**ЗМІСТ**

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

**РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7**

* 1. Сутність понять «безпека», «небезпека» та «національна безпека»..7
  2. Поняття та складові системи національної безпеки . . . . . . . . . . . . 14
  3. Система та правові основи забезпечення національної безпеки України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

**РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28**

2.1. Поняття системи регіональної безпеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

2.2. Регіональні системи колективної безпеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

**ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .** 40

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Сучасна міжнародна та національна безпека означена активізацією взаємозалежності держав, що дає змогу констатувати тенденції до інтеграційних процесів, прагнення до цілісності та єдності всього світу. Міжнародна та національна безпека еволюціонують під впливом багатьох чинників, що особливо помітно в епоху глобалізаційних процесів. Це підтверджує потребу в удосконаленні правової системи регулювання окреслених процесів в умовах сьогодення. Глобалізація стимулює зростання залежності країн від результатів інтенсифікації міжнародного руху, економічних благ, капіталів, технологій тощо. Становлення глобальної господарчої системи розмиває кордони національних господарств, пов’язаних міцними торговельними, фінансовими, політичними й іншими відносинами.

**Метою** даної роботи комплексне дослідження питань національної та регіональної безпеки, що й було досягнуто шляхом вирішення наступних

**Об’єктом дослідження** є сукупність суспільних відносин, що направлені на забезпечення стану безпеки на національному, регіональному та міжнародному рівнях.

**Предметом дослідження** є комплексна детальна характеристика систем національної та регіональної безпеки.

**Структура роботи** обумовлена її метою, завданнями і предметом дослідження та складається зі вступу, двох розділів, які містять п'ять підрозділів, висновків та списку використаних джерел у кількості 33 (тридцять три) джерела.

**РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ**

* 1. **Сутність понять «безпека», «небезпека» та «національна безпека»**

Складність та суперечливість процесів трансформацій геополітичного та геоекономічного простору, необхідність розв’язання глобальних проблем безпеки, кардинальні суспільно-політичні та соціально-економічних зміни, які останнім часом спостерігаються в багатьох країнах, які справляють визначальний вплив на міжнародну та національну безпеку та інші чинники зумовлюють актуальність розкриття сутності поняття "безпека" в контексті її світоглядно-філософського розуміння. З іншого боку, точність результатів аналізу того чи іншого явища (процесу, об’єкту тощо), тобто їх адекватність реальності, передусім визначається адекватністю понять, які описують вказане явище [1, с. 17].

Переважна більшість дослідників пов’язує поняття "безпека" з поняттям "небезпека". Будучи суб'єктною формою, небезпека за змістом може мати як суб'єктивний, так і об'єктивний характер, оскільки оформлення можуть отримати і об'єктивні відносини і суб'єктивні уявлення про них. З огляду на це небезпека за змістом завжди має об'єктивно-суб'єктивний характер, а співвідношення суб'єктивності і об'єктивності може бути досить різними. Це означає, що одна й та дія (явище, процес тощо) може отримати з боку суб’єкта різну оцінку, оскільки форму «небезпеки» отримує не всяке заперечення, а лише те, яке ідентифікується й оцінюється суб’єктом, як заперечення його існування. Важливим є те, що наявність небезпеки завжди пов’язана з деякою можливістю, а саме з майбутніми негативними наслідками для суб’єкта щодо припинення свого існування як системи (передусім може бути зруйнована його структура).

