**Лекція 2**

**МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ**

1. Поняття міжнародного захисту і міжнародних стандартів щодо прав людини.

2. Універсальні міжнародні документи щодо захисту прав людини.

3. Регіональні міжнародні документи щодо захисту прав людини.

4. Міжнародні правозахисні організації.

Семінарське заняття

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

1. Рада Європи

2. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р.

3. Європейський суд з прав людини

4. ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі)

5. Захист прав людини та громадянина в Європейському Союзі. Хартія основних прав ЄС, 2000 р.

**1. Поняття міжнародного захисту і міжнародних стандартів щодо прав людини.**

Тенденція розвитку сучасного міжнародного права:

1) підвищення правового статусу окремого індивіда в міжнародному праві, що проявляється у створенні міжнародно-правового механізму захисту прав людини.

2) затверджено принцип демократії, згідно з яким лише держава, що відповідає загальноприйнятим стандартам демократії, може бути повноправним членом міжнародного співтовариства

**МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ** є сукупністю норм, що визначають єдині для міжнародного співтовариства права і свободи людини, встановлюють зобов'язання держав щодо закріплення, забезпечення та охорону цих прав і свобод і надають індивідам юридичні можливості реалізації та захисту визнаних за ними прав і свобод

**МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ** – уніфіковані й функціонально універсальні (для певних міжнародних об’єднань держав) принципи та норми, які фіксують мінімально необхідний або бажаний зміст і/чи обсяг прав людини, а також встановлюють позитивні обов’язки держав щодо їх забезпечення, охорони й захисту та передбачають за їх порушення санкції політико-юридичного або політичного характеру.

1) їх поширення на всіх людей без будь-якої дискримінації;

2) залучення всіх держав у відповідні дії по забезпеченню цих прав;

3) однаково шанобливе ставлення до основних прав і свобод як в нормальних життєвих ситуаціях, так і в умовах надзвичайного стану або під час збройних конфліктів.

Містяться:

– положення міжнародних договорів, сторонами яких є держави.

– документи міжнародних організацій (рішеннях, резолюціях, директивах тощо).

– міжнародні звичаї і судова практика наднаціональних судових установ

– загальні принципи права

Обов’язковість їх дотримання може випливати з участі держав у цих організаціях та/або прийняття державами на себе зобов’язань окремим шляхом

**МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ**:

а) обов’язкові та рекомендаційні,

б) загальні та спеціальні,

в) нормативні та правозастосовні.

г) універсальні й регіональні.

Універсальні стандарти:

– стандарти, розроблені в межах ООН (як загальні стандарти, так і стандарти спеціалізованих установ й органів: Рада безпеки ООН, МОП, ЮНЕСКО, а також Комітети ООН (Комітет з прав людини, Комітет проти катувань, Комітет з прав дитини, Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, Комітет з прав інвалідів).

– стандарти, які утверджуються завдяки практиці таких судових установ, як Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд. Перший має також і компетенцію щодо розгляду справ, які стосуються прав людини, другий – щодо найбільш серйозних порушень прав людини (злочини проти людства).

Регіональні стандарти:

– стандарти, розроблені в межах регіональних міжнародних організацій.

ГОЛОВНЕ: стандарти, розроблені в межах європейської системи захисту прав людини: це стандарти Ради Європи, ОБСЄ, ОЕСР, ЄС.

Європейські стандарти утверджується у практиці таких судових установ, як Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ, Стразбурзький суд) та Суд Європейського союзу (Європейський суд справедливості).

ІНШІ РЕГІОНИ:

– стандарти Організації Американських Держав, Африканського Союзу та Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Відповідно, стандарти з прав людини утверджуються у діяльності таких установ, як Міжамериканський суд з прав людини, Африканський Суд та Африканська комісія з прав людини і народів, Комісія АСЕАН з прав людини.

Проте існують проблеми:

1. Принцип суверенної рівності держав, великих і малих, закріплений у Статуті ООН, цим же Статутом був і порушений, оскільки п'ять великих держав було наділено правами, яких не мали будь-які інші члени ООН. Йдеться про постійних членів Ради Безпеки, які мають право вето і тим самим наділені правом істотно впливати на розвиток світових подій. Такими правами не володіють інші держави — члени ООН.

