**ТИТУЛЬНА СТОРІНКА**

**ЗМІСТ**

**ВСТУП**………………………………………………………………….……..3

**Розділ 1. Поняття та сутність тероризму**…………………………………6

1.1. Визначення тероризму у міжнародному праві ……………………..….6

1.2. Причини виникнення та ідеологічна основа міжнародного тероризму…………………………………………………………………………...11

1.3. Види та форми тероризму………………………………………..…….15

**Розділ 2. Характеристика боротьби з міжнародним тероризмом**……21

2.1. Основні стадії боротьби з тероризмом……………………………..….21

2.2. Значення міжнародних організацій у боротьбі з тероризмом та міжнародні документи, які регламентують боротьбу з міжнародним тероризмом………………………………………………………………………….24

**Розділ 3. Сучасний стан міжнародної боротьби з тероризмом**…..…...29

**ВИСНОВКИ**………………………………………….……………………..33

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**………………………..……….35

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Одним із небезпечних явищ, що ставлять під загрозу світовий правопорядок і договірну домовленість держав про підтримання миру і безпеки людства, є вчинення терористичних актів.

Тероризм є однією з найгостріших проблем та загроз для світової спільноти початку XXI ст., що негативно впливає як на різні сфери суспільного життя всередині держави, так і на різні аспекти міжнародних відносин.

Як свідчать факти, тероризм глобалізується, має місце тенденція до зростання терористичних проявів у всьому світі. Політичні, етнічні, екстремістські угруповання майже щоденно вчинюють акти тероризму, про які повідомляють засоби масової інформації.

**Метою даної роботи** є дослідження поняття та сутності тероризму, особливостей боротьби з міжнародним тероризмом, а також висвітлення сучасного стану міжнародної боротьби з тероризмом.

**Об’єктом дослідження** курсової роботи виступають суспільні відносини, що виникають в результаті терористичної діяльності, що виходить за рамки однієї держави.

**Предметом дослідження** курсової роботи є організація та нормативно-правова база міжнародної боротьби з тероризмом.

**Структура роботи** зумовлена метою і завданнями дослідження, складається зі вступу, трьох розділів, що мають п’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (23 найменування). Загальний обсяг роботи – 37 сторінок, з яких 28 – основний текст.

**РОЗДІЛ 1**

**ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ТЕРОРИЗМУ**

**1.1. Визначення тероризму у міжнародному праві**

Тероризм як політичне та правове явище сягає своїм корінням сивої давнини. Нажаль, злочинці й далі продовжують досягати своїх цілей, вчиняючи злочинні дії, які за міжнародним та національним законодавством визнані як терористичні. Тероризм немає кордонів та є загальнолюдським лихом, тому його вивчення продовжується і в сучасній правовій науці.

Поняття міжнародного тероризму і досі не знайшло свого остаточного та повного визначення на універсальному рівні, через що виникають складнощі у його ідентифікації та протидії цьому явищу в міжнародних масштабах.

Поняття «міжнародного тероризму» є похідним від поняття «тероризму», є його складовою частиною.

Так, за різними ознаками тероризм класифікують на декілька видів: соціальний, національний, територіально-сепаратиський, релігійний, кримінальний, внутрішньодержавний та міжнародний.

**1.2. Причини виникнення та ідеологічна основа міжнародного тероризму**

Тероризм є достатньо складним феноменом, який постійно змінюється. Його мотивації, механізми фінансування та підтримки, методи атаки та вибору цілей постійно еволюціонують і це значною мірою ускладнює ефективну стратегію протистояння цьому явищу та злочину. Тероризм направду став глобальною загрозою, яка, у свою чергу, потребує глобальних дій у відповідь. Причому ця відповідь повинна охоплювати як витоки тероризму, його причинність і запобігання цьому злочину, так і адекватні та результативні механізми боротьби з ним.

Загострення боротьби за сфери впливу між різними соціальними силами, політичними ідеологіями, блоками, союзами, у тому числі етнічного і конфесійного характеру, часте вживання суб’єктами політики терористичних методів боротьби стало однією з головних проблем, що впливають на стійкий розвиток суспільства. Методи тероризму є зневагою законом, перешкоджають міжнародній співпраці, ведуть до підривання основних свобод і демократичних основ держав й світопорядку в цілому [18, с. 44-45].

Сучасний тероризм характеризується різким зростанням технічного оснащення, високим рівнем організації, наявністю значних фінансових ресурсів.