* 1. **Поняття та складові системи національної безпеки**

Система національної безпеки, як і будь-яка система, постає не як аморфна єдність, а має внутрішню структуру, складається з певної кількості елементів, які знаходяться в ієрархії певним чином організованих систем. Так, система національної безпеки як доволі складне соціальне явище у просторовому вимірі, з одного боку, у менш обсяговому вимірі є складовою соціальної системи, а з другого — у більш відносному обсяговому вимірі, постає як система, до якої входять менш обсягові системи субрегіональної, регіональної та глобальної безпеки. Національна безпека, як і будь-яка її складова, є складною системою, що характеризується нескінченною кількість зв'язків, які відтворюють особливості розвитку людського роду як біологічного виду, діалектичний характер взаємодії суспільства та природи, специфіку внутрішніх соціальних зв’язків. Система національної безпеки має доволі складну структуру, елементи якої, по суті, самі є складними системами зі своєю структурою, зв’язками та закономірностями свого розвитку [7, с. 98].

* 1. **Система та правові основи забезпечення національної безпеки України**

Для створення ефективної системи національної безпеки та узгодження її з державно-правовим статусом України як незалежної, демократичної держави, а також вимогами соціально-економічного, науково-технічного і духовного розвитку українського суспільства необхідно не тільки об’єднання зовнішніх і внутрішніх чинників її забезпечення, а й напрацювання відповідних теоретико-правових та методологічних досліджень цієї проблематики. Таким чином, система національної безпеки Української держави утворює єдиний державно-правовий механізм, у якому якісно визначені складові елементи безпеки і який вирішує завдання і виконує функції щодо захисту життєво важливих інтересів особи, держави і суспільства в межах повноважень, визначених чинним законодавством України. Іншими словами, розглядаючи систему національної безпеки України в широкому розумінні, необхідно звернути увагу на те, що вона за формою вираження виступає як державно-правова надбудова, орієнтована на практичну координацію усіх видів діяльності державних і громадських інститутів з метою досягнення стратегічної мети України — побудови суверенної, демократичної, соціально-правової держави. [7, с. 103].

**РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ**

**2.1. Поняття системи регіональної безпеки**

Глобалізаційні процеси становлення багатополярного світу трансформують уявлення і про національну безпеку, відповідно до якого вона є складовою системи вищого рівня. У межах аналізу предмета безпеки виокремлюють чотири основні підходи: національна безпека (пов’язана із захистом основних інтересів конкретного суспільства); міжнародна безпека (забезпечує взаємозв’язок безпеки однієї держави з безпекою інших держав); регіональна безпека (стосується конкретних географічних регіонів); глобальна безпека (має всеосяжний характер, адже, окрім військової безпеки, передбачає захист громадянських прав, навколишнього середовища тощо). Нині людство стоїть перед загрозами нового типу, які демонструють неефективність наявної системи колективної безпеки. У сучасних умовах національну безпеку вже недостатньо визначати як здатність держави захистити себе від зовнішніх джерел загрози власному існуванню. Забезпечення національної безпеки залежить не лише від внутрішніх факторів. Воно діалектично пов’язане з міжнародною безпекою як запорукою підтримання та зміцнення загального миру. Сучасні організації та інститути безпеки всіх рівнів (глобальної, міжнародної, регіональної, національної) мають на меті захист життя кожної людини, забезпечення її природних прав і свобод. Переважна більшість світової спільноти визнає пріоритетну цінність людської істоти, поваги до її гідності, вроджених і невід’ємних прав, що зумовило створення міжнародних механізмів забезпечення та захисту прав людини як на універсальному, так і на регіональному рівнях [5, с. 134].

**2.2. Регіональні системи колективної безпеки**

Під впливом глобалізації відбуваються трансформації у міжнародній системі, розширюється склад учасників міжнародного політичного процесу. Поряд з національними державами на сучасній світовій арені діють міжнародні об’єднання, організації та інші недержавні актори. Водночас відбувається послаблення базових інститутів міжнародного регулювання, які є недостатньо ефективними у протидії сучасним викликам і загрозам [20, с. 4].

Система «колективної безпеки» – це юридично оформлений союз держав та такий стан міжнародних відносин, за якого спільні зусилля держав виключають порушення загального миру в світовому чи регіональному масштабі. Забезпечення безпеки за кількістю країн можна виділити, по-перше, у систему безпеки окремої держави, а по-друге – систему колективної безпеки держав [24, с. 99].

