**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кафедра цивільного права\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повна назва кафедри)

**Кваліфікаційна робота**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_магістр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(рівень вищої освіти)

на тему\_Захист прав та інтересів вразливих категорій населення \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_системою безоплатної правової допомоги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Виконав: слухач магістратури, групи 8.0819-2з

спеціальності

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_081 Право\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(шифр і назва спеціальності)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В. Ю. Халімон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник доцент, доцент, к.ю.н., Щипанова О.О.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Рецензент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Запоріжжя – 2020

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Факультет\_юридичний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кафедра\_\_\_цивільного права\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рівень вищої освіти\_\_магістерський\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Спеціальність \_\_081 Право\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(шифр і назва)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Завідувач кафедри\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_року

**З А В Д А Н Н Я**

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СЛУХАЧЕВІ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Халімон Вікторії Юріївні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи (проекту) Захист прав та інтересів вразливих категорій населення системою безоплатної правової допомоги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

керівник роботи \_\_Щипанова Ольга Олександрівна, к.ю.н., доцент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ЗНУ від «14» травня 2020 року №\_\_556-с\_\_\_\_

1. Строк подання роботи\_\_\_07 листопада 2020р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Вихідні дані до роботи \_нормативно-правові акти, доктринальні джерела, статистична інформація\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) поняття та ознаки соціально вразливих категорій населення; загальна характеристика осіб, які належать до соціально вразливих категорій населення; поняття, ознаки, принципи та гарантії права на безоплатну правову допомогу; порядок надання безоплатної первинної правової допомоги; порядок подання та розгляду звернень про надання безоплатної воринної правової допомоги; повноваення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; роль адвокатури в системі безоплатно вторинної правової допомоги; права та обов'язки суб'єктів надання безоплатно вторинної правової допомоги
4. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)\_Додаток А Заява про надання безоплатної вторинної правової допомоги; Додаток Б Наказ про надання безоплатної вторинної правової допомоги; Додаток В Доручення про надання безоплатної вторинної правової допомоги
5. Консультанти розділів роботи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Розділ | Прізвище, ініціали та посада  консультанта | Підпис, дата | |
| завдання  видав | завдання  прийняв |
| 1. | Щипанова О.О., доцент |  |  |
| 2. | Щипанова О.О., доцент |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Дата видачі завдання\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| 1 | Вибір теми магістерської роботи | травень 2020 | виконано |
| 2 | Підбір літератури | травень 2020 | виконано |
| 3 | Написання пояснювальної записки | червень 2020 | виконано |
| 4 | Робота над практичною частиною | серпень 2020 | виконано |
| 5 | Написання висновків магістерської роботи | жовтень 2020 | виконано |
| 6 | Проходження нормоконтролю | листопад 2020 | виконано |
| 7 | Технічне оформлення роботи | листопад 2020 | виконано |
| 8 | Попередній захист магістерської роботи на кафедрі |  | виконано |

Слухач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_В.Ю. Халімон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник роботи (проекту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.О. Щипанова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Нормоконтроль пройдено**

Нормоконтролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_М.В. Титаренко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

РЕФЕРАТ

Халімон В. Ю. Захист прав та інтересів вразливих категорій населення системою безоплатної правової допомоги. Запоріжжя, 2020. 126 с.

Кваліфікаційна робота складається зі 126 сторінок, містить 78 джерел використаної інформації.

В умовах постійних соціально-економічних змін виникають певні політичні, економічні, соціальні, культурні, психологічні, етичні, духовні та демографічні проблеми, які впливають на стан громадськості, зумовлюють розшарування суспільства, його деформацію та появу соціально вразливих категорій населення. Додатковий захист певних соціальних верств населення зумовлений їх правовою безпорадністю, відсутністю в них можливості самостійно окреслювати коло свої проблем та розв’язувати їх. Оскільки Україна позиціонує себе як соціальну державу, то провадження соціальної політики, спрямованої на задоволення потреб окремих груп населення є інструментом добудови соціального добробуту, переорієнтації публічно-правової системи під впливом принципів соціальної справедливості та правової захищеності.

Право особи на безоплатну правову допомогу є системоутворюючим по відношенню до інших конституційних прав і свобод, оскільки особа в результаті правової необізнаності або відсутності реальної можливості звернутися за законним захистом своїх прав та свобод не в змозі ефективно відстоювати свої інтереси. Відповідно гарантування державою кожному права на професійну правничу допомогу, яка надається безоплатно у випадках, передбачених законом, забезпечує рівний доступ до правосуддя.

Порядок реалізації права особи на безоплатну правову допомогу, особливості його гарантування, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги регулюються Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VІ. Однак, прийняття профільного

нормативно-правого акту не означає забезпечення ефективного виконання його приписів, що проявляється у відсутності дієвого механізму забезпечення прав і свобод соціально вразливих категорій населення. Відповідно, постає нагальна потреба у розробці сучасного європейського законодавства у цій сфері та створення ґрунтовного способу його реалізації.

Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що складаються у сфері захисту прав та інтересів вразливих категорій населення системою безоплатної правової допомоги.

Предметом дослідження виступає інститут надання безоплатної правової допомоги соціально вразливим категоріям населення.

Мета роботи полягає у комплексному аналізі особливостей захисту прав та інтересів вразливих категорій населення системою безоплатної правової допомоги.

Методологічнуоснову кваліфікаційної роботи складає сукупність загально-філософських, загальнонаукових та спеціальних засобів пізнання, зокрема, історико-правовий метод, соціологічний метод, лінгвістичний метод, логіко-семантичний метод, порівняльно-правовий метод, синтез, аналіз, метод групування, дедукція, логіко-юридичний метод, метод абстрагування.

бЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА, СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВІ КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ, АДВОКАТ, бЕЗОПЛАТНА ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА, ПРАВО НА ЗАХИСТ, ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ, БЕЗОПЛАТНА ПЕРВИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА.

SUMMARY

Khalimon V. Yu. Protection of the Rights and Interests of Vulnerable Cetegories of Population Through a System of Free Legal Aid. Zaporizhzhia, 2020. 126 p.

Qualification work consists of 126 pages, contains 78 sources of information used.

In conditions of constant socio-economic change there are certain political, economic, social, cultural, psychological, ethical, spiritual and demographic problems that affect the state of society, cause the stratification of society, its deformation and the emergence of socially vulnerable groups. Additional protection of certain social strata of the population is due to their legal helplessness, their inability to define their own problems and solve them. As Ukraine positions itself as a welfare state, the implementation of social policy aimed at meeting the needs of certain groups is a tool for social welfare, reorientation of the public legal system under the influence of the principles of social justice and legal protection.

A person's right to free legal aid is system-forming in relation to other constitutional rights and freedoms, as a person is unable to effectively defend his or her interests as a result of legal ignorance or lack of real opportunity to seek legal protection of his or her rights and freedoms. Accordingly, the state's guarantee to everyone of the right to professional legal assistance, which is provided free of charge in cases provided by law, ensures equal access to justice.

The procedure for exercising a person's right to free legal aid, the peculiarities of its guarantee, the grounds and procedure for providing free legal aid are regulated by the Law of Ukraine «On Free Legal Aid» of June 2, 2011 № 3460-VI. However, the adoption of a relevant legal act does not mean ensuring the effective implementation of its requirements, which is manifested in the absence of an effective mechanism for ensuring the rights and freedoms of socially vulnerable

groups. Accordingly, there is an urgent need to develop modern European legislation in this area and create a thorough way to implement it.

The object of the qualification work is public relations, which are formed in the field of protection of the rights and interests of vulnerable categories of the population by the system of free legal aid.

The subject of the study is the institute of free legal aid to socially vulnerable groups.

The purpose of the work is a comprehensive analysis of the features of protection of the rights and interests of vulnerable groups by the system of free legal aid.

The methodological basis of the qualification work is a set of general philosophical, general scientific and special means of knowledge, in particular, historical and legal method, sociological method, linguistic method, logical-semantic method, comparative legal method, synthesis, analysis, grouping method, deduction, logical legal method, method of abstraction.

LEGAL AID VULNERABLE POPULATIONS, LAWYERS, SECONDARY LEGAL AID, THE RIGHT TO DEFENSE CENTERS OF FREE SECONDARY LEGAL AID, HUMAN RIGHTS, FREE PRIMARY LEGAL AID.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………………....9

РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА……………………………..……..…10

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА…………………………..…………………40

2.1 Поняття та ознаки соціально вразливих категорій населення………………………………………………………………………........40

2.2 Загальна характеристика осіб, які належать до соціально вразливих категорій населення……………………………..………………………………….47

2.3 Поняття, ознаки, принципи та гарантії права на безоплатну правову допомогу……………………………………………………………………..….…..86

2.4 Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги………...91

2.5 Порядок подання та розгляду звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………………..…….....97

2.6 Повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги...............................................................................................................…102

2.7 Роль адвокатури в системі безоплатної вторинної правової допомоги…………………………………………………………………………...104

2.8 Права та обов’язки суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги…………………………………………………..……………..………...107

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….....109

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………..……….115

ДОДАТКИ…………………………………………………………………..……..124

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БВПД безоплатна вторинна правова допомога

БПД безоплатна правова допомога

БППД безоплатна первинна правова допомога

ВПО внутрішньо переміщена особа

Держстат Державна служба статистики України

Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України

р. рік

Реєстр Реєстр адвокатів, які мають право надавати безоплатну вторинну правову допомогу

рр.. роки

ст. стаття

Центр Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

ч. частина

РОЗДІЛ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

*Актуальність теми*. Стаття 3 Конституції України визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю і закріплює головний обов’язок держави щодо утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Очевидно, що кожна людина від народження наділена однаковим комплексом прав і свобод, а пріоритетом кожної демократичної, соціальної та правової країни є не тільки дотримання цих прав, а й створення реальної можливості для їх реалізації та механізму гарантування.

В умовах постійних соціально-економічних змін виникають певні політичні, економічні, соціальні, культурні, психологічні, етичні, духовні та демографічні проблеми, які впливають на стан громадськості, зумовлюють розшарування суспільства, його деформацію та появу соціально вразливих категорій населення. Додатковий захист певних соціальних верств населення зумовлений їх правовою безпорадністю, відсутністю в них можливості самостійно окреслювати коло свої проблем та розв’язувати їх. Оскільки Україна позиціонує себе як соціальну державу, то провадження соціальної політики, спрямованої на задоволення потреб окремих груп населення є інструментом добудови соціального добробуту, переорієнтації публічно-правової системи під впливом принципів соціальної справедливості та правової захищеності.

Право особи на безоплатну правову допомогу є системоутворюючим по відношенню до інших конституційних прав і свобод, оскільки особа в результаті правової необізнаності або відсутності реальної можливості звернутися за законним захистом своїх прав та свобод не в змозі ефективно відстоювати свої інтереси. Відповідно гарантування державою кожному права на професійну правничу допомогу, яка надається безоплатно у випадках, передбачених законом, забезпечує рівний доступ до правосуддя.

Порядок реалізації права особи на безоплатну правову допомогу, особливості його гарантування, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги регулюються Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VІ. Однак, прийняття профільного нормативно-правого акту не означає забезпечення ефективного виконання його приписів, що проявляється у відсутності дієвого механізму забезпечення прав і свобод соціально вразливих категорій населення. Відповідно, постає нагальна потреба у розробці сучасного європейського законодавства у цій сфері та створення ґрунтовного способу його реалізації.

*Об’єктом кваліфікаційної роботи* є суспільні відносини, що складаються у сфері захисту прав та інтересів вразливих категорій населення системою безоплатної правової допомоги.

*Предметом* дослідження виступає інститут надання безоплатної правової допомоги соціально вразливим категоріям населення.

*Мета роботи* полягає у комплексному аналізі особливостей захисту прав та інтересів вразливих категорій населення системою безоплатної правової допомоги.

