**ЗМІСТ**

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

**РОЗДІЛ 1. ПАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ…………………………………………..…………………..………………5**

* 1. Загальна характеристика інституцій Європейського Союзу………5
	2. Структура та функції інститутів Європейського Союзу………..........9

**РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ…………………………………………..……….16**

2.1. Процес прийняття рішень інститутами Європейського Союзу………………………………………………………………………...……16

2.2. Особливості становлення інституційної системи актів Європейського Союзу.……….............................................................................................................20

**ВИСНОВКИ……………………………………………………………...…26**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………....28**

**ВСТУП**

**Актуальність теми вивчення.** Європейський Союз є найбільш розвиненою з існуючих в сучасному світі інтеграційних угрупувань. Тільки в ньому процеси економічної інтеграції досягли вищої стадії - створений економічний і валютний союз. Тільки він наділений функцією спільної зовнішньої політики, а починаючи з 1998 року - спільної політики безпеки та оборони. Будучи на сьогоднішній день найбільш успішною організацією регіональної інтеграції, Європейський Союз є об'єднанням, досвід якого вже протягом декількох десятиліть вивчається і - в різному ступені, в різних формах і з різним успіхом – використовується іншими регіональними об'єднаннями інтеграційного типу.

**Мета і правове застосування вивчення.** Мета наукової роботи полягає у встановленні особливостей системи актів інституцій європейського союзу.

**Предмет вивчення.**Теоретико-правові засади становлення, розвитку та реалізації системи актів інституцій європейського союзу..

**Об'єкт вивчення.** Виступають суспільні відносини, що виникають в процесі реалізації системи актів інституцій європейського союзу..

**Структура вивчення** відповідає меті та поставленим завдання правового застосуванням і складається із вступу, двох розділів, чотирьох підрозділів, висновків та списку використаних джерел із 25 (двадцяти п’яти) найменувань.

**РОЗДІЛ 1.**

**ПАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ**

* 1. **Загальна характеристика інституцій Європейського Союзу**

Європейський союз (ЄС) являє собою унікальне партнерство, в якому держави-члени об'єднали суверенітет в деяких областях політики і узгоджених законів з широкого кола економічних, соціальних і політичних питань. ЄС є останнім етапом в процесі європейської інтеграції почалося після Другої світової війни, спочатку шістьма країнами Західної Європи, з метою сприяння миру, безпеки та економічного розвитку. Сьогодні ЄС складається з 28 держав-членів, в тому числі більшість колишніх комуністичних країн Центральної та Східної Європи.

Члени ЄС беруть участь в митному союзі, де працює єдиний ринок (в якому товари, люди і капітали переміщалися свободно), загальна торгова політика, загальна сільськогосподарська політика і єдина валюта (євро), який використовується 19 країнами-членами (в сукупності званої «Єврозоною»). Двадцять два члена ЄС беруть участь в Шенгенській зоні вільного пересування, в якому люди можуть подорожувати без паспортного контролю. Крім того, ЄС зробив кроки по створенню спільної зовнішньої політики і політики безпеки, прагнула створити загальні внутрішні заходи безпеки, і зберігає свою прихильність до розширення, особливо для країн Західних Балкан [13, c. 58-64].

ЄС в значній мірі розглядається як історія успіху і наріжним каменем європейської стабільності і процвітання. Однак в даний час, ЄС стикається з цілою низкою політичних і економічних чинників, в тому числі повільне зростання і постійно високий рівень безробіття у багатьох країнах ЄС, а також зростання популістських політичних партій, принаймні, деякі з яких живлять анти-ЄС або «євроскептики «настрою (а також анти-іммігрантських перегляди).