**1.3. Види та форми тероризму**

Тероризм, як і будь-яке інше соціальне явище, має багато форм свого вияву. Хоча будь-яка форма класифікації буде умовною і більшою чи меншою мірою неповною, вона необхідна, бо без чітких початкових критеріїв і параметрів неможливо дати достовірну характеристику конкретним різновидам сучасного тероризму.

Безумовно, тут гносеологічний аспект переважає над онтологічним, але необхідно враховувати потребу сучасного суспільства, адже знання має допомагати людині орієнтуватися у світі, бачити явище в його цілісності та різноманітті.

На Міжамериканській конференції з прав людини, присвяченій проблемам тероризму і захисту від нього населення, було названо три форми тероризму: соціальний, політичний, ідеологічний [16, с. 69].

**РОЗДІЛ 2**

**ХАРАКТЕРИСТИКА БОРОТЬБИ З МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИЗМОМ**

**2.1. Основні стадії боротьби з тероризмом**

Світовій спільноті поки що не вдається зупинити розвиток тероризму. Особливу тривогу викликають терористичні злочини, ступінь суспільної небезпеки яких доволі високий. Їхня кількість постійно збільшується. До того ж, у цій сфері спостерігається тісний зв’язок із організованою злочинністю, кримінальним професіоналізмом, різними екстремістськими угрупованнями, корупцією. Взаємозв’язок тероризму з іншими злочинами, як правило, особливо тяжкими, стає загрозою для суспільства. При цьому «метастази» тероризму проникають у всі сфери життєдіяльності людей.

Сьогодні існує щонайменше три концептуальні стратегії боротьби з тероризмом:

– власне насильницьке протиборство в контексті боротьби за існування, результатом якої служить загибель найменш пристосованих до даних умов життя індивідуумів (соціальних груп і систем) і виживання більш пристосованих, тобто певні еволюційні процеси;

– боротьба як знищення супротивника (класового, економічного) ворога в ході воєнних дій і таємних операцій, або превентивне забезпечення неможливості його повноцінного функціонування, т.зв. інформаційна чи «безкровна» боротьба;

– нейтралізація терористичної загрози шляхом усунення факторів, що породжують тероризм, шляхом домовленостей і взаємних поступок [5, с. 38].

**2.2. Значення міжнародних організацій у боротьбі з тероризмом та міжнародні документи, які регламентують боротьбу з міжнародним тероризмом**

Міжнародне співробітництво держав у сфері боротьби зі злочинністю розвивається на трьох рівнях: рівень двостороннього співробітництва між державами; регіональний рівень; співробітництво на універсальному (загальносвітовому) рівні.

Форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю надзвичайно різноманітні, однак усі вони зводяться до таких видів:

1. Укладання міжнародних угод (про правову допомогу в кримінальних та інших справах, конвенції щодо боротьби з окремими злочинами міжнародного характеру тощо);

2. Створення відповідних міжнародних організацій (спеціально створені для протидії міжнародній злочинності – Інтерпол або організації загальної компетенції, для яких боротьба зі злочинністю є одним з напрямів роботи – ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ін.).

**РОЗДІЛ 3**

**СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОЇ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ**

Проблема тероризму вже багато років не втрачає своєї актуальності як для правової теорії, так і для практичної діяльності правоохоронних та інших державних органів. Проте загрозливих масштабів вона набула лише в теперішній час. Сучасний тероризм потребує розроблення нових концептуальних підходів, оскільки заведений алгоритм протидії тероризму довів свою нездатність забезпечити спокій у суспільстві.

На сучасному етапі зусилля світової дипломатії зосереджені навколо створення такої системи безпеки, яка б гарантувала стабільність у світі і була б здатна реагувати на нові ризики і загрози, найбільш небезпечним з яких є загроза міжнародного тероризму.

Курс на пріоритетність запобігання, поєднаного із заходами з припинення організованої терористичної діяльності, повинен забезпечити налагоджування та самовдосконалення гнучкої системи запобігання тероризму, котра працюватиме на засадах превентивності, ефективного відвернення терористичних загроз.

**ВИСНОВКИ**

Отже, в результаті виконання даної роботи, метою написання якої було комплексне дослідження поняття та сутності тероризму, особливостей боротьби з міжнародним тероризмом, а також висвітлення сучасного стану міжнародної боротьби з тероризмом, після проведеного теоретичного аналізу відповідної наукової літератури та законодавчої бази з теми дослідження, за підсумком можна зробити наступні висновки.