Зазначені мета та об’єкт роботи зумовили постановку наступних *завдань дослідження*, які мають бути вирішені у роботі:

* проаналізувати поняття та ознаки соціально вразливих категорій населення;
* охарактеризувати осіб, які належать до соціально вразливих категорій населення;
* дослідити поняття, ознаки, принципи права на безоплатну правову допомогу;
* визначити особливості порядку надання безоплатної первинної правової допомоги;
* охарактеризувати порядок подання та розгляду звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
* проаналізувати повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
* визначити роль адвокатури в системі безоплатної вторинної допомоги;
* охарактеризувати права та обов’язки суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги.

*Ступінь наукової розробки проблеми*. Окремі аспекти надання безоплатної правової допомоги досліджувалися у роботах В. Бабаєва, О. Бандурки, А. Бірюкової, В. Буяшенко, Т. Варфоломеєвої, М. Галагузова, В. Гончаренка, Ю. Данилевської, О. Жуковської, Т. Журавель, Н. Кабаченко, Н. Корабльової, В. Корженко, О. Кортич, Е. Марвіна, Л. Міщик, В. Мороз, Л. Павлика, З. Петровича, С. Сафулька, О. Святоцького, Т. Семигіна, М. Сірого, У. Цьмоця, А. Чемерис, О. Черниш, В. Шибіко, О. Шило та інших. Проте зазначене питання потребує більш детального дослідження саме у аспекті захисту прав спеціальних суб’єктів, а саме надання безоплатної правової допомоги соціально вразливим категоріям населення.

*Опис проблеми, що досліджується*. Стаття 46 Конституції України закріплює за громадянами право на соціальний захист у випадках, передбачених законом, отже надзвичайно важливим є забезпечення виконання взятих державною на себе зобов’язань. Визначення осіб, які належать до соціально-вразливих категорій населення, в першу чергу, спрямовано на налагодження соціальної роботи, переорієнтацію соціальної політики та закріплення принципу адресності в отриманні соціальної допомоги.

Визначення терміну «вразливі категорії населення» міститься у Законі України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 р., згідно якого «вразливі групи населення – особи/сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників».

Проте, у доктринальних джерелах окрім терміну «соціально вразливі категорії населення» як тотожні також використовуються терміни «групи ризику», «пільгові категорії», «вразливі групи населення», «соціально незахищені верстви населення». Здебільшого, вони вживаються на означення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, ветеранів війни, людей з інвалідністю, пенсіонерів, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб та матерів-одиначок.

Незважаючи на законодавче закріплення та доктринальне використання відповідного терміну, жоден нормативно-правовий акт не містить повного переліку категорій осіб, які можуть бути до нього віднесені. Так, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення» від 12 квітня 2017 р. № 256 перераховує тих, хто має право на отримання матеріальної допомоги: жінки, яким присвоєне почесне звання «Мати-героїня», особи, які постраждали від торгівлі людьми, непрацюючі малозабезпечені особи, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, а отже виходячи із назви зазначеної постанови перераховані особи належать до даної категорії.

У юридичній доктрині запропоновано класифікацію осіб, які можуть бути віднесені до соціально вразливих категорій населення: громадяни, що не здатні до самообслуговування через різні обставини (у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю); громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації, а їх середньомісячний сукупний дохід є нижчим від установленого прожиткового мінімуму (безробітні, що шукають роботу; біженці; постраждалі від стихійних лих тощо); діти та молодь, що перебувають у складній життєвій ситуації (інваліди, сироти, безпритульні, малозабезпечені тощо).

Незважаючи на відсутність у законодавстві повного переліку осіб, які можуть бути віднесені до соціально вразливих категорій населення, можемо виокремити певні ознаки, які притаманні всім таким особам:

1. Наявність тяжкої життєвої ситуації (хвороба, діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені особи).

2. Уразливий вік (діти, пенсіонери, особи, похилого віку).

3. Правова незахищеність.

4. Особливі потреби і відсутність належної можливості у їх задоволенні (викривачі, мати-одиначка, багатодітна мати).

5. Функціональна обмеженість у можливості самостійного захисту своїх прав та законних інтересів.

Таким чином, під соціально вразливими категоріями населення слід розуміти певну сукупність осіб, які внаслідок тяжких життєвих обставин, уразливого віку, особливих потреб або з інших причин не здатні самостійно захищати свої права та законні інтереси, вчиняти дії, спрямовані на задоволення своїх потреб і у зв’язку з цим потребують соціальної допомоги. Законодавство України не містить повного переліку осіб, які належать до соціально вразливих категорій населення, однак аналіз існуючої нормативно-правової бази дозволяє віднести до соціально вразливих осіб будь-яких осіб, які мають високий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив певних чинників.

В свою чергу, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI закріплює перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, як таких, що знаходяться у групі ризику (соціально вразливих). До них належать:

1. Особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 р. № 966-XIV для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Згідно ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 р. № 294-ІХ прожитковий мінімум для працездатних осіб складає: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень. Тобто, з 1 січня 2020 року для отримання безоплатної вторинної правової допомоги середньомісячний дохід особи не має перевищувати 4204 гривні, з 1 липня – 4394 гривні, з 1 грудня – 4540 гривень.

Визначення терміну «непрацездатні громадяни» міститься у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV, за яким непрацездатними громадянами вважаються особи, які досягли пенсійного віку (після досягнення 60 років за умови наявності страхового стажу), або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

2. Діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту.

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» від 2 червня 2005 р. № 2623-IV закріплює визначення «діти-сироти» та «діти, позбавлені батьківського піклування». Так, дитиною-сиротою вважається дитина, в якої померли чи загинули батьки; дітьми, позбавленими батьківського піклування є не тільки ті діти, чиї батьки позбавлені батьківських прав, а й діти, чиї батьки визнані безвісно відсутніми, недієздатними, оголошені померлими або відбувають покарання у місцях позбавлення волі, перебувають під вартою під час слідства чи під розшуком.

Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ визначає дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах як «дитину, яка потрапила в умови, що негативно впливають на її життя, стан здоров’я та розвиток у зв’язку з інвалідністю, тяжкою хворобою, безпритульністю, перебуванням у конфлікті із законом, залученням до найгірших форм дитячої праці, залежністю від психотропних речовин та інших видів залежності, жорстоким поводженням, зокрема домашнім насильством, ухилянням батьків, осіб, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків, обставинами стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, воєнних дій чи збройних конфліктів тощо, що встановлено за результатами оцінки потреб дитини».

Проаналізувавши зміст наведених норм, можна дійти висновку, що складними життєвими обставинами є тяжка хвороба, безпритульність, перебування у конфлікту з законом, залучення до тяжкої дитячої праці, алкогольна, наркотична, психотропна залежність, жорстоке поводження, домашнє насильство, ухилення батьків від виконання обов’язків щодо виховання, стихійне лихо, техногенна катастрофа, воєнний чи збройний конфлікт.

3. Внутрішньо переміщені особи та громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб.

Згідно ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VІІ внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Правовий статус внутрішньо переміщеної особи має певні подібності з правовим статусом біженця, однак особи, які належать до першої категорії покидаючи місце свого постійного проживання, залишаються в країні громадянської належності та можуть користуватися її захистом.

4. Громадяни України – власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості.

Безоплатна вторинна правова допомога надається цій категорії осіб для протидії рейдерству з метою забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, унеможливлення захоплення земель та майна сільськогосподарських підприємств, запобігання протиправному поглинанню і захопленню підприємств в аграрному секторі економіки.

5. Особи, до яких застосовано адміністративне затримання.

Адміністративне затримання застосовується до фізичної особи з метою припинення адміністративних правопорушень (за умови, що інші заходи впливу було вже застосовано), встановлення особи, складання протоколу про адміністративне правопорушення (тільки у тому випадку, коли протокол неможливо скласти на місці вчинення правопорушення), забезпечення своєчасного та правильного розгляду справ і виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення. Під час затримання має бути обов’язково складений протокол, а строк самого адміністративного затримання, за загальним правилом, не може перевищувати трьох годин.

6. Особи, до яких застосовано адміністративний арешт.

Адміністративний арешт є найбільш суворим видом адміністративних стягнень, яке застосовується тільки у виключних випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до п'ятнадцять діб (наприклад, незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах; дрібне викрадення чужого майна; жорстоке поводження з тваринами; залишення місця дорожньо-транспортної пригоди; дрібне хуліганство; виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки). Суть цього адміністративного стягнення полягає у тимчасовому обмеженні права на свободу пересування та права на особисту недоторканості.

7. Особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими.

Особами, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими, є особи, затримані за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, та особи, затримані на виконання ухвали слідчого судді або суду про здійснення приводу, а моментом затримання є момент, коли особа силою або через підкорення наказу змушена залишатись поряд з уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою.

8. Особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо у судовому порядку буде доведено, що жоден з більш м’яких заходів не зможе запобігти порушенню процесуальних обов’язків підозрюваним (обвинуваченим) та здійсненню ним злочинної діяльності.

9. Особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

10. Особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від .8 липня 2011 р. № 3671-VI.

Положення зазначеного нормативно-правового акту поширюються на становлення правого статусу біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, осіб, які потребують тимчасового захисту.

Біженцем є особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за певними специфічними ознаками перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї.

Особою, яка потребує додаткового захисту, вважається особа, яка не є біженцем, але потребує захисту, оскільки така особа змушена була прибути в Україну або залишитися в Україні внаслідок загрози її життю, безпеці чи свободі в країні походження через побоювання застосування щодо неї смертної кари або виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання або загальнопоширеного насильства в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту чи систематичного порушення прав людини і не може чи не бажає повернутися до такої країни внаслідок зазначених побоювань.

Особами, які потребують тимчасового захисту, можуть бути іноземці та особи без громадянства, які масово вимушені шукати захисту в Україні внаслідок зовнішньої агресії, іноземної окупації, громадянської війни, зіткнень на етнічній основі, природних чи техногенних катастроф або інших подій.

11. Особи, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства.

Особою без громадянства (апатридом) є особа, яка не вважається громадянином жодної з держав в рамках її законодавства. Безгромадянство як соціальне явище може виникати при народженні (наприклад, якщо обидва з батьків є апатридами, а у країні знаходження не передбачено набуття громадянства за правом ґрунту), при позбавленні громадянства державою, у разі якщо громадянство було отримано як привілей внаслідок певної події, результат якої перестав існувати (наприклад, особа набула громадянства іншої держави у результаті шлюбу, і втрачає його після розлучення), при добровільній відмові від громадянства, у разі якщо держава перестала існувати згідно з нормами міжнародного права.

12. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1999 р. № 3551-ХІІ, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, а також особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1999 р. № 3551-ХІІ.

До цієї категорії також належать ветерани війни, учасники бойових дій, особи, які належать до учасників бойових дій, особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, особи, які належать до учасників війни, сім'ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби, сім'ї загиблих внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших медичних закладів, сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції, сім'ї осіб, які добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції тощо.

13. Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

Цивільна дієздатність фізичної особи може бути обмежена у судовому порядку, якщо фізична особа страждає на психічний розлад, що істотно впливає на здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, якщо вона зловживає алкогольними напоями, наркотичними засобами, психотропними та токсичними речовинами, азартними іграми і тим самим ставить себе (або свою родину чи інших осіб, яких вона зобов’язана утримувати) у скрутне матеріальне становище. У порядку цивільного судочинства також можна визнати фізичну особу недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Справи про обмеження цивільної дієздатності та про визнання фізичної особи недієздатною розглядаються у порядку окремого провадження. Заявниками про визнання особи недієздатною можуть бути члени її сім'ї, близькі родичі, незалежно від їх спільного проживання, орган опіки та піклування, психіатричний заклад.

14. Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Примусова госпіталізація фізичної особи до психіатричного закладу здійснюється з рішенням суду, прийнятим у порядку окремого провадження. Справи про примусову госпіталізацію розглядаються в обов’язковій присутності фізичної особи, щодо якої вирішується питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку, прокурора, представника психіатричного закладу, який подав заяву, для недієздатних осіб – законного представника особи, щодо якої розглядається справа. Особа, щодо якої вирішується питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку, має право на особисту участь у судових засіданнях про вирішення питань, пов’язаних з наданням їй психіатричної допомоги у примусовому порядку, на здійснення представництва її інтересів у суді, на складання документів процесуального характеру.

15. Особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 17 квітня 1991 р. № 962-XII реабілітованими визнаються особи: які були обвинувачені або яким було призначено покарання за рішенням позасудового органу незалежно від діяння або мотивів обвинувачення чи призначення покарання; стосовно яких були здійснені репресії за рішенням іншого репресивного органу, якщо встановлено факт здійснення репресій проти таких осіб з класових, національних, політичних, релігійних, соціальних мотивів; стосовно яких були здійснені репресії за рішенням іншого репресивного органу, якщо встановлено недоведеність вини таких осіб у скоєнні злочину або адміністративного правопорушення; які до були арештовані, перебували під вартою і яким було пред’явлено обвинувачення, якщо справи проти таких осіб були припинені під час слідства, попереднього (досудового) слідства або закриті за відсутності події злочину, відсутності складу злочину, недоведеності участі особи у вчиненні злочину; стосовно яких за рішенням іншого репресивного органу були здійснені репресії за недонесення про вчинення або підготовку до вчинення іншою особою діяння, за яке було передбачено кримінальну або адміністративну відповідальність, за умови що особа, якій призначено покарання за вчинення або підготовку до вчинення такого діяння, була реабілітована в установленому порядку.

16. Особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

Постраждалими від будь-якої форми домашнього насильства можуть бути не тільки дійсні члени сім’ї, а й один з наречених, особи, що спільно проживають, члени колишнього подружжя тощо. Зазначимо, що домашнє насильство може вчинятися у різних формах, наприклад, фізичне, сексуальне, психологічне, економічне. У доктрині під «насильством за ознакою статті» розуміють діяння спрямоване проти особи, у зв’язку з її приналежністю до певної статті, викликане стереотипними уявленнями про соціальну роль чоловіка та жінки, які завдають фізичної шкоди чи спричиняють моральні страждання.

17. Викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

Викривачем називають особу, яка дізналася про порушення суб’єктом, на якого поширюється дія [Закону України «Про запобігання корупції»](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18) від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII, вимог цього нормативно-правового акту, має обґрунтоване переконання, що інформація про порушення є достовірною та повідомляє про це порушення.

Отже, до соціально вразливих категорій населення віднесено також осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, у порядку передбаченому Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI, у зв’язку з неможливістю ними самостійного захисту своїх прав та законних інтересів, наявності особливих потреб та відсутності належної можливості у їх задоволенні та правової незахищеності, у зв’язку з чим вони потребують отримання професійної правничої допомоги.

Зазначимо, що стаття Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI, яка містить перелік осіб, що мають право на безоплатну правову допомогу, має бланкетний характер, що означає необхідність звернення до чинних на момент встановлення нормативно-правових актів з метою уточнення кола суб’єктів отримання безоплатної вторинної правової допомоги.

Визначення «безоплатна правова допомога» міститься у ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI, згідно якого «безоплатна правова допомога – це правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел». Незважаючи на нормативне закріплення дефініції, у правовій доктрині і досі тривають активні дискусії щодо того, що саме слід розуміти під безоплатною правовою допомогою.

Так, одна група науковців взагалі ставить під сумнів доцільність вживання словосполучення «безоплатна правова допомога», а пропонують ввести до вжитку термін «правова допомога», аргументуючи це тим, що безоплатність є доволі умовним явищем, яке не може існувати у сфері надання кваліфікованої правничої допомоги.

Друга група вчених пропонує під «безоплатною правовою допомогою» розуміти сукупність правових послуг, що надаються безкоштовно кваліфікованою особою, з метою забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, їх відновлення у разі порушення.

Третя група правників пов’язує між собою безоплатну правову допомогу та право на безоплатну правову допомогу, що виявляється у гарантованому державою сприянню спеціально уповноваженими суб’єктами, особі у здійсненні нею правомірних дій, необхідних для набуття, зміни, припинення суб’єктивних прав чи юридичних обов’язків. Слід зазначити, що на думку цивілістів, право особи на безоплатну правову допомогу є кореспондуючим обов’язком держави, від виконання якого остання не може ухилитися жодним законним способом.

Таким чином, правом на безоплатну правову допомогу є гарантована державою можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, біженця, особи, яка потребує додаткового захисту, особи, яка потребує тимчасового захисту, отримати безоплатну правову допомогу, необхідну для здійсненні особою правомірних дій з набуття, зміни, припинення суб’єктивних прав чи юридичних обов’язків.

Право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI.

Важливе значення для розуміння сутності права на безоплатну правову допомогу має визначення специфічних ознак цього явища, серед яких:

1. Гарантованість з боку держави.

Право на безоплатну правову допомогу є важливою передумовою для розбудови демократичної, соціальної та правової держави, що виявляється у закріпленні можливості реалізації такого права у Конституції України, Законі України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Міжнародному пакту про громадянські та політичні права 1966 р., Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1994 р., Кримінальному процесуальному кодексі України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI, Цивільному процесуальному кодексі України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV, Цивільному кодексі України від 16 січня 2003 р. № 435-IV тощо.

2. Здійснюється за допомогою юридичної діяльності.

Безоплатну правову допомогу можуть надавати органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні особи, юридичні особи приватного права, спеціалізовані установи, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

3. Наслідки реалізації права на безоплатну правову допомогу можуть мати юридичне значення.

Так, звернення особи до уповноваженого суб’єкта для отримання безоплатної правової допомоги може спричинити набуття, зміну, припинення суб’єктивних прав чи юридичних обов’язків особи, яка потребувала безоплатної правової допомоги.

4. Має загальнодоступний характер.

Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, є чітко регламентованим законодавством України.

5. Надається за кошти державного, місцевого бюджетів.

Суб’єкти права на безоплатну правову допомогу отримують її безкоштовно, а всі витрати, пов’язані з наданням безоплатної правової допомоги компенсуються за рахунок державних або місцевих бюджетів.

Принципи правової допомоги знайшли своє відображення у Резолюції (78) 8 Комітету Міністрів Ради Європи «Про безоплатну правову допомогу і юридичні консультації» від 2 березня 1978 р: Так, ніхто не може бути в силу перешкод економічного характеру позбавлений можливості використання або захисту своїх прав у будь-яких судах. Саме з цією метою кожна особа має бути наділена правом на необхідну безоплатну правову допомогу в судовому провадженні.

Безоплатна правова допомога має завжди надаватися особою, яка має право практикувати в якості адвоката у відповідності з правовими нормами держави. Особа, якій надається допомога, має бути, наскільки це можливо, вільною у виборі кваліфікованого захисника. Призначена захисником особа має одержати належну винагороду за виконану роботу в інтересах особи, яка отримує безоплатну правову допомогу. Держава має забезпечувати особам, які перебувають в економічно несприятливому становищі, можливість одержання необхідних юридичних консультацій з усіх питань, які можуть зачіпати їхні права та інтереси і потрапляють у сферу застосування принципу. Державі належить забезпечити доведення інформації про порядок надання юридичних консультацій до відома широкого загалу і органів, до яких звертатимуться по допомогу особи, що потребують юридичних консультацій.

Ключове значення у визначенні принципів безоплатної правової допомоги має Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI, норми якого зобов’язують державу формувати публічну політику у сфері безоплатної правової допомоги виходячи принципів верховенства права, законності, доступності безоплатної правової допомоги, забезпечення якості безоплатної правової допомоги та гарантованого державного фінансування.

Зазначимо, що законодавством передбачено два види безоплатної правової допомоги – первинна і вторинна. Безоплатна первинна правова допомога полягає у інформуванні особи про її права і свободи, порядок реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження, рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Безоплатна первинна правова допомога включає в себе різний спектр правових послуг, серед яких надання правової інформації, надання консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру), надання консультацій, роз’яснень та підготовка проєктів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення, які є власниками земельних ділянок, надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Надання правової інформації може відбуватися з використанням соціальних мереж, інформаційних плакатів, бордів тощо. Слід зауважити, що правова інформація підлягає правовому регулюванню, а її джерелами є Конституція України, інші законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори та ненормативні акти (акти, спрямовані на забезпечення діяльності, резолюції на документи, виконані посадовими особами).

Консультації та роз’яснення з правових питань проходять у двох формах: у порядку особистого прийому в Координаційному центрі з надання правової допомоги, регіональному центрі або місцевому бюро та в межах роботи виїзного консультативного пункту. Юридичні консультації надаються також через офіційний сайт «Безоплатна правова допомога», де містяться роз’яснення з типових для кожної області питань (наприклад, для запорізького регіону – зняття арешту з майна у виконавчому провадженні, відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, можливість судового перегляду рішень за ново виявленими обставинами, зміна власника земельної ділянки в договорі оренди, оплата праці в умовах карантину тощо).

Метою надання консультацій є представлення клієнту повної вичерпної інформації з питання, яке його цікавить, пропонування можливих варіантів вирішення проблеми, допомога в обранні оптимального способу (з урахуванням всіх обставин), допомога в реалізації обраного способу (за потреби).

Щодо складання документів правового характеру, то безоплатна первинна правова допомога передбачає підготовку тільки документів не процесуального характеру, до яких належать: пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга, різноманітні договори, угоди, довіреності, листи тощо.

Роз’яснення та підготовка проєктів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій)з здійснюється у рамках протидії земельному рейдерству. Слід зазначити, що власник земельної ділянки має право встановити вимогу нотаріального посвідчення договору та внесення змін до договору, якщо це договір про встановлення земельного сервітуту, оренду землі, надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, для забудови, або предметом якого є нерухоме майно або його частина. Надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги полягає у визначенні чи належить клієнт до категорії соціально вразливих осіб.

Право на безоплатну правову допомогу мають усі особи які перебувають під юрисдикцією України, а саме громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці, особи, які потребують додаткового захист та особи, які потребують тимчасового захисту.

Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є: органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; фізичні та юридичні особи приватного права; спеціалізовані установи; центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Для реалізації права на безоплатну правову допомогу особа, яка потребує такої допомоги (її законні представники чи опікуни і піклувальники) подає або надсилає звернення до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції. Відповідь на таке звернення надається протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження. Правова допомога надається за зверненням не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Слід звернути увагу, що публічним органам влади забороняється встановлювати плату за надання будь-якого виду правових послуг та за видачу документів, бланків, заяв, довідок тощо. У випадку, якщо питання, якого торкається звернення не належить до компетенції органу, то останній має переслати це звернення до повноважної установи протягом п’яти днів та повідомити про це заявника.

Безоплатна первинна правова допомога може також надаватися спеціалізованими установами – регіональними центрами або місцевими бюро, які утворюються органами місцевого самоврядування з урахуванням потреб територіальної громади відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Основним завданням установи є забезпечення доступу до інформування особи про її права і свободи, порядок їх реалізації та відновлення у разі їх порушення, а також порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

Окрім того, органи місцевого самоврядування можуть оголошувати конкурс про залучення юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги на постійній або тимчасовій основі. Участь у конкурсі можуть брати юридичні особи приватного права, які відповідно до свого статуту мають право надавати правову допомогу. Проведення конкурсу відбувається у декілька етапів. На першому етапі організатор конкурсу готує всю необхідно документацію, яка містить інформацію щодо умов конкурсу (наприклад, документи, які має подати учасник, строк проведення, очікувана вартість проєкту, методика оцінювання тощо) та оприлюднює оголошення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному вебсайті.

Під час другого етапу ведеться прийом заявок від юридичних осіб приватного права, які бажають взяти участь у конкурсі. На третьому етапі учасникам надсилається або особисто надається конкурсна документація. Учасник конкурсу не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій може письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

Четвертий етап розпочинається з моменту подання учасниками конкурсних пропозицій. Конкурсна пропозиція разом з документами, що передбачені конкурсною документацією, подається у запечатаному конверті особисто або надсилається поштою організатору. На конверті обов’язково зазначаються найменування та місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, а також назва проєкту (програми), для реалізації якого (якої) подається пропозиція. Кожна конкурсна пропозиція має бути обов’язково зареєстрована у спеціальному журналі.