У розділі VIII Статуту ООН передбачено за певних умов можливість створення регіональних систем підтримання міжнародного миру. Регіональні системи становлять частину всесвітньої системи безпеки. Головним їх завданням є підтримання миру та безпеки у визначених регіонах. У регіональних системах безпеки можуть брати участь тільки держави цього регіону; дії держав не повинні виходити за рамки цього регіону; ці дії не можуть суперечити загальній безпеці та повинні відповідати цілям і принципам Статуту ООН. Щоб виключити можливість підміни, Статут Ради Безпеки ООН чітко визначає положення регіональних організацій. Рада Безпеки має бути цілком інформована не тільки про розпочаті дії, а й ті, що плануються [25, с. 281].

**ВИСНОВКИ**

Вирішення поставлених у межах проведеного дослідження систем національної та регіональної безпеки завдань дозволило сформувати ряд висновків, основними з яких є наступні.

Проблеми, пов’язані з безпекою як соціальним явищем, завжди хвилювали людство. З виникненням національних держав, перетворенням їх в основного суб’єкта міжнародних відносин безпека набула характеру національної безпеки, що безпосередньо пов'язано з безпекою міжнародною та регіональною.

Небезпека завжди існує стосовно будь-якого об’єкта, в тому числі людини, соціальної групи, суспільства, держави, світової спільноти. Тому небезпеки доцільно класифікувати, щоб обрати адекватні управлінські рішення для недопущення або нейтралізації впливу небезпек на життєдіяльність того чи іншого об’єкта, та, відповідно, забезпечити стан безпеки. Відповідно безпекою є такий стан захищеності буття, цінностей та інтересів суб'єкта (об'єкта) безпеки від загроз та небезпек, за якого забезпечуються оптимальні умови його життєдіяльності, розвитку та самореалізації. А от під національною безпекою можна розуміти категорію, яка характеризує ступінь (міру, рівень) захищеності життєво важливих інтересів, прав та свобод особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз або ступінь відсутності загроз правам і свободам людини, базовим інтересам і цінностям суспільства та держави.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Глобальна та національна безпека: підручник / за заг. ред. Г.П.Ситника. Київ: НАДУ, 2016. 784 с.
2. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012. 544 с.
3. Ткаченко В.І., Смірнов Є.Б., Астахов О.О. Шляхи формування системи забезпечення національної безпеки. *Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил.* 2015. Випуск 2(43). С. 3-8.
4. Павлютін Ю.М. Система національної безпеки: політико-правовий аналіз. *Честь і закон*. 2020. №3(74). С. 84-90.
5. Тітко Є.В. Національна та міжнародна безпека в контексті захисту прав людини в умовах сьогодення. *Філософські та методологічні проблеми права.* 2016. №2(12). С. 126-138.
6. Пасічник В. Філософська категорія безпеки як основа нової парадигми державного управління національною безпекою*. Науковий вісник «Демократичне врядування».* 2012. Вип. 7.
7. Юськів Х.В. Нові виклики та загрози для системи національної безпеки держави в умовах трансформації системи міжнародних відносин на глобальному й регіональному рівнях: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. *Міжнародні відносини*. 2016.№ 11.
8. Конституційно-правові засади національної безпеки України: монографія. / за ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: ТАЛКОМ, 2017. 576 с.
9. Житник О.М., Гриценко А.А. Механізми формування державної політики національної безпеки України крізь призму теорії Бузана-Вейвера: структурно-функціональних аналіз комплексу регіональної системи безпеки. *Публічне управління та митне адміністрування*. 2019. №3(22). С. 57-67.
10. Кобко Є.В. Правові засади забезпечення національної безпеки в Україні. *Порівняльно-аналітичне право.* 2018. №6. С. 240-243.