2. Для сучасного міжнародного права залишаються незмінними основні принципи, серед яких принцип непорушності кордонів, недоторканності державної території, невтручання у внутрішні справи та ін. Ці принципи вважаються основою міжнародного права. (Питання: гуманітарна інтервенція). Збройні втручання в справи інших держав. Діяльність миротворчих сил, що вводяться на прохання самих зацікавлених держав або на підставі рішень Ради Безпеки для підтримання миру чи для примусу до миру.

(1979 р. в іншій африканській країні – у Центральноафриканській імперії імператор Бокасса розстріляв демонстрацію школярів за те, що вони відмовлялися купувати шкільну форму, яку шили на фабриці, що належала самому Бокассі. Коли скандал став відомий у Франції, що колись володіла цією країною, французи спорядили збройний загін, силами якого за півгодини було скинуто режим Бокасси, і країна знову стала республікою)

3. На XV сесії Генеральної Асамблеї ООН було прийнято «Декларацію про надання незалежності колоніальним і залежним народам», що проголошувала необхідність негайно і беззастережно покласти край колоніалізму у всіх його формах і проявах. АЛЕ: права людини є здобутком «західної цивілізації», і примусове їх поширення = «колоніалізм».

**2. Універсальні міжнародні документи щодо захисту прав людини.**

Перші документи: кінець ХІХ ст.

1890 р. – Брюссельська конвенція, яка забороняла рабство і работоргівлю в окремих регіонах Індійського океану та Червоного моря.

+ Мирні договори, укладені після першої світової війни, крім військово-політичних питань, містили також положення про захист прав національних меншин на території новоутворених європейських держав.

Основні документи – по закінчення ІІ світової війни.

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ УГОД

**1. Перший етап (1945-1948 рр.)** почався з прийняттям Статуту ООН і завершився проголошенням Загальної декларації прав людини.

– Статут ООН від 1945 року (закріпив сприяння і розвиток поваги та дотримання прав людини і основоположних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії). Закладені організаційні та процедурні засади для діяльності Організації Об’єднаних Націй в сфері заохочення і захисту прав людини.

– Загальна декларація прав людини від 1948 року (закріпила концепцію прав людини, прагнення до їх дотримання та необхідність захисту, окреслила універсальний каталог прав, рівень стандартів, якого мають дотримуватися усі держави, вплинула на усі подальші документи в цій сфері). Ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН у формі резолюції 10 грудня 1948 р. і досі залишається з багатьох поглядів документом унікальним.

Створення Комісії з прав людини як допоміжного функціонального органу при Економічній і Соціальній Раді відповідно до статті 68 Статуту ООН.

ПИТАННЯ: юридична сила цього документа, тому що за загальним правилом резолюції Генеральної Асамблеї ООН мають рекомендаційний характер

АЛЕ: норми Декларації є відображенням звичаєво-правових норм і тому мають характер міжнародно-правового зобов’язання

ВПЕРШЕ:

– перший міжнародний акт, у якому були викладені громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права людини.

– викладені в міжнародному документі систематизовано, у вигляді каталогу, тобто як перелік прав і свобод.

– проголосила необхідність єдиного для всіх розуміння прав людини.

– пов’язувала дотримання прав людини з рухом до демократії.

Спеціалізовані конвенції, пакти:

– Конвенція про попередження злочинів геноциду і покарання за нього,1948 р.;

– Конвенція № 87 МОП щодо свободи асоціацій і захисту права на організацію, 1948 р.

**2. Другий етап (1949-1966 рр.)** – етап кодифікації програми, закріпленої в Загальній декларації. Розробка конвенції про права людини і створення механізму їх реалізації:

**Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р**. Його текст може бути умовно розділений на дві частини:

– статті, у яких викладено зміст громадянських і політичних прав,

– статті, що стосуються міжнародного контролю за дотриманням цих прав.

Формулювання статей про права людини не залишають сумнівів у їхньому імперативному характері. Це є наслідком розуміння того, що з дотриманням саме громадянських і політичних прав пов’язані ґарантії особистої свободи людини та рух суспільства до дійової демократії.

Держави-учасниці зобов’язані забезпечити в межах своєї юрисдикції дотримання громадянських і політичних прав у повному обсязі. Імперативний характер пакту.

Контроль за дотриманням норм Пакту, включаючи розгляд індивідуальних скарг, здійснює міжнародний орган – Комітет із прав людини.

**Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 р.**

Економічні, соціальні та культурні права є невід’ємними, як і громадянські та політичні права, і не менш важливими. Проте існують суттєві особливості в реалізації економічних, соціальних і культурних прав:

– вони витратні, тобто обсяг їхньої реалізації залежить від економічного добробуту держави, а тому не може бути однаковим у різних країнах.

– реалізація цих прав пов’язана з розширенням патерналістських функцій держави, що завжди містять потенційну загрозу авторитизації влади, а тому повинні мати межі.

– міжнародний контроль за дотриманням економічних, соціальних і культурних прав зазвичай не пов’язаний із розглядом індивідуальних скарг.

– формулювання статей Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права за загальним правилом є диспозитивними і не передбачають прямої дії.

+ Факультативний протокол до Міжнародний пакт про громадянські та політичні права.

Спеціалізовані конвенції, пакти:

– Конвенція про політичні права жінок від 1952 року,

– Конвенція про статус біженців від 1951 року,

– Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 1965 року,

– Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних рабству, 1956 р

– Конвенція про скасування примусової праці (Конвенція МОП № 105 від 1957 р.),

– Конвенція про ліквідацію дискримінації в області освіти (Конвенція ЮНЕСКО 1960 р.) і у сфері праці та зайнятості (Конвенція МОП № 111 від 1958 року)

– Конвенція про незастосування строку давності щодо воєнних злочинів і злочинів проти людства від 1965 року,

**3. Третій етап (1967-1989 рр.)**, основні тенденції:

1) вступ в силу Пактів і Факультативного протоколу (1967 р.), початок реалізації цілого набору заходів по їх здійсненню, покликаних гарантувати дотримання прав людини і контроль за цим процесом.

2) підготовки детальних договорів про права людини:

– Міжнародна конвенція про знищення злочинів апартеїду і покарання за нього від 1973 року,

– Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р.;

– Конвенція проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження і покарання від 1984 року,

– Конвенція про права дитини, 1989 р.

3) заходи, спрямовані на вдосконалення здійснення прав, а також органів і механізмів, створених з цією метою.

4) розширення сфер і способів захисту і заохочення прав людини: розвиток і навколишнє середовище. Принцип «поваги прав людини і основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, релігії або переконань» був закріплений у Декларації про принципи відносин між державами учасниками, прийнятої Нарадою з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкі, 1975 р.).

**4. Четвертий етап (з 1989 р. по теперішній час).**

– Конвенція про права осіб з інвалідністю від 2006 року,

– Декларація з верховенства права на національному та міжнародному рівнях від 2012 року.

**3. Регіональні міжнародні документи щодо захисту прав людини.**

Такі договори укладено державами ОАД, ОАЄ, ЄС, Ради Європи, СНД.

Організаційна структура європейської системи захисту прав людини:

1. Європейська комісія з прав людини (складається з 43 чоловік, що обираються строком на 3 роки).

2. Європейський суд з прав людини – єдиний юрисдикційний орган, який працює на постійній основі – всього 39 суддів (у його складі діє Велика палата – 17 суддів, що займається питаннями внутрішньо судової апеляції);

3. Комітет міністрів Ради Європи – функції обмежуються лише наглядом за виконанням остаточних постанов Європейського суду. Усі вони є суб'єктами формування європейського права як органічного «сплаву» англо-американського і континентального типів правових систем. Їх статутна форма (Європейська Конвенція про захист прав і основних свобод людини. Статути Комісії та Суду, Процедурні правила роботи Комісії та Суду) має прецедентний зміст.

**1. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р.** – найстаріший серед регіональних договорів про права людини та найбільш авторитетний міжнародно-правовий документ із прав людини в Європі.

Крім основного тексту Конвенція містить Протоколи, у яких розвинуті, доповнені чи уточнені окремі її положення.

Конвенція була одним із перших міжнародних документів, що містив поняття політичної демократії, одночасно визнаючи її найважливішою умовою дотримання прав людини. Тим самим була підкреслена антитоталітарна спрямованість цього акта, ухваленого “європейськими країнами, що є однодумцями та мають спільну спадщину в політичних традиціях, ідеалах, свободі та верховенстві права”, з метою “зробити перші кроки до колективного забезпечення певних прав, проголошених у Загальній декларації [прав людини]” (Преамбула).