Розгляд конкурсних пропозицій здійснюється комісією у складі не менше семи осіб, які діють на громадських засадах. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться на наступний день після дня закінчення строку їх подання. Під час розгляду конкурсних пропозицій комісія може звернутися до учасників конкурсу, які присутні на засіданні, за роз’ясненням щодо їх змісту. Конкурсна пропозиція може бути відхилена, якщо: відсутній передбачений умовами конкурсу пакет документів; учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам; конкурсна документація учасника не відповідає конкурсній пропозиції; ліквідація учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство; подання учасником завідомо неправдивої інформації.

Переможцем конкурсу визнається той учасник, який отримав найвищу підсумкову оцінку. Результати конкурсу оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації та розміщуються на офіційному веб-сайті організатора конкурсу і можуть бути оскаржені до суду в установленому законом порядку.

До надання безоплатної правової допомоги можуть залучатися і адвокати або інші фахівці у відповідній галузі права з якими укладено договір про надання первинної правової допомоги.

Під безоплатною вторинною правовою допомогою розуміється вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають тільки особи, що належать до соціально незахищених категорій населення, які були охарактеризовані раніше.

До складу безоплатної вторинної правової допомоги входять такі правові послуги, як захист; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органів, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Законодавством України фізичній особі надано право захищати свої інтереси самостійно або через представника. Слід зазначити, що представництво виникає на підставі закону або договору. Виключно адвокат здійснює представництво особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

Процесуальні документами є важливим атрибутом підтвердження вчинення процесуальної дії або прийняття процесуального рішення. До процесуальних документів, наприклад, належать позовна заява, заява в окремому провадженні, заява у наказному провадженні, клопотання, відзив, відповідь на відзив, заперечення, апеляційна скарга, касаційна скарга тощо.

Безоплатна вторинна правова допомога надається чітко визначеним колом осіб: центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Для отримання одного з видів правових послуг, передбачених безоплатною вторинною правовою допомогою, особа, яка належить до соціально вразливих категорій населення, має звернутися до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

Заява про надання безоплатної вторинної правової допомоги складається клієнтом у довільній формі із обов’язковим зазначенням виду правової послуги, які він бажає отримати, та суті правового питання. Посадова особа уповноваженого органу може надати допомогу у процесі складання такої заяви, якщо клієнт (або його законний представник) не можуть зробити це самостійно. Під час подання заяви клієнтом мають бути пред’явлені паспорт (або інший документ, що посвідчує особу), реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також документ, що посвідчує належність до соціально вразливих категорій населення (наприклад, довідка про доходи за останні шість місяців, пенсійне посвідчення, довідка медико-соціальної експертної комісії, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення встановленого зразка тощо).

Безоплатна вторинна правова допомога може надаватися у наступних формах: адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом; працівниками центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; адвокатом, на підставі договору.

Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов’язаний протягом десяти днів з дня надходження заяви прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги. У випадку прийняття позитивного рішення, повідомлення клієнта (або його законного представника) здійснюється у письмовій формі з одночасним повідомленням суду, органу державної влади, органу місцевого самоврядування, в яких здійснюється представництво особи. Якщо було прийнято рішення про відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги, клієнт має отримати копію рішення про відмову з роз’ясненням порядку оскарження такої відмови. До рішення про відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги в окремих випадках додається письмове роз’яснення про порядок звернення до міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій. Перелік підстав, за яких особі може бути відмовлено у наданні безоплатної вторинної правової допомоги, чітко встановлений законодавством:

1. Особа не належить до соціально вразливих категорій населення.

2. Особою були надані неправдиві відомості або подані фальшиві документи з метою ідентифікації її як такої, що належить до соціально вразливих категорій населення.

3. Неправомірний характер вимог особи про захист або відновлення її прав.

4. Особою вже була отримана безоплатна правова допомога з цього ж самого питання.

5. Особою було використано всі способи національного правового захисту, у справі з якою вона звертається по допомогу.

Протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідного наказу про надання безоплатної вторинної правової допомоги відбувається призначення адвоката або уповноваження працівника місцевого центру, який надаватиме безоплатну вторинну правову допомогу, шляхом видання доручення. Затриманим особам безоплатна вторинна правова допомога надається з моменту затримання. У разі отримання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду про залучення захисника для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії захисник призначається негайно.

Важливим кроком у наданні безоплатної вторинної правової допомоги є перша конфіденційна зустріч з клієнтом під час якої мають бути з’ясовані обставини справи, інформація, що має правове значення, здійснене ознайомлення з наявними документами. Зустріч може відбутися як у Центрі, так і у зручному для клієнта місці (наприклад, якщо це особа похилого віку, або особа з інвалідністю, особа, яка має обмежені фізичні можливості). Детальне вивчення обставин справи допомагає переконатися у наявності фактичних і правових підстав щодо вирішення справи, однак, слід зазначити, що ані посадова особа уповноваженого органі, ані адвокат, включений до Реєстру адвокатів, які мають право надавати безоплатну вторинну правову допомогу, не можуть гарантувати досягнення певного результату, сприяти у формуванні в клієнта необґрунтованих сподівань чи створювати уявлення, що можуть досягти певного результату будь-яким іншим шляхом, окрім сумлінного виконання обов’язків. За результатами зустрічі здійснюється оформлення протоколу узгодження правових питань. Особа, завжди може відмовитися від отримання безоплатної вторинної правової допомогу, однак при цьому їй мають бути роз’яснені правові наслідки такого рішення.

Клієнт має бути поінформований про стан розгляду справи, вчинення усіх процесуальних дій обов’язково узгоджується з ним. Особа, яка отримує правову послуг зі складання документів процесуального характеру, обов’язково ознайомлюється з їх змістом (про що робиться відповідна відмітка). Якщо така особа не згодна зі змістом чи формою процесуального документа, зауваження клієнта відображаються на копії, яка зберігається в особистому досьє. Клієнт має право внести зміни до складеного процесуального документу, однак йому мають бути роз’яснені в письмовому порядку можливі наслідки реалізації цього права.

Надання безоплатної вторинної правової допомоги завершується формуванням уповноваженою особою звіту про надання такої допомоги, затвердженням його начальником відділу та погодженням з керівником центру. Клієнт має право ознайомитися зі звітом за вимогою.

Надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється, якщо:

1. Клієнтом було подано неправдиві відомості з метою ідентифікації себе як особи, що належить до соціально вразливих категорій населення.

2. Підстави, за якими клієнта було віднесено до соціально вразливих категорій населення перестали існувати (наприклад, було анульовано довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).

3. Особа користується правовою допомогою іншого захисника або залучила іншого представника по справі, за якою отримує безоплатну вторинну правову допомогу.

4. Особа використала усі способи національного правового захисту.

5. Клієнт оголошений в розшук у кримінальному провадженні.

6. Клієнта було оголошено безвісно відсутнім або померлим.

Наказ про припинення безоплатної вторинної правової допомоги з підстави використання клієнтом усіх способів національного захисту видається на основі правового висновку, який складає адвокат або працівник центру. Особа, яка отримувала правові послуги, шляхом введення працівників центру в оману, має відшкодувати фактичні витрати, пов’язані з наданням їй допомоги.

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги займають важливе місце у системі надання безоплатної правової допомоги. В Україні створено двадцять п’ять регіональних центрів, два з яких обслуговують одночасно дві області (Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях та Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях).

Центри утворюються, реорганізовуються та ліквідуються Міністерством юстиції України за пропозицією Координаційного центру з надання правової допомоги з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Коло основних завдань центрів окреслюється проведенням правопросвітництва, наданням безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової допомоги, забезпеченням доступу до електронних ресурсів Міністерства юстиції України.

Повноваження регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна класифікувати за такими критеріями:

1. Організаційні: укладають контракти (або договори) з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правові допомогу; організовують підвищення кваліфікації адвокатів; видають доручення адвокатам та скасовують їх за необхідністю; подають клопотання про виключення адвоката з Реєстру; подають щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність місцевих центрів.

2. Методичні: розробляють, затверджують та забезпечують виконання регіональних планів надання безоплатної правової допомоги; узагальнюють, аналізують та поширюють практику надання безоплатної вторинної правової допомоги; збирають, узагальнюють та аналізують статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги; забезпечують організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги.

3. Фінансово-моніторингові. отримують від адвокатів інформацію про стан справи, за якою здійснюється надання безоплатної вторинної правової допомоги; здійснюють перевірку поданих адвокатами актів про надання безоплатної вторинної правової допомоги, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат; забезпечують оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів; здійснюють моніторинг підпорядкованих їм центрів; здійснюють моніторинг дотримання адвокатами стандартів діяльності;

4. Координаційно-правові: забезпечення участі захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у кримінальних справах; забезпечення захисту особи, засудженої до позбавлення волі, тримання у дисциплінарному батальйоні або обмеження волі; реєструють повідомлення про затримання осіб, постанови та ухвали про залучення захисника; приймають рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги; залучають перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Залучення адвокатів до процесу надання безоплатної вторинної правової допомоги відбувається на пiдставi довгострокових цивільно-правових договорів (контрактів) та на пiдставi короткострокових цивільно-правових договорів на ведення окремих справ. При цьому, надзвичайно важливим з точки зору забезпечення професійності є той факт, що укласти будь-який з двох варіантів контракту може лише той адвокат, який включений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, після проходження спеціалізованого конкурсу.

Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, проводиться у два етапи і має на меті відібрання максимально спроможних, кваліфікованих та цілеспрямованих професіоналів-правників через аналіз критеріїв оцінювання. Серед критеріїв оцінювання: стаж адвокатської діяльності, наявність або відсутність застосування до адвоката дисциплінарних стягнень, результат проходження дистанційного курсу, мотивація до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельність, емоційна врівноваженість, вміння представити приклади надання адвокатом правової допомоги.

Окрім того, своєрідний фільтр адвокати проходять і після включення до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, оскільки під час під час призначення адвоката до конкретної справи обов’язково мають бути враховані його спеціалізація, досвід роботи, навантаження та складність справ, у яких адвокат бере участь. Слід зазначити, що як за роботу на підставі довгострокових контрактів, так і за працю на підставі короткострокових контрактів адвокат окрім оплати має також право і на відшкодування витрат.

Досліджуючи місце адвокатури в системі безоплатної вторинної правової допомоги, можна також звернутися до декількох концепцій розвитку адвокатури у цій галузі:

1. Нігілістична – заперечує публічне значення діяльності адвокатури; адвокат розглядається як цинічний і корисливий тлумач норм права, який просто заробляє на чужих проблемах.

2. Статична – визначає, що адвокатура є частиною державного апарату, який служить тій меті, що й обвинувачення, оскільки обидві сторони покликані встановлювати істину у справі та здійснювати правопросвітницький вплив на населення.

3. Підприємницька – це об’єднання осіб, які надають юридичні послуги на підприємницькій основі.

4. Соціальна – розглядає адвокатуру як специфічний суспільний інститут, який покликаний забезпечувати професійну підтримку громадянина при спілкуванні з державою та іншими громадянами, особливо при зверненні до правосуддя.

Така класифікація свідчить про різноплановий підхід у наукових правничих колах до проблематики місця адвокатури у безоплатній правовій допомозі, однак основною практичною метою діяльності адвокатів є надання професійної правничої допомоги та захист прав та інтересів соціально вразливих категорій населення.

Таким чином, діяльність адвоката у системі безоплатної вторинної правової допомоги можна розглядати з позиції поєднання двох інтересів – публічного та суспільного (громадського). Задоволення публічного інтересу відбувається через реалізацію Україною як соціальною державою можливості захисту прав та законних інтересів соціально вразливих категорій населення. Задоволення суспільного інтересі відбувається шляхом співпраці адвоката з особою, яка має право на безоплатну правову допомогу, яка побудована на принципах дотримання правил адвокатської етики та принципі незалежності адвоката від держави. Роль адвоката у системі безоплатної вторинної правової допомоги полягає не тільки у задоволенні інтересів однієї конкретної особи, а й у забезпеченні дотримання принципу змагальності судового процесу, принципу диспозитивності, принципів законності та верховенства права.