* 1. **Структура та функції інститутів Європейського Союзу**

Право Європейського Союзу є унікальною правовою системою, що функціонує паралельно із законодавством держав-членів ЄС. Норми права ЄС мають пряму дію в межах правових систем його держав-членів і в багатьох сферах реґулюють питання, враховані національним законодавством, особливо це стосується економічної та соціальної політики. ЄС не є міжурядовою організацією чи федеративною державою. Він засновує новий правовий порядок у рамках міжнародного права з метою взаємного соціального та економічного зростання держав-членів. В основу права ЄС було покладене прагнення до збереження миру та створення кращих умов життя в Європі шляхом розвитку тісніших економічних зв’язків. Громадянин Європейського Союзу є основним фокусом права ЄС, яке напряму впливає на його повсякденне життя. Людину, яка є водночас і громадянином Європейського Союзу, і громадянином певної держави-члена, право ЄС наділяє правами та обов’язками, і таким чином, створюється ієрархія правових норм – феномен, подібний до федерального правового устрою. Правопорядок ЄС забезпечує існування самостійної системи правового захисту, метою якого є ґарантування реалізації права ЄС. Право ЄС також визначає основи взаємин між Співтовариством і його державами-членами, які мають уживати всі необхідні заходи для того, щоб забезпечити виконання зобов’язань, які випливають з договорів ЄС або з відповідних рішень інституцій Союзу. Вони мають сприяти досягненню цілей Співтовариства й утримуватися від будь-яких дій, що можуть створити перешкоди для реалізації цілей договорів ЄС. Крім того, держави-члени також несуть відповідальність за порушення права ЄС і перед своїми громадянами, а відтак зобов’язані відшкодувати збитки, спричинені такими діями [4, c. 229-245].

**РОЗДІЛ 2.**

**РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ**

**2.1. Процес прийняття рішень інститутами Європейського союзу**

За роки існування Європейського Союзу не раз робилися спроби, поки безуспішні, побудови єдиного для всіх сфер механізму прийняття рішень. Цьому заважає відсутність єдиної, «великої» інтеграційної теорії, застосовної до всіх сфер діяльності ЄС.

У процесі прийняття рішень на рівні ЄС беруть участь кілька інституцій. Жодна установа ЄС не може самостійно приймати законодавчі акти, інституції повинні співпрацювати одна з одною. У процес прийняття рішень залучені Європейська комісія, Європейський парламент і Рада ЄС. У більшості випадків Європейська комісія пропонує нові правові акти, але приймаються вони Радою ЄС спільно з Європейським парламентом. Іншим установам і структурам також відведена певна роль в цьому процесі [19, c. 265-269].

Правила і процедури прийняття рішень в ЄС обумовлені в Договорах ЄС. Кожен правовий акт спирається на конкретний пункт Договору, який називається правовою підставою акту [10].

**2.2. Особливості становлення інституційної системи актів Європейського союзу**

Європейське право – одна з самих динамічних правових систем сучасності, яка охоплює правові установки європейської системи захисту прав людини та європейське інтеграційне право з урегулюванням взаємовідносин, що складаються у процесі європейської інтеграції. Останнє вміщує, майже до введення у дію Конституції ЕС, право Європейських спільнот та право Європейського Союзу, а також галузі права, що формуються у процесі становлення та еволюції європейських інтеграційних утворень.

У наш час не можна бути юристом вищої кваліфікації, не маючи уявлення про Європейське право, його основні положення та інститути. В рамках Європейського права отримують свій розвиток і закріплення багато новітніх правових концепцій та інститутів. Знання цієї галузі права стає все більш необхідним не тільки для юристів, а й для усіх спеціалістів державного апарату, в тому чи іншому ступеню залучених до розвитку взаємовідносин з Європейським союзом. Воно необхідно й для представників громадських організацій, що діють у сфері захисту прав людини та забезпечення дружніх зв’язків між народами, а рівно для підприємців, зацікавлених в успішному співробітництві у сфері бізнесу [5, c. 134-136].

**ВИСНОВКИ**

Дослідивши в даній роботі систему актів інституцій Європейського союзу, ми дійшли наступних висновків.

1. Європейське право (право Європейського Союзу) останнім часом стало одним з пріоритетних і швидко розвиваються напрямків розвитку вітчизняної юридичної науки.