Конвенція є першим міжнародним договором у галузі прав людини, що не тільки має на меті захистити широкий спектр громадянських і політичних прав, а й встановлює систему міжнародного судового контролю за їх дотриманням у кожній із держав-учасниць.

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. складається з

Преамбули,

ст. 1 «Зобов’язання додержувати поваги до прав людини»;

розділу 1 «Права і свободи», що містить сімнадцять статей;

розділу 2 «Європейський суд з прав людини», що містить 32 статті;

розділу 3 «Інші положення», що містить вісім статей.

Учасниками цього акта можуть бути держави-члени Ради Європи, які поділяють мету прийняття Загальної декларації прав людини, а саме «загальне та ефективне визнання і додержання проголошених у ній прав», а також мету РЄ – «досягнення тіснішого єднання між її членами», одним із засобів якого є «забезпечення і розвиток прав людини та основоположних свобод», які об’єднані спільним надбанням «політичних традицій, ідеалів, свободи і верховенства права», а також прагненням «зробити перші кроки для забезпечення колективного гарантування певних прав, проголошених у Загальній декларації [прав людини]».

1) учасниками Конвенції можуть бути лише держави;

2) держави, котрі ратифікували Конвенцію, взяли на себе зобов’язання забезпечити певні права і свободи. Термін «забезпечити» означає визнання, дотримання, забезпечення реалізації і ефективний захист відповідних прав та свобод;

3) Конвенція встановлює не взаємні обов’язки між її державами-учасницями, а певний стандарт у сфері прав і свобод людини, який ці держави зобов’язані гарантувати;

4) встановлений Конвенцією каталог прав та свобод гарантується кожному, хто (що) перебуває під юрисдикцією держав-учасниць Конвенції.

5) держава забезпечує права та свободи, закріплені в Конвенції, лише у межах своєї територіальної юрисдикції.

6) держава забезпечує лише ті права і свободи, які перелічені в розділі 1 «Права та свободи».

Каталог прав, що гарантуються, був істотно розширений за допомогою протоколів до Конвенції, які доповнили встановлений Конвенцією перелік правом на захист власності, правом на освіту та багатьма іншими.

У розділі 1 «Права та свободи» перелічуються права та свободи, котрі гарантуються Конвенцією, в тому числі:

право на життя (ст. 2 Конвенції),

право на заборону катувань (ст. З Конвенції),

право на свободу та особисту недоторканність (ст. 5 Конвенції) та ін.

ст. 8 Конвенції гарантує право на повагу до приватного життя, право на повагу до сімейного життя, право на повагу житла і право на повагу кореспонденції.

Розділ 2 «Європейський суд з прав людини» присвячено створеному на основі Конвенції контрольному органу – Суду, який виконує три основні функції:

– розглядає індивідуальні та міждержавні заяви, котрі подаються у зв’язку з порушенням прав та свобод, передбачених Конвенцією та Протоколами до неї;

– тлумачить і застосовує положення Конвенції та Протоколів до неї до обставин розглядуваних скарг;

– готує консультативні висновки на запит Комітету Міністрів РЄ.

Парламент України ратифікував Конвенцію у перекладі 1998 p., нині вона є чинною у перекладі 2006 р. В результаті зміни перекладів змінився не лише текст Конвенції, але і її офіційна назва: «Конвенція про захист прав людини і основних свобод» перетворилася на «Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод».

Інші регіональні угоди

Правову основу американської системи захисту прав людини становлять кілька актів. У1948 р. у рамках ОАД була прийнята Американська декларація прав і обов'язків. Її можна вважати першим у світі міжнародним документом (хоча і на регіональному рівні), який містить перелік основних прав і свобод. Міжамериканська конвенція з прав людини була прийнята в 1969 р. У 1988 р. Конвенція була доповнена Додатковим протоколом (Протокол Сан-Сальвадор), який додав перелік економічних, соціальних та культурних прав. Обсяг, передбачений Конвенцією, містить широкий перелік громадянських та політичних прав.

1. Американська конвенція про права людини від 1969 року (набула чинності у 1978 році).

2. Африканська хартія прав людини і народів від 1981 року.

3. Декларація АСЕАН з прав людини від 2012 року.