11. Чуваков О.А. К вопросу о структуре национальной безопасности Украины. *Правова держава*. 2019. №33. С. 135-141.
12. Аблазов І.В., Гордієнко Л.О. Фактор державоцентирчності системи національної безпеки України та використання британського досвіду впровадження концепції безпеки людини. *«Політичне життя».* 2020. №2. С. 111-117.
13. Нестеренко О.В. Система суб'єктів забезпечення національної безпеки і оборони України. *Право і безпека.* 2020. №2(77). С. 33-39.
14. Коніцула Т.Я. Оцінка сучасної системи національної безпеки України в умовах Євроінтеграції. *Вісник Національного авіаційного університету.* 2013. №2(55). С. 258-262.
15. Смолянюк В.Ф. Системні засади національної безпеки України. *Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого».* 2018. №2(37). С. 107-126.
16. Кобко Є.В. Система забезпечення національної безпеки України: елементи та характер її реалізації в сучасних умовах. *Науковий вісник Дніпропетровсьокого державного університету внутрішніх справ*. 2018. №4. С. 112-116.
17. Копанчук В.О. Концептуальні засади національної безпеки України в умовах глобалізації з акцентом світового досвіду. *Державне управління: удосконалення та розвиток.* 2018. №11.
18. Шинкарук О.М., Лисий М.І., Купрієнко Д.А., Бабій Ю.О., Ігнатьєв А.В., Ананьїн О.В. Сучасний стан прикордонного безпекового середовища України. *Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил.* 2019. №3(61). С. 135-145.
19. Коломієць О.В. Особливості системи міжнародної безпеки в умовах глобалізації: дисертація. Одеса, 2015. С. 451 с.
20. Актуальні виклики та загрози регіональній безпеці: висновки для України / за заг. ред К. А. Кононенка: аналіт доп. К.: НІСД, 2014. 48 с.
21. Шамараєва В.М. Основні теоретичні підходи до дослідження еволюції концепту міжнародна безпека. *Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна.* 2018. Вип. 8. С. 88-94.
22. Ліщинський І.О., Лизун М.В. Загрози регіональній безпеці в Європі. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.* 2020 С. 102-106.
23. Дроздова Ю.В. Регіональний конфлікт як загроза для миру у сучасному світі. *Юридичний науковий електронний журнал.* 2017. №4. С. 180-182.
24. Цевельов О.Є. Колективна система безпеки: Сучасні підходи та проблеми. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського.* 2020. Том 31(70). №6. С. 98-104.
25. Чехович Т.В. Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.* 2013. №1. С. 277-283.
26. Лісогорова К., Свистун Д. Від Ліги Націй до ООН: історія становлення універсальних міжнародних організацій колективної безпеки. *Актуальні проблеми правознавства.* 2020. №3(23). С. 5-11.
27. Шевчикова Я.П. Європейський регіональний комплекс безпеки в сучасній безпековій структурі світу. *Політологія.* 2014. №9(113). С. 86-91.
28. Дроздова Ю. Колективна безпека як інститут права міжнародної безпеки. *Национальный юридический журнал: теория и практика.* 2017. С. 212-215.
29. Зінченко О.А. Регіональна безпека як складник потенціалу іміджу території. *Причорноморські економічні студії.* 2018. Випуск 30-1. С. 145-149.
30. Потєхін О., Тодоров І. Глобалізація системи безпеки: навчальний посібник. Донецьк, 2011. 248 с.
31. Каляєв А. Історичні реалії та перспективи систем колективної безпеки у контексті бепекових імперативів державного управління. *Збірник наукових працб «Ефективність державного управління».* 2015. Вип. 42. С. 21-28.
32. Степаненко К.В. Регіональний вимір безпеки в загальній системі колективної безпеки ООН. *Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.* Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 175-176.
33. Дроздова Ю.В. Регіональний конфлікт як загроза для миру у сучасному світі. *Юридичний науковий електронний журнал.* 2017. №4. С. 180-182.