Це в значній мірі пояснюється тим, що глобалізація світової економіки і життя в цілому ставить країни, народи і континенти перед рішенням подібних проблем. Вони вирішуються подібними правовими методами, одним з основних критеріїв яких є «всеосяжний принцип ефективності». Тому в праві спостерігається тенденція зближення національних правових систем, засобів і методів правового регулювання, загальна тенденція до формування нікого глобального права Людства.

**CПИCОК ВИКОРИCТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Cini M. European Union Politics. Oxford: Oxford University Press, 2016. 471 p.
2. Ever Closer Union: Report of the hearing held on 15th April, 2016. London: European Institute Cowdray House London School of Economics and Political Science, 2016. 20 p.
3. Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу: підручн. для студ. вищих навч. Закладів. Одеса: Фенікс, 2012. 390 с.
4. Бабкіна О. В. Деякі методологічні проблеми аналізу політичних трансформацій та політичного розвиток. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. *Серія 22. Політичні науки та методика викладання суспільно-політичних дисциплін.* 2013. Вип. 11. С. 8–16.
5. Битяк Ю.П., Яковлюк І.В. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : монографія. Харрків: Право, 2013. Вип. 15. 336 с.
6. Бочарова Н.В. Право Європейського Союзу. Частина 1: навч. Посібник. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. 232 с.
7. Брацук І. З. Теоретико-правові засади імплементації права Європейського Союзу в національне право державчленів: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 230 с.
8. Вітер І. І. Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у ХХІ столітті. *Стратегія розвитку України*. 2015. № 1. С. 32–42.
9. Горюнова Є. О. Євроінтеграція. Київ: Академвидав, 2013. 224 с.
10. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями: Міжнародний документ від 07.02.1992, 25.03.1957. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\_b06#Text.
11. Машталір Х. Інтеграція України до Європейського Союзу як основа для розбудови громадянського суспільства. *Підприємництво, господарство і право.* 2017. № 6. С. 163–166.
12. Муравйов В. Загальні принципи правопорядку Європейського Союзу. *Європейське право*. 2012. № 2–4. С. 245–260.
13. Муравйов В. Реалізація норм права європейського союзу у внутрішніх правопорядках держав-членів. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм.* 2013. № 1086. Вип. 2. С. 58- 64.
14. Муравйов В.І., Шпакович О.М. Інституційне право Європейського союзу. Київ: Ін Юре, 2015. 312 с.
15. Поліванова О.М. Особливості приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції щодо захисту прав людини і основоположних свобод 1950 року. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2014 р. № 1(72). С. 220-224.
16. Пономарьова О.П. Правове регулювання порядку перетинання кордонів країн шенгенської зони (не) громадянами ЄС. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.* 2013. № 1. сС 35–42.
17. Самілик Л.О. Порівняльно-правова характеристика наказного провадження за законодавством України та ЄС. *Юридичний науковий електронний вісник.* 2017. № 2. С. 38–40.
18. Смирнова К. Екстериторіальна дія права Європейського Союзу: досвід для України. *Право України*. 2014. N 4. с. 153-160.
19. Стрєльцова О. В. Загальні принципи права як джерело права Європейського Союзу. *Альманах права*. 2012. Вип. 3. С. 265–269.
20. Стройко Т.В. Cтратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄС. *Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання.* 2014. Випуск 1. С. 10-15.
21. Фоменко С. В. Спільна зовнішня і безпекова політика ЄС: від національних інтересів до спільних цінностей. *Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України*. 2015. Вип. 1. С. 224-242.
22. Юхимюк О. Еволюція системи загальних принципів права Європейського Союзу. *Історико-правовий часопис: науковий журнал. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки*. 2016. № 1 (7). с.53-57.
23. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія. Харків: Право, 2013. 760 с.
24. Яковюк І. Система джерел права Європейського Союзу: загальна характеристика. *Філософія права і загальна теорія права*. 2013. № 1. С. 209-220.
25. Яковюк І.В. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: проблеми реалізації. *Державне будівництво та місцеве самоврядування.* 2012. Вип. 24. С. 37-49.