4. Арабська хартія з прав людини від 2004 року (набула чинності у 2008 році). Однак цей документ скоріше є виразом альтернативної концепції прав і містить лише окремі права у досить обмеженому розумінні.

Отже, міжнародні стандарти щодо прав людини відображають ідею про те, що проблема прав простягається далеко за кордони сучасних держав, а їх повага, дотримання, забезпечення реалізації та захист є спільною справою для усієї світової спільноти. Міжнародні стандарти, як універсальні, так і регіональні суттєво впливають на розвиток національних правових систем у сфері прав людини. Особлива роль у цьому процесі належить європейськім стандартам з прав людини.

**4. Міжнародні правозахисні організації**

1. Універсальні правозахисні міжнародні організації – це органи й організації, які поширюють свою діяльність на увесь світ, незалежно від державних і реґіональних кордонів. Ці механізми тією чи іншою мірою пов’язані з основною міжнародною організацією світу – ООН. Це не випадково: по-перше, її членами є майже всі держави світу, по-друге, відповідно до Статуту ООН однієї з основних цілей діяльності цієї організації є “утвердження віри в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості”.

**ООН**

Її основним завданням є підтримання і зміцнення міжнародного миру та безпеки, розвиток співробітництва між державами.

Ідея утворення всеосяжної у сфері своєї діяльності міжнародної організації для підтримання миру у світі вперше була втілена у Лізі Націй. Однак у 30-х p.p. ХХ ст. – тоталітаризм і мілітаризм в одних країнах та ізоляціонізм – в інших. За цих умов Ліга Націй виявилася нежиттєздатною і не змогла запобігти Другій світовій війні 1939-45 р.р. Тому утворення нової організації для підтримання миру і відкритої для міжнародного співробітництва стало одним з найголовніших завдань держав.

1 січня 1942 року у м. Вашингтоні (США) представники 26 країн (у т. ч. СРСР, США та Великобританії) прийняли Декларацію Об’єднаних Націй (Вашингтонська декларація 1942 року). В ній уряди цих держав зобов’язувалися використати всі свої військові та економічні ресурси проти держав «Осі» і країн, що приєдналися до гітлерівської коаліції.

Питання про утворення нової міжнародної організації було вирішено на Московській конференції 1943 р. за участю міністрів закордонних справ СРСР, США і Великобританії. У прийнятій Декларації про загальну безпеку (відомій як Московська декларація), до якої приєднався також Китай, проголошувалася «необхідність заснування у можливо короткий строк загальної міжнародної організації для підтримання міжнародного миру і безпеки, заснованої на принципах суверенної рівності всіх миролюбних держав і відкритої для членства всіх таких держав, великих і малих».

На Конференції у Вашингтоні (вересень-жовтень 1944р.) представники СРСР, США та Великобританії, а також Китаю розробили й ухвалили пропозиції стосовно цілей, принципів та структури такої організації.

На Кримській (Ялтинській) конференції 1945 лідери СРСР, США та Великобританії заявили в комюніке від 11 лютого 1945 р., що «утворення очікуваної міжнародної організації є найбільшою можливістю у всій історії людства для виникнення у найближчі роки найважливіших умов» для підтримання міцного і тривалого миру.

Статут ООН, розроблений на Конференції у м. Сан-Франциско (США, 25.04-26.04 1945р.). У ній узяли участь 50 держав, у т. ч. Україна. Статут було підписано 26 червня 1945 року

Офіційно ООН почала функціонувати 24 жовтня 1945 року, після того, як її Статут був ратифікований більшістю держав, що його підписали, в т. ч. СРСР, США, Великобританією, Францією та Китаєм. Відтоді ця дата відзначається як День Організації Об’єднаних Націй.

+ Серед інших основних органів ООН особливу роль у захисті прав людини відіграє **Економічна і Соціальна Рада** (ЕКОСОС), яка під керівництвом Генеральної Асамблеї координує економічну і соціальну діяльність ООН, у тому числі, як зазначено в Статуті, готує “рекомендації з метою поглиблення поваги і дотримання прав людини й основних свобод для всіх”.

+ **Верховний комісар ООН з прав людини**,

+ **Верховний комісар ООН у справах біженців**

Розвиток цієї інституційної системи продовжується і сьогодні шляхом удосконалення юриспруденції цих органів і навіть створення нових органів, як це мало місце у 2006 році, коли Генеральна Асамблея ООН замість Комісії з міжнародного права як органу Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР) створила **Раду з прав людини** в якості допоміжного органу Асамблеї, підвищивши тим самим правовий статус найважливішого в системі ООН контрольного органу з прав людини.