Права та обов’язки, якими наділені суб’єкти надання безоплатної правової допомоги, відіграють важливу роль у гарантуванні особі, яка належить до соціально вразливих категорій населення, ефективної, кваліфікованої, своєчасної правової допомоги. Як було зазначено раніше, до таких суб’єктів відносяться працівники центрів та адвокати, які включені до Реєстру адвокатів, що мають право надавати безоплатну вторинну правову допомогу.

Права суб’єктів з надання безоплатної вторинної правової допомоги обумовлені специфікою їх діяльності. Так, наприклад, адвокат або працівник центру мають право здійснювати захист у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та судового провадження, брати участь у розгляду справи про адміністративне правопорушення, представляти інтереси клієнта в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, а також перед іншими особами, на належну оплату своєї діяльності тощо.

Для ефективного надання правових послуг адвокат або працівник центру можуть запитувати необхідні документи та матеріали у публічних органах, ознайомлюватися з цими документами (крім документів з обмеженим доступом), збирати відомості з метою використання їх для захисту прав та інтересів клієнта.

Зазначимо, що цими правами суб’єкт наділяється на підставі доручення або наказу Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, однак при цьому адвокат, який залучений до процесу надання безоплатної вторинної правової допомоги має також і інші права та гарантії, закріплені за ним законодавчо.

Покладення обов’язків на суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги, в першу, чергу пов’язано з високою і відповідальною місією, яку здійснюють ці особи. Так, вони зобов’язані дотримуватися вимог усіх нормативно-правових актів України (включаючи міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України), надавати безоплатну вторинну правову допомогу якісно та в необхідному обсязі, приймати до провадження справи осіб, які потребують правової допомоги, на підставі наказів центру або договорів, укладених з центром. Окремо вважаємо з необхідне виділити обов’язок щодо збереження конфіденційної інформації про особу, яка стала відома адвокату або працівнику центру у зв’язку з діяльністю, які вони здійснюють або здійснювали.

*Апробація результатів дослідження*. Результати кваліфікаційної роботи були обговорені на засіданнях кафедри цивільного права Запорізького національного університету. Положення даної кваліфікаційної роботи були враховані автором в ході підготовки наукових статей для опублікування під час участі у роботі наукових конференцій: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Осінні наукові читання» 25 вересня 2020 р.; Міжнародна заочна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія та практика» 27 листопада 2020 р.

Положення даної кваліфікаційної роботи також використані в ході власної практичної діяльності на посаді головного спеціаліста відділу «Вільнянське бюро правової допомоги» Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Поняття та ознаки соціально вразливих категорій населення

Терміни, які є тотожними до терміну

«соціально вразливі категорії населення»

Групи ризику

Пільгові категорії

Вразливі групи населення

Соціально незахищені

верстви населення

Особи, які страждають від нужденності

Особи, які потребують сторонньої допомоги

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підходи до визначення терміну «соціально вразливі категорії населення» | | |
| Нормативно-правове закріплення | | |
| 1 | Закон України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 р. | Особи/сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників |
| 2 | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення» від 12 квітня 2017 р. № 256 | Особи, які мають право на отримання матеріальної допомоги: жінки, яким присвоєне почесне звання «Мати-героїня», особи, які постраждали від торгівлі людьми, непрацюючі малозабезпечені особи, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю.  Виходячи із назви зазначеної постанови перераховані особи належать до даної категорії |
| 3 | Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії подолання бідності» від 16 березня 2016 р. № 161-р | Безробітні, працюючі особи, заробітна плата яких є меншою за мінімальну, особи, які отримують низькі доходи від індивідуальної або підприємницької діяльності (5,5% від сукупних доходів домогосподарств), особи пенсійного віку, сільське населення (особливо – жінки), діти, ВІЛ-інфіковні, хворі на СНІД, особи, хворі на туберкульоз, особи, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, бездомні особи, представники національних меншин, особи з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи. |
| Доктринальні положення | | |
| 3 | Г. Кучер | Біженці, люди похилого віку, представники етнічних і расових меншин, інваліди, особи, що вийшли із психіатричних лікарень чи в’язниць, хворі чи з поганим здоров’ям, бездомні чи ті, хто живе у скрутних умовах або шукає притулку, батьки-одинаки, жінки, що мають на утриманні інших членів родини і мають скромний статок, довгострокові безробітні, працюючі особи літнього віку, молоді люди і діти. |
| 4 | А. Реут | Громадяни, що не здатні до самообслуговування через різні обставини (у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю), громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації, а їх середньомісячний сукупний дохід є нижчим від установленого прожиткового мінімуму (безробітні, що шукають роботу; біженці; постраждалі від стихійних лих тощо), діти та молодь, що перебувають у складній життєвій ситуації (інваліди, сироти, безпритульні, малозабезпечені тощо) |
| 5 | А. Швабл | Люди (окремі індивіди або групи), які переживають соціальні проблеми власного існування і яким надають допомогу у розв’язанні цих проблем спеціалізовані соціальні інституції |
| 6 | Т. Кравченко | Особи з високим рівнем соціальної напруженості |
| 7 | С. Шеремет,  С. Пономарьов | Соціальні групи, члени яких уразливі або можуть понести збиток від певних медичних або соціальних обставин, а також категорії населення, які більше за інших схильні скоювати кримінальні або делінквентні вчинки |
| 8 | Н. Холодецька | Діти з неблагополучних сімей, дітей з поведінкою, що відхиляється, що вчаться з проблемами в навчанні і розвитку, а також дітей з хронічними захворюваннями і інвалідів |

Рівень бідності за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму

(станом на вересень 2020 р.)



Особливості осіб, які належать

до категорії соціально вразливих

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| наявність важкої життєвої ситуації |  | хвороба,  малозабезпеченість, |
|  |  |  |
| нездатність до самообслуговування у зв’язку з  похилим віком, хворобою |  | обмеження можливості пересування,  неможливість  виконувати побутові та гігієнічні процедури |
|  |  |  |
| сирітство |  | втрата особами у віці  до 18 років батьків унаслідок смерті |
|  |  |  |
| бездоглядність |  | невиконання батьками  своїх функцій нагляду і виховання дитини та загроза повного розриву дитини і  сім’ї |
|  |  |  |
| малозабезпеченість |  | недостатність матеріального ресурсу як засобу  задоволення соціальних проблем |
|  |  |  |
|  |  |  |
| безробіття |  | проблема працездатних  громадян, які не мають роботи і заробітку або доходу |
|  |  |  |
| відсутність визначеного  місця проживання |  | фактична відсутність соціального прийнятного житла,  недостатність матеріальних можливостей, порушення людського «мікросвіту»,  що проявляється в поневірянні, бродяжництві, відсутності певних занять |
|  |  |  |
| конфлікти і жорстоке поводження у сім’ї |  | фізичне насильство, психічне  (емоційне насильство),  сексуальне (статеве) насильство |
|  |  |  |
| самотність |  | одинокість особи |

|  |  |
| --- | --- |
| Основні принципи визначення категорій осіб, які є соціально вразливими | |
| Принципи виокремлення | Категорія |
| Статус – особи групуються в категорії за конкретними соціально-економічними, демографічними або іншими характеристиками, визнані суспільством як такі, що не здатні піклуватися про себе та членів своєї родини. | 1. Діти.  2. Особи похилого віку.  3. Особи з інвалідністю.  4. Вдови.  5. Сироти.  6. Багатодітні. |
| Соціальний ризик – особи групуються в категорії виходячи із ймовірних або реальних подій, які спричиняють або загрожують створити такі життєві обставини, за яких вони будуть позбавлені можливості піклуватися про себе та членів своєї родини. | 1. Досягнення певного віку (похилого або пенсійного).  2. Нещасний випадок (виробництво, побут або інший несприятливий збіг обставин).  3. Втрата працездатності через інвалідність.  4. Народження дітей.  5. Втрата годувальника.  6. Втрата джерел доходів.  7. Стихійні лиха.  8. Будь-які інші катастрофи.  9. Військові конфлікти.  10. Збройні конфлікти.  11. Різноманітні несприятливі ситуації. |

2.2 Загальна характеристика осіб, які належать до соціально вразливих категорій населення

Особи, які перебувають під юрисдикцією України

якщо їх середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення

розраховується та затверджується відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 р. № 966-XIV

які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб

розраховується відповідно до Закону України «Про Державний бюджет»

з 1 січня 2020 р. - 4204 грн.,

з 1 липня – 4394 грн.,

з 1 грудня – 4540 грн.

Особи з інвалідністю

Непрацездатні громадяни: особи, які досягли пенсійного віку (після досягнення 60 років за умови наявності страхового стажу), або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Малозабезпечені особи та особи з інвалідністю, яким було надано БВПД | | |
| Рік | Кількість малозабезпечених осіб | Кількість осіб з інвалідністю |
| 2015 | 3822 | 3839 |
| 2016 | 13793 | 10218 |
| 2017 | 43181 | 9878 |
| 2018 | 47244 | 9901 |
| 2019 | 38031 | 9047 |
| 2020 | 21784 | 5896 |
| Сфера звернень за БВПД у 2019 р. | | |
| Ключові питання | Малозабезпечені особи | Особи з інвалідністю |
| Сімейне право | 38% | 24% |
| Цивільне право | 19% | 22% |
| Житлове право | 11% | 12% |
| Спадкове право | 5% | 6% |
| Оскарження рішень | 5% | 7% |
| Цивільний процес | 4% | 0% |
| Кримінальне право | 0% | 5% |
| Спрощення доступу до БПД 2019 р. | | |
|  | Вжиті заходи | Інформаційна підтримка |
| Для малозабезпечених осіб | Допомога в отриманні електронного цифрового підпису для підтвердження права на отримання БВПД | Інформаційні буклети з роз’ясненнями, допомога працівників |
| Для осіб з інвалідністю | Реалізовані проєкти для осіб із вадами слуху за допомогою спеціального додатку ConnectPRO | Буклети про права осіб з інвалідністю |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативний аналіз понятійно-категоріального апарату, який вживається на означення дітей, які мають право на БВПД | | |
| Категорія | Нормативно-правове регулювання | Хто належить до категорії? |
| Діти | Закон України «Про дитяче харчування»  від 14 вересня 2006 р. № 142-V | Діти грудного віку – діти віком від народження до одного року.  Діти раннього віку – діти віком від одного до трьох років. |
| Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» від 13 вересня 2017 р. № 684 | Діти дошкільного віку – особи віком від 3 до 6 (7) років.  Діти шкільного віку – особи у віці 6-18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту. |
| Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 453-ІV | Малолітня особа – фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років.  Неповнолітня особа – фізична особа з чотирнадцяти до вісімнадцяти років. |
| Діти-сироти | Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей»  від 20 червня 2005 р. № 2623-ІV | Діти, в яких померли чи загинули батьки. |
| Діти позбавлені батьківського піклування | Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»  від 13 січня 2005 р. № 2342-IV | Діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та безпритульні діти. |
|  | Закон України «Про охорон дитинства»  26 квітня 2001 р.  № 2402-III | Діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти |
|  | Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей»  від 20 червня 2005 р. № 2623-ІV | Діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням батьками покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти. |
| Діти, які перебувають в складних життєвих обставинах | Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ | Дитина, яка потрапила в умови, що негативно впливають на її життя, стан здоров’я та розвиток у зв’язку з інвалідністю, тяжкою хворобою, безпритульністю, перебуванням у конфлікті із законом, залученням до найгірших форм дитячої праці, залежністю від психотропних речовин та інших видів залежності, жорстоким поводженням, зокрема домашнім насильством, ухилянням батьків, осіб, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків, обставинами стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, воєнних дій чи збройних конфліктів тощо, що встановлено за результатами оцінки потреб дитини |
| Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту | Безпосереднє нормативно-правове реглювання відсутнє. | – |

Процедура отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту

Право на отримання статусу мають діти, а також особа, яка не досягла 18 р., які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