Сучасний тероризм – це насильство, яке здійснюється групою людей стосовно держави як політичного суб’єкта, і загроза насилля щодо мирних громадян.

За останнє десятиріччя тероризм набув системного характеру, появі якого сприяв технічний прогрес, а також розвиток ЗМІ та способів передачі інформації, що багаторазово збільшило пропагандистський ефект терористичних актів. Політичний терор, що застосовується в сучасному світі, є якісно новим феноменом, що істотно відрізняється від політичних убивств, що практикувалися в древності й на початку Нового часу. Тому що, по-перше, сучасний тероризм характеризується власною ідеологією й способом дії - асоційований з анархізмом, із соціальною революцією та з боротьбою за національне визволення. По-друге, сам терорист не тільки використовує методи, що відрізняються від тих, якими користувався політичний убивця раніше, але він також по-іншому сприймає свою роль, суспільство й призначення свого акту.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 року № 638-IV / база «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/638-15 (дата звернення: 02.03.2020).
2. Європейською конвенцією про боротьбу з тероризмом від 27 січня 1977 р. № ETSN90.URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_331>. (дата звернення 04.12.2020).
3. Бараш Є. Ю. Тенденції прояву тероризму: аналіз сучасного стану, шляхів профілактики й попередження в Україні та світі. *Юридичний часопис Академії внутрішніх справ*. К., 2017. № 2 (14). С. 24–37.
4. Бахчеван Є.Ф. Основні поняття та характеристики сучасного тероризму. *Протидія злочинності: проблеми практики та науково-методичне забезпечення*. 2014. № 4. С.29-32.
5. Бортнік Н.В. Міжнародне співробітництво та його роль у боротьбі з тероризмом. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2017. № 10. С.38-41.
6. Бошицька К. Ю. Боротьба з міжнародним тероризмом: сучасний стан та перспективи. *Часопис Київського університету права.* 2015. № 1. С. 333-336.
7. Гусар Л. В. Проблеми визначення поняття тероризму суспільства. *Правова позиція*. 2019. № 4 (25). С. 151 – 157.
8. Калмикова О. С. Тероризм і боротьба з ним у контексті прав людини. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика).* Ірпінь, 2017. Вип. 4–5 (8–9). C. 6–11.
9. Канцір В. С. Транснаціональний тероризм – корозія архітектури міжнародних відносин. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка».* 2014. № 810. С. 184 – 189.
10. Канцір В. С. Організаційні аспекти боротьби з тероризмом та її основні напрями. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка».* 2012. № 82. С. 446-457.
11. Ковальчишина Н.І. Тероризм: теоретичний та праксеологічний аспекти проблеми. *Вісник Національного університету оборони України*. 2012. № 4. С. 158-163.
12. Кучерук М. М. Протидія міжнародному тероризму: аксіологічно-правовий аспект. *Науковий журнал «Правова держава».* 2016. № 24. С. 188-197.
13. Мікічурова О.В. Дефініція міжнародного тероризму в міжнародному праві. *Міжнародне право.* 2019. № 2. С.124-132.
14. Новоскольцев Г. Тероризм як глобальна проблема сучасності. *Історико-політичні проблеми сучасного світу.* 2014. № 17. С. 82-87.
15. Правничі аспекти тероризму: генезис, теорія та сучасні тенденції. Монографія. Львів: Вид-во ЛДУ БЖД. 2019. 182 с.
16. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. / уклад.: Севрук Ю.Г., Попов Г.В., Лісова Н.В. Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. 430 с.
17. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К.: Національна академія прокуратури України, 2016. 432 с.
18. Тероризм: кримінологічна детермінація і кримінально-правова протидія: монографія | за заг. ред. В. С. Канціра. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 188 с.
19. Трофімцов В.А. Принципи організації забезпечення протидії тероризму. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2016. № 10. С. 215-219.
20. Трофімцов В.А. Форми та методи міжнародної взаємодії у протидії тероризму. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2016. № 2. С. 26-28.
21. Яковлева Л. І. Тероризм як сучасний виклик легітимності влади. *Вісник СевНТУ*. 2015. Вип. 145. С. 77-80.
22. Ярова Л.В. Сучасне тлумачення поняття «тероризм». *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2018. № 32. С.149-151.
23. O’Balance. Terrorism: The new growth form of warfare. *International terrorism in the contemporary world*. 2016. P. 415–416.