**2. Регіональні правозахисні міжнародні організації** – це органи й організації, які поширюють свою діяльність на певний регіон світу. Регіональне співробітництво держав не лише суттєво доповнює універсальну систему захисту прав людини та основних свобод, а й дає можливість заповнити її прогалини, врахувати особливості певного регіону, піти далі загального рівня забезпечення прав і свобод.

На сьогодні можна говорити про регіональне співробітництво в галузі прав людини арабських, африканських, американських і європейських країн. Американська система захисту прав людини діє в рамках Організації Американських Держав і представлена Міжамериканською комісією з прав людини і Міжамериканським судом з прав людини. На відміну від відповідного європейського органу Міжамериканський суд не вчинив якогось значного впливу на формування регіональних стандартів прав людини, розглянувши за 40 років існування ледь більше 10 справ.

АМЕРИКА: У 1948 р. у рамках ОАД була Прийнята Американська декларація прав і обов'язків. Інституційний механізм Конвенції складається з двох органів: Міжамериканської комісії з прав людини і Міжамериканського суду з прав людини.

АФРИКА: Регіональна африканська система захисту прав людини – наймолодша з трьох регіональних систем захисту прав людини. Вона почала формуватись з прийняттям у 1981 р. Організацією африканської єдності (ОАЄ) Африканської хартії прав людини і народів. Особливістю Хартії порівняно з іншими регіональними документами є те, що в неї включено права народів (“третє покоління прав людини”) а також передбачені обов’язки прав індивіда щодо сім’ї, родичів, суспільства, держави й Африканського континенту. В основі її функціонування лежить діяльність Африканської комісії з прав людини і народів.

У1998 р. ОАЄ був прийнятий протокол до Хартії, яким доповнено механізм Африканського суду прав людини і народів.

СНД: Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права й основні свободи людини 1993 р.

Залежно від підстав створення міжнародні органи та організації, спрямовані на захист прав людини поділяються на два види:

1. Конвенційні органи, що утворені на підставі міжнародних договорів. Це, зокрема:

– Комітет з прав людини (діє на підставі Пакту про громадянські та політичні права 1966 p.),

– Європейський суд з прав людини (діє на підставі Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 p.),

– Комітет з прав дитини (засновано відповідно до Конвенції про права дитини 1989 р.) та інші.

– Європейський комітет із питань запобігання тортурам і такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, утворений згідно з Європейською конвенцією про запобігання тортурам і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

2. Органи, що утворені міжнародними організаціями. Специфікою діяльності цих органів є те, що їх рішення мають, як правило, рекомендаційний характер і забезпечуються лише авторитетом самих організацій. До таких органів відносяться:

– Комісія ООН з прав людини,

– Комісія з положення жінок (засновані Економічною та соціальною радою ООН),

– Верховний комісар ООН у справах біженців (посада заснована Генеральною Асамблеєю ООН),

– Міжнародне бюро праці (засноване Міжнародною організацією праці).

Залежно від компетенції:

**1. Органи загальної компетенції** – переважна більшість міжнародних органів та організацій, утворених з метою захисту прав людини, наприклад таких, як Комітет з прав дитини, Комісія по положенню жінок, Верховний комісар ООН з прав людини, Верховний комісар ООН у справах біженців тощо.

Діяльність цих органів спрямована на перевірку стану дотримання прав людини у тій чи іншій державі. Основними формами перевірок є прийняття від держав періодичних звітів та проведення інспекцій.

**2. Органи петиційної компетенції** – розглядають індивідуальні або колективні скарги (петиції) на порушення прав людини з боку певної держави. Такими органами, зокрема, є Комісія з прав людини при ЕКОСОР, Європейський та Американський суди з Прав людини тощо.

В окремих випадках відповідні органи (організації) наділяються як загальною, так і петиційною компетенцією. Наприклад, Комітет з прав людини згідно з Пактом про громадянські та політичні права 1966 р. наділений загальною компетенцією у сфері захисту прав людини, а згідно з І Факультативним протоколом до Пакту 1966 р. – петиційною компетенцією.