отримали поранення, контузію, каліцтво

зазнали фізичного чи сексуального насильства

були викрадені або незаконно вивезені за межі України

залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань

незаконно утримувалися, у тому числі в полоні

зазнали психологічного насильства

Статус надається

органом опіки та піклування за місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної;

органом опіки та піклування за місцем проживання дитини у районі здійснення антитерористичної операції; за місцем виявлення такої дитини органами виконавчої влади

Заява про надання статусу реєструється в журналі обліку

Рішення про надання або відмову в наданні приймається протягом 30 календарних днів з дати рееєстрації заяви

Внутрішньо переміщена особа

Громадянин України

Іноземець

Особа без

громадянства

Перебуває на території України на законних підставах

Має право на постійне проживання в Україні

Змушена

Залишити своє місце проживання

Покинути своє місце проживання

У результаті або з метою уникнення негативних наслідків

Збройного конфлікту, тимчасової окупації

Повсюдних проявів насильства та порушень прав людини

Надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість ВПО, які звернулися за БВПД з 2015 р. по 2020 р. | |
| Рік | Кількість |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 4832 |
| 2018 | 6743 |
| 2019 | 7771 |
| 2020 | 3246 |

|  |  |
| --- | --- |
| Станом на 2019 р. 1,4 млн українців взято на облік як ВПО (за даними Мінсоцполітики). | |
| Сфера надання БПД | % |
| Цивільне право | 37 |
| Сімейне право | 14 |
| Цивільне процесуальне право | 12 |
| Оскарження рішень | 12 |
| Пенсійне право | 7 |

Таким чином, ВПО найчастіше звертаються з питаннями, які стосуються цивільного та сімейного права (37% та 14% відповідно), і найменше – з питань пенсійного права. Кількість ВПО, які звертаються за отриманням БВПД зростає щороку (статистичні дані за 2015-2020 рр.), що пов’язано з екскалацією конфлікту у зоні проведення операції об’єднаних сил.

Процедура отримання довідки про взяття на облік ВПО

Підставою для взяття на облік ВПО є

проживання на постраждалій території у момент виникнення збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдного прояву насильства, порушення прав людини і громадянина або надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру

Для отримання довідки необхідно

Звернутись особисто або через законного представника та місцевих управлінь соціального захисту населення

Подати заяву встановленого зразка

Довідка діє безстроково

Надати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України

Довідка видається у день подання заяви; у випадку, якщо особа не надала документ, що підтверджує факт проживання на постраждалій території в момент виникнення несприятливої ситуації, заява розглядається протягом 15 днів

Надати документ, що посвідчує факт проживання на постраждалій території в момент виникнення несприятливої ситуації

Власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості

БВПД надається з метою

захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок

унеможливлення захоплення майна та земель

сільськогосподарських підприємств

унеможливлення захоплення майна та земель сільськогосподарських підприємств

запобігання протиправному поглинанню і захопленню підприємств в аграрному секторі

Для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку необхідно надати

Копію примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно

Оголошення про втрату документа у друкованих засобах масової інформації (із зазначенням назви, номері, дати видачі, на кого виданий і ким

витяг з Державного земельного кадастру у разі відсутності номера земельної ділянки в копіях документів.

Паспорт

Особи, до яких застосовано адміністративне затримання

обов’язково має бути складений протокол, у якому зазначається

адміністративне затримання здійснюється

про місце перебування затриманої мають бути повідомлені

органами внутрішніх справ (Національною поліцією)

органами Служби безпеки України

дата і місце його складення

органами прикордонної служби

посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала

протокол

її родичі

на прохання – власник відповідного підприємства, установи, організації або уповновжений ним орган

старшою посадовою особою воєнізованої охорони у місці розтшування охоронюваного об’єкту

відомості про особу затриманого

посадовими особамиустанов виконання покарань та слідчих ізоляторів

час і мотиви атримання

посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

підписується посадовою особою, яка його склала, та затриманим

Строк адміністративного затримання

особи, яка вчинила адміністративне правопорушення

особи, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути державний кордон України, порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, порушили прикордонний режим, режим в пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила у контрольних пунктах в’їзду - виїзду, вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також іноземців та осіб без громадянства, які порушили правила перебування в Україні або транзитного проїзду через територію України правопорушення

не більш як три години правопорушення

особи, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин

на строк до трьох годин для складення протоколу, а для встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом 24 годин з моменту затримання

на строк до трьох годин для складення протоколу, а в випадках для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання

Особи, до яких застосовано адміністративний арешт

не застосовується до

призначається лише за правопорушення, які за ступенем суспільної небезпеки наближаються до злочинів. Використовується лише в альтернативних санкціях, тобто можливе і його незастосування, навіть якщо він зазначений у санкції

до кого застосовується і ким

неповнолітніх, інвалідів першої та другої груп, вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до 12 років, до військовослужбовців, інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів

судом, до повнолітніх осіб, які вчинили адміністративне правопорушення

Порядок застосування(на строк до 15 діб)

Суд першої інстанції виносить постанову

Виконується негайно після її винесення

Арештовані піддаються особистому огляду

У загальний строк зараховується час адміністративного затримання

Особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими

Особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі

особи, затримані за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, та особи, затримані на виконання ухвали слідчого судді або суду про здійснення приводу, а моментом затримання є момент, коли особа силою або через підкорення наказу змушена залишатись поряд з уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою

застосовується виключно у разі, якщо у судовому порядку буде доведено, що жоден з більш м’яких заходів не зможе запобігти порушенню процесуальних обов’язків підозрюваним (обвинуваченим) та здійсненню ним злочинної діяльності

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість засуджених осіб,які звернулися за отриманням БВПД з 2015 р. по 2020 р. | | | |  |
| Рік | Кількість | |  | |
| 2015 | 0 | |  | |
| 2016 | 0 | |  | |
| 2017 | 0 | |  | |
| 2018 | 30 | |  | |
| 2019 | 954 | |  | |
| 2020 | 1257 | |  | |
| Сфера надання БВПД у 2019 р. | | | |  |
| Ключові питання | % | |  | |
| Кримінальне право | 19 | |  | |
| Кримінальне процесуальне право | 16 | |  | |
| Оскарження рішень | 11 | |  | |
| Цивільне право | 11 | |  | |
| Сімейне право | 11 | |  | |
| Адміністративне право | 10 | |  | |
| Робота дистанційних пунктів доступу до БВПД у 2019 р. | | | | |
| 118 | | пунктів в установах виконання покарань | | |
| 494 | | пунктів в уповноважених органах з питань пробації | | |
| 13038 | | осіб отримали консультацію під час роботи дистанційних пунктів БВПД | | |

Слід звернути увагу, що у період з 2015 р. по 2018 р. засуджені особи не довіряли системі надання БВПД через що і не зверталися за її послугами. З 2019 р. рівень довіри починає стрімко зростати,.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативний аналіз понятійно-категоріального апарату, який вживається на означення вразливих категорій населення, які мають право на БВПД | | | |
| № | Правовий статус | Визначення | Нормативно-правове регулювання |
| 1 | Біженці | особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за певними специфічними ознаками перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї. | Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від .8 липня 2011 р. № 3671-VI |
| особи, які через обґрунтовані побоювання стати жертвами переслідувань за ознакою расової належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи політичних поглядів знаходяться за межами країни своєї національної належності і не в змозі користуватися захистом цієї країни або не бажають користуватися таким захистом внаслідок таких побоювань; або, не маючи визначеного громадянства і перебуваючи за межами країни свого колишнього місця проживання в результаті подібних подій, не можуть чи не бажають повернутися до неї внаслідок таких побоювань | Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних силах України» від 23 березня 2017 р. № 164 |
| 2 | Особа, яка потребує додаткового захисту | особа, яка не є біженцем, але потребує захисту, оскільки така особа змушена була прибути в Україну або залишитися в Україні внаслідок загрози її життю, безпеці чи свободі в країні походження через побоювання застосування щодо неї смертної кари або виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання або загальнопоширеного насильства в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту чи систематичного порушення прав людини і не може чи не бажає повернутися до такої країни внаслідок зазначених побоювань | Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від .8 липня 2011 р. № 3671-VI |
| 3 | Особи, які потребують тимчасового захисту | іноземці та особи без громадянства, які масово вимушені шукати захисту в Україні внаслідок зовнішньої агресії, іноземної окупації, громадянської війни, зіткнень на етнічній основі, природних чи техногенних катастроф або інших подій | Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від .8 липня 2011 р. № 3671-VI |

Процедура визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Подання заяви

Прийняття заяви

Видання тимчасової довідки на 1 місяць

Протягом 15 днів – перше інтерв’ю

Неприйняття заяви

Прийняття документів та їх оформлення

Відмова у прийнятті

5 робочих днів на оскарження

5 робочих днів на оскарження

5 робочих днів на оскарження

Друге інтерв’ю

Довідка продовжується на 6 місяців

Направлення рекомендаційного висновку в Державну міграційну службу України

Відмова у наданні статусу біженця

Отримання статусу біженця

Визначення поняття «особа без громадянства (апатрид)» у нормативно-правових актах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва нормативно-правового акту | Визначення |
| 1 | Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ | особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином |
| 2 | Угода між Україною та Європейським Союзом про реадмісію осіб від 18 червня 2007 р. | означає будь-яку особу, яка не має громадянства |
| 3 | Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. | особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином. |
| 4 | Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про реадмісію осіб від 6 жовтня 2017 р. | особа, яка не є громадянином держав Сторін і не має доказів належності до громадянства третьої країни. |
| 5 | Угода між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб від 7 червня 2017 р. | означає будь-яку особу, яка не має громадянства будь-якої держави |
| 6 | Угода між Україною та Республікою Білорусь про реадмісію осіб від 26 жовтня 2018 р. | особа, яка не є громадянином Сторін і не має доказів своєї належності до громадянства третьої держави, за винятком осіб, які втратили громадянство однієї Сторони після в’їзду на територію іншої Сторони. |
| 7 | Конвенція ООН про статус апатридів від 28 вересня 1954 р. | особа, яка не є громадянином будь-якої держави, на підставі її законодавства. |
| 8 | Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних силах України» від 23 березня 2017 р. № 164 | особи, які не мають громадянства жодної держави |

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість осіб без громадянства, які звернулися за отриманням БВПД з 2015 р. по 2020 р. | |
| Рік | Кількість |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 65 |

Можна зробити висновок, що серед осіб, які не мають громадянства, не є поширеною практика звернення для отримання БВПД, хоча з 2019 р. до 2020 р. кількість таких осіб зросла на 36 %.

Можуть звернутися за отриманням статусу особи без громадянства

Особи, які мають недійсні документи радянського зразка

Втратили паспорт СРСР або України і не мали змогу його замінити

Представники ромської спільноти

Особи без громадянства, які незаконно в’їхали на територію України і яких неможливо видворити

Особи, які втратили громадянство, у зв’язку з неперебуванням на консульському обліці

Діти, які в’їхали на територію України на підставі свідоцтва про народження, але після досягнення повноліття не змогли отримати документ, який підтверджує громадянство

Особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1999 р. № 3551-ХІІ

ветерани війни, учасники бойових дій, особи, які належать до учасників бойових дій, особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни

особи, які належать до учасників війни, сім'ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби

сім'ї загиблих внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших медичних закладів, сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції

сім'ї осіб, які добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість ветеранів та учасників бойових дій, які зверталися за отриманням БВПД з 2015 по 2020 рр. | | |
| Рік | Ветерани та учасники бойових дій | Особи, які здобували статус учасника |
| 2015 | 927 | 0 |
| 2016 | 8714 | 0 |
| 2017 | 10331 | 163 |
| 2018 | 6359 | 106 |
| 2019 | 6783 | 90 |
| 2020 | 6644 | 35 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сфера надання БВПД у 2019 р. | |
| Ключові питання | % |
| Сімейне право | 18 |
| Цивільне право | 17 |
| Оскарження рішень | 11 |
| Трудове право | 7 |
| Житлове право | 6 |
| Адміністративне право | 6 |

Таким чином, слід констатувати збільшення кількості ветеранів та учасників бойових дій, які звертаються для отримання БВПД у період з 2015 р. по 2020 р., що пов’язано зі здійсненням на території України воєнних операцій, збільшенням кількості осіб, що підлягають щорічному призиву та окупацією Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей Російською федерацією. У 2019 р. ветерани та учасники бойових дій найчастіше зверталися за отриманням допомоги з цивільного та сімейного права, а також з питань оскарження рішень державних органів та органів місцевої влади.

Процедура отримання статусу учасника бойових дій

Командири військових частин або керівники установ у місячний строк після виконання завдань АТО зобов’язані подати на розгляд комісій, утворених у міністерствах, чи інших державних органів у підпорядкуванні яких перебували військові частини, в складі яких проходили службу особи, які можуть отримати статус учасника бойових дій

Комісії вивчають документи та подають їх на розгляд міжвідомчої комісії, а разі відсутності підстав, які підтверджуються документами, повертають на доопрацювання до військових частин чи установ

Міжвідомча комісія розглядає документи, надіслані комісією, і у разі потреби заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків представників державних органів та в місячний строк з дня надходження документів приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій

Необхідні документи: довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісності України; витяги з наказі по стройовій частині; копія посвідчення про відрядження (за наявністю); копія першої сторінки паспорта громадянина України

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні

Герої Радянського Союзу

повні кавалери ордена Слави

особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»

Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Другої світової війни

Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Герої України

повні кавалери ордену Трудової Слави

Герої Соціалістичної Праці

особи, які в роки Другої світової війни постраждали від нацистських переслідувань з мотивів політичного, національного і релігійного характеру, ворожого ставлення до націонал-соціалізму

Особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань

колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни

особи, які були насильно вивезені з території колишнього Союзу РСР на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих ними інших держав

діти, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків та в місцях відбування батьками примусових робіт

діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням

особи, які у роки Другої світової війни були насильно вивезені з території інших держав, що після 1944 року увійшли до складу колишнього Союзу РСР

особи, які після звільнення з концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання та місць примусових робіт були переселені на територію України

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, які звернулися за отриманням БВПД | |
| Рік | Кількість |
| 2015 | 64 |
| 2016 | 82 |
| 2017 | 111 |
| 2018 | 140 |
| 2019 | 121 |
| 2020 | 40 |

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість осіб, які належать до жертв нацистських переслідувань, які звернулися за отриманням БВПД | |
| Рік | Кількість |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 19 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 94 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 4 |

Сплеск звернень у 2018 р. пов’язаний з наданням консультацій цим категоріям осіб з приводу реалізації права на безоплатний проїзд автобусами міських маршрутів і міським електричним транспортом за місцем проживання, а також права на безоплатний проїзд один раз на два роки залізничним, морським, річковим транспортом.

Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

|  |  |
| --- | --- |
| Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона | страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними |
| вона зловживає алкогольними напоями, наркотичними засобами, психотропними та токсичними речовинами, азартними іграми і тим самим ставить себе (або свою родину чи інших осіб, яких вона зобов’язана утримувати) у скрутне матеріальне становище |
| Заяву може бути подано | членами родини |
| органом опіки та піклування |
| наркологічним або психіатричним закладом |
| Заява подається до суду | за місцем проживання особи, яку хочу визнати обмежено дієздатною |
| за місцем знаходження наркологічного або психіатричного закладу, на лікуванні у якому знаходиться особа |
| Справа розглядається за участю | заявника |
| представника органу опіки та піклування |
| особа щодо якої розглядається справа про обмеження цивільної дієздатності |

Особи, щодо яких суд розглядає справу про визнання фізичної особи недієздатною

|  |  |
| --- | --- |
| Суд може визнати фізичну особу недієздатною якщо | вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. |
| Справа розглядається за участю | заявника |
| представника органу опіки та піклування |
| особи щодо якої розглядається справа про визнання недієздатною |
| Заяву може бути подано | членами родини |
| органом опіки та піклування |
| наркологічним або психіатричним закладом |
| близькими родичами, незалежно від спільного проживання |
| Заява подається до суду | за місцем проживання особи, яку хочуть визнати недієздатною |
| за місцем знаходження наркологічного або психіатричного закладу, на лікуванні у якому знаходиться особа |
| Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною | Над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка. |
| Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину. |
| Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун |

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість осіб, щодо яких розглядалася справа про обмеження цивільної дієздатності або щодо яких розглядалася справа про визнання фізичної особи недієздатною або про поновлення цивільної дієздатності, які звернулися за отриманням БВПД | |
| Рік | Кількість |
| 2015 | 9 |
| 2016 | 21 |
| 2017 | 41 |
| 2018 | 41 |
| 2019 | 49 |
| 2020 | 39 |

Збільшення кількості осіб, які звертаються за отриманням БВПД, пов’язане з інформаційною кампанією Координаційного центру з надання правової допомоги у період з 2015 р. до 2018 р.

Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

з метою з'ясування наявності чи відсутності в особи психічного розладу (розлад психічної діяльності, визнаний таким згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб, травм і причин смерті)

За подання заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку судовий збір не справляється

Підстави надання психіатричної допомоги

Перелік необхідних документів

потреби в наданні їй психіатричної допомоги

Заява про проведення психіатричного огляду / надання амбулаторної психіатричної допомоги (її продовження в примусовому порядку) / госпіталізацію особи до психіатричного закладу (її продовження), в якій зазначаються підстави для надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

для вирішення питання про вид такої допомоги та порядок її надання

Висновок комісії лікарів-психіатрів (у випадку подання заяви про продовження амбулаторної психіатричної допомоги, про примусову госпіталізацію, її продовження)

Висновок лікаря-психіатра (у випадку подання заяви про проведення психіатричного огляду або надання амбулаторної психіатричної допомоги)

Особи, реабілітовані відповідно до законодавства України

які були обвинувачені або яким було призначено покарання за рішенням позасудового органу незалежно від діяння або мотивів обвинувачення чи призначення покарання

стосовно яких були здійснені репресії за рішенням іншого репресивного органу, якщо встановлено факт здійснення репресій проти таких осіб з класових, національних, політичних, релігійних, соціальних мотивів

стосовно яких були здійснені репресії за рішенням іншого репресивного органу, якщо встановлено недоведеність вини таких осіб у скоєнні злочину або адміністративного правопорушення

які до були арештовані, перебували під вартою і яким було пред’явлено обвинувачення, якщо справи проти таких осіб були припинені під час слідства, попереднього (досудового) слідства або закриті за відсутності події злочину, відсутності складу злочину, недоведеності участі особи у вчиненні злочину

стосовно яких за рішенням іншого репресивного органу були здійснені репресії за недонесення про вчинення або підготовку до вчинення іншою особою діяння, за яке було передбачено кримінальну або адміністративну відповідальність, за умови що особа, якій призначено покарання за вчинення або підготовку до вчинення такого діяння, була реабілітована в установленому порядку

Особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі

Дія або бездіяльність між членами родини, зокрема, між колишнім подружжям, незалежно від того, чи зареєстровано шлюб, та від факту спільного проживання, яка принижує одну з осіб та/ або завдає їй фізичної та/ або моральної шкоди.

Фізичне

Сексуальне

Ляпаси, штовхання, щипання, заподіяння тілесних ушкоджень, обмеження свободи пересування, залишення в небезпеці, ненадання допомоги

Будь-які дії сексуального характеру, вчинені проти дорослої особи без її згоди або проти дитини, незалежно від її згоди, або вчинені в присутності дитини.

Психологічне

Економічне

Позбавлення житла, їжі, одягу, коштів чи документів, перешкоджання в отриманні лікування

Образи, погрози, приниження, контроль у репродуктивній сфері.

Викривачі корупції

Особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

Хто може бути викривачем?

Працівник установи

Будь-яка інша особа

Викривача не мають права

Притягнути до дисциплінарної відповідальності

Звільнити чи примусити до звільнення

Піддавати іншим негативним заходам впливу

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рік | Особи, які зверталися за отриманням БПД | | | | |
|  | Особи, щодо яких розглядалася справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку | Особи, реабілітовані відповідно до законодавства України | | Особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статті | Викривачі корупції |
| 2015 | 24 | 17 | | 0 | 0 |
| 2016 | 443 | 17 | | 0 | 0 |
| 2017 | 844 | 20 | | 0 | 0 |
| 2018 | 491 | 14 | | 241 | 0 |
| 2019 | 285 | 15 | | 790 | 0 |
| 2020 | 178 | 14 | | 830 | 15 |
| Сфера надання БВПД для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статті у 2019 р. | | | | | |
| Сімейне право | | | 35% | | |
| Кримінальне право | | | 9% | | |
| Цивільне право | | | 6% | | |
| Цивільне процесуальне право | | | 6% | | |
| Житлове право | | | 4% | | |
| Оскарження рішень | | | 3% | | |
| 115 тис. осіб у2019 р. | | | зверталися до Національної поліції України з приводу домашнього насильства | | |
| 39% | | | зазнавали домашнього насильства протягом життя | | |
| 19% | | | досі потерпають від домашнього насильства | | |

2.3 Поняття, ознаки, принципи та гарантії права на безоплатну правову допомогу

ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI

правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел

Безоплатна правова допомога

Наукові погляди

ввести до вжитку термін «правова допомога», аргументуючи це тим, що безоплатність є доволі умовним явищем правничої допомоги

сукупність правових послуг, що надаються безкоштовно кваліфікованою особою, з метою забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, їх відновлення у разі порушення

пов’язання безоплатної правової допомоги та права на безоплатну правову допомогу, що виявляється у гарантованому державою сприянню спеціально уповноваженими суб’єктами

Ознаки безоплатної правової допомоги

Гарантованість з боку держави

Здійснюється за допомогою юридичної діяльності

Наслідки реалізації права на безоплатну правову допомогу можуть мати юридичне значення

Має загальнодоступний характер

Надається за кошти державного, місцевого бюджетів

Принципи безоплатної правової допомоги

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Принцип безоплатної правової допомоги | Нормативне закріплення | Трактування |
| 1 | Верховенство права | п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI | Верховенство права – це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. |
| 2 | Законність | п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI | Законність відображає правовий характер організації суспільно-політичного життя, органічний зв'язок права і влади, права і держави, права і суспільства. Вимога законності рівною мірою стосується вищих органів державної влади, інших державних органів, які ухвалюють у межах своєї компетенції підзаконні акти, безпосередніх виконавців законів — посадових осіб, а також громадських організацій, комерційних корпорацій, громадян (сфера правореалізації). Законність характеризується поєднанням двох ознак: зовнішньої (формальної) — обов'язком виконувати розпорядження законів і підзаконних правових актів державними органами, посадовими особами, громадянами і різними об'єднаннями; внутрішньої (сутнісної) — наявністю науково обґрунтованих і відповідних праву законів; якістю законів. |
| 3 | Доступність безоплатної правової допомоги | п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI | Забезпечення транспортними засобами центрів з надання БВПД та бюро безоплатної правової допомоги. Збільшення кількості мобільних пунктів з надання БПД. Створення місцевої мережі параюристів та організація їх навчання. Співпраця з неурядовими організаціями та спільне планування діяльності. Вивчення можливостей для надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги в режимі онлайн з використанням мережі інтернет. |
| 4 | Забезпечення якості безоплатної правової допомоги | п. 4 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI | Якість правової допомоги, наданої штатними юристами системи БПД, оцінюється постійно. Ключовою фігурою, яка координує моніторинг якості правових послуг на рівні усієї системи, є управління забезпечення якості правової допомоги Координаційного центру. На місцях такі функції покладені на менеджерів з якості. |
| 5 | Гарантоване державне фінансування | п. 5 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI | Відбувається шляхом окремого визначення у Державному бюджеті України видатків на утримання центрів з надання БПД. Централізований порядок фінансування з Державного бюджету України в обсягах, які мають забезпечувати належні економічні умови. |

2.4 Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги

БППД

вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб

Види правових послуг

надання правової інформації

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру

надання консультацій і роз'яснень з правових питань

надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення - власників земельних ділянок

Суб'єкти права на безоплатну первинну правову допомогу

усі особи, які перебувають під юрисдикцією України

Суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги

органи виконавчої влади

фізичні та юридичні особи приватного права

органи місцевого самоврядування

спеціалізовані установи

центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Процедура звернення для отримання БПД

Звернення до регіонального або місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Реєстрація звернень протягом 15 хвилин

Правові консультації

Дізнатися контакти центрів можна за єдиним номером телефону 0800213103 або на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги

З’ясування суті питання, яка правова допомога необхідна


Надання правової інформації, роз’яснення з правових питань, допомога у складанні заяви, скарги або іншого документу непроцесуального характеру

|  |  |
| --- | --- |
| Правова просвіта і комунікації 2019 р. у системі БППД | |
| Довідково-інформаційна платформа правових консультацій Wikilegalaid | |
| 1591 | розміщених консультацій |
| 1700000 | переглядів юридичних консультацій |
| 20 | нових членів спільноти експертів платформи |
| 1 | тренінг з командотворення |
| 4 | спеціалізовані тренінги (hard skills) для експертів та консультантів платформи |
| 1 | навчальний тренінг для працівників системи БПД та представників партнерських організацій |
| Взаємодія зі ЗМІ | |
| 22291 | публікація у друкованих та електронних ЗМІ, виступи на радіо та телебачення |
| Випуск друкованої продукції | |
| 20 | видів друкованих матеріалів, виготовлених за підтримки партнерів, у тому числі 15-ма мовами національних меншин |
| 881 244 | екземплярів загальний наклад |
| Правопросвітницькі заходи | |
| 38 241 | правопросвітницький захід на території України |
| 680 874 | учасників правопросвітницьких заходів |
| 1 312 | правопросвітницьких заходів на території Запорізької області |

|  |  |
| --- | --- |
| Правові клуби PRAVOKATOR | |
| 5 | правових клубів у містах Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Харків |
| Ключові досягнення | |
| 8 | авторських тренінгових продуктів з підтримки організаційної культури системи БПД |
| 6 | авторських тренінгових продуктів з орієнтацією на потреби клієнта |
| 18 | підготовлених тренерів з розвитку м’яких навичок та підвищення кваліфікації надавачів БПД |
| 227 | учасників тренінгових програм отримали спеціалізовані тренерські знання та навички навчання дорослих |
| 13 | реалізованих проєктів з експертного супроводу та реалізації ініціатив щодо спрощення доступу до правосуддя |
| Реалізовані ініціативи | |
| проєкти за підтримки українсько-канадського проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» | соціологічне дослідження за підтримки офісу Ради Європи |
| «Комплексна допомога в сімейних та родинних відносинах» спільно з громадською організацією «Правозахисна організація «Права людини» у партнерстві з Благодійним фондом «Легіон світла» та громадською організацією «Центр «Жіночі перспективи» (Бровари, Львів, Суми, Вінниця, Дніпро) | «Обізнаність щодо окремих правових питань та поширеність домашнього насильства серед населення міста Бровари» (Бровари) |
| «Дружня до дитини система правосуддя: гуманізація судових процесів та нетравматичні методи опитувань» спільно з громадською організацією «Фундація DEJURE» (Київ) | конкурс щодо підтримки регіональних ініціатив громадських радників за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» |
| «Забезпечення доступу вразливих груп населення до медіації у сімейних та спадкових справах» спільно з громадською спілкою «Українська академія медіації» (Одеса) | 7 регіональних проєктів |
| «Протидія булінгу у шкільному середовищі» спільно з громадською організацією «Правозахисний ромський центр» (Одеса) |  |
| «Покращення рівня правової обізнаності осіб з інвалідністю про судовий захист своїх прав та інтересів» спільно з Регіональним громадським благодійним фондом «Право і Демократія» (Харків) |  |

2.5 Порядок подання та розгляду звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги

Статистичні дані за ІІ квартал 2020 р.





БВПД

вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя

Право на БВПД

Тільки соціально незахищені категорії населення

Правові послуги

Захист

здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органів, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами

складення документів процесуального характеру

Суб'єкти надання БВПД

центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

Участь захисника гарантується під час здійснення досудового розслідування та судового провадження, у випадках коли захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту або проведення окремої процесуальної дії; у випадках затримання чи арешту особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; за зверненням особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, або за ухвалою суду, таким особам забезпечується захист, складання документів процесуального характеру, здійснення представництва інтересів в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами.

Етапи надання БПД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | особа має звернутися до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи |
|  |  |  |
| 2 |  | складання особою, яка належить до соцільно вразливих категорій населення, заяви про надання БВПД |
|  |  |  |
| 3 |  | прийняття Центром рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги |
|  |  |  |
| 4 |  | призначення адвоката або уповноваження працівника місцевого центру, який надаватиме безоплатну вторинну правову допомогу, шляхом видання доручення |
|  |  |  |
| 5 |  | перша конфіденційна зустріч з особою, яка належить до соціально вразливих категорій населення |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 6 |  | фактичне вирішення справи (складання процесуальних документів, представництво інтересів особи, яка належить до соціально вразливих категорій населення, у суді, органах місцевої влади, органів місцевого самоврядування) |
|  |  |  |
| 7 |  | формуванням уповноваженою особою звіту про надання БВПД особі, яка належить до соціально вразливих категорій населення, затвердженням його начальником відділу та погодженням з керівником центру |

Особі може бути відмовлено у наданні безоплатної вторинної правової допомоги, якщо

особа не належить до соціально вразливих категорій населення

неправомірний характер вимог особи про захист або відновлення її прав;

особою вже була отримана безоплатна правова допомога з цього ж самого питання

особою було використано всі способи національного правового захисту, у справі з якою вона звертається по допомогу

особою були надані неправдиві відомості або подані фальшиві документи з метою ідентифікації її як такої, що належить до соціально вразливих категорій населення

2.6 Повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Організаційні |  | укладають контракти (або договори) з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правові допомогу |
| організовують підвищення кваліфікації адвокатів; видають доручення адвокатам та скасовують їх за необхідністю |
| подають клопотання про виключення адвоката з Реєстру |
| подають щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність місцевих центрів |
|  |  |  |
| Методичні |  | розробляють, затверджують та забезпечують виконання регіональних планів надання безоплатної правової допомоги |
| узагальнюють, аналізують та поширюють практику надання безоплатної вторинної правової допомоги |
| збирають, узагальнюють та аналізують статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги |
| забезпечують організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги |
|  |  |  |
| Фінансово-моніторингові |  | отримують від адвокатів інформацію про стан справи, за якою здійснюється надання безоплатної вторинної правової допомоги |
| здійснюють перевірку поданих адвокатами актів про надання безоплатної вторинної правової допомоги, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат |
| забезпечують оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів |
| здійснюють моніторинг підпорядкованих їм центрів |
| здійснюють моніторинг дотримання адвокатами стандартів діяльності |
|  |  |  |
| Координаційно-правові |  | забезпечення участі захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у кримінальних справах |
| забезпечення захисту особи, засудженої до позбавлення волі, тримання у дисциплінарному батальйоні або обмеження волі |
| реєструють повідомлення про затримання осіб, постанови та ухвали про залучення захисника |
| приймають рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги |

2.7 Роль адвокатури в системі безоплатної вторинної допомоги

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для участі в конкурсі | | |
|  |  |  |
| І етап |  | Зареєструватися на онлайн-сторінці конкурсу, заповнити анкету, біографічну довідку, зазначити адресу електронної пошти для зв’язку, вказати свій регіон. Завантажити скановані та посвідчені копії заяви, усіх заповнених сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, мотиваційний лист. |
| ІІ етап |  | Пройти дистанційний курс: ознайомитись з матеріалом курсу та скласти тести (оцінюються автоматично). |
|  |  |  |
| Проведення конкурсу | | |
|  |  |  |
| І етап |  | Розгляд комісією документів та оцінка адвокатів за критеріями: стаж, відсутність дисциплінарних стягнень, результати проходження дистанційного курсу. |
| ІІ етап |  | Індивідуальна співбесіда адвоката з комісією та оцінка адвоката за критеріями: мотивація до роботи у системі БВПД, комунікабельність, емоційна врівноваженість, вміння представити приклади надання правової допомоги. |
| ІІІ етап |  | Можливість адвокату залучитися до надання БВПД (відомості про адвоката включаються до Реєстру адвокатів, які мають право надавати БВПД). |

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість адвокатів, з якими укладено контракти на кінець періоду | |
| 2013 | 2028 |
| 2014 | 2229 |
| 2015 | 2720 |
| 2016 | 2658 |
| 2017 | 2568 |
| 2018 | 3326 |
| 2019 | 3161 |
| 2020 | 3298 |

Стрімке збільшення кількості адвокатів з якими було укладено контракт у період з 2018 р. по 2019 р. пов’язане зі збільшенням розміру оплати праці за годину роботи адвоката за надання правової допомоги, уніфікацією структури щодо обчислення розміру винагороди адвокатів за надання правової допомоги, об’єднання підходів до оплати послуг адвокатів за надання правової допомоги, спрощення порядку застосування коефіцієнта повноти розгляду доказів судом, удосконалення механізму відшкодування витрат, пов’язаних з наданням правової допомоги (зокрема, придбання пально-мастильних матеріалів, відповідно до нормативів, визначених для бюджетних установ, у разі використання власного транспортного засобу у нічний час або сільській місцевості або за відсутності сполучення транспортом загального користування, з урахуванням відстані від місця проживання адвоката або його робочого місця до місця надання правової допомоги та в зворотному напрямку).

|  |  |
| --- | --- |
| Розподіл виданих доручень про призначення адвоката за типами доручень | |
| 2013 | |
| 41661 | захист за призначенням |
| 22383 | затримання за підозрою у скоєнні злочину |
| 9915 | адміністративне затримання/ адміністративний арешт |
| 2171 | окрема процесуальна дія |
| 2014 | |
| 36802 | захист за призначенням |
| 17396 | затримання за підозрою у скоєнні злочину |
| 7502 | адміністративне затримання/ адміністративний арешт |
| 2765 | окрема процесуальна дія |
| 2015 | |
| 38018 | захист за призначенням |
| 17012 | затримання за підозрою у скоєнні злочину |
| 11351 | адміністративне затримання/ адміністративний арешт |
| 3113 | окрема процесуальна дія |
| 101 | екстрадиція |
| 604 | ст. 535 КПК |
| 1170 | допомога засудженим до позбавлення волі |
| 3743 | примусові заходи медичного характеру |

2.8 Права та обов’язки суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги

Обов'язки суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги

неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів

приймати до провадження справи осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до договорів, укладених з Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, або наказів, виданих Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги

не розголошувати конфіденційну інформацію про особу, яка стала відомою у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги

надавати якісно та в необхідному обсязі безоплатну вторинну правову допомогу

для адвокатів – обов'язки передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Права суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги

здійснювати захист у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та судового провадження на підставі доручення Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення на підставі доручення Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

запитувати і отримувати документи та інші матеріали або їх копії, необхідні у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами

представляти права і законні інтереси осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі доручення/наказу Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

на належну оплату діяльності з надання безоплатної вторинної правової допомоги

збирати відомості з метою використання їх під час захисту прав і законних інтересів осіб

ВИСНОВКИ

В процесі комплексного аналізу правового регулювання захисту прав соціально вразливих категорій населення системою безоплатної правової допомоги, проведеного в межах кваліфікаційної роботи, на основі чинного законодавства України і практики його застосування, теоретичного осмислення ряду наукових праць у різних областях знань, сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення правового регулювання в досліджуваній сфері:

1. Під соціально вразливими категоріями населення слід розуміти певну сукупність осіб, які внаслідок тяжких життєвих обставин, уразливого віку, особливих потреб або з інших причин не здатні самостійно захищати свої права та законні інтереси, вчиняти дії, спрямовані на задоволення своїх потреб і у зв’язку з цим потребують соціальної допомоги. Законодавство України не містить повного переліку осіб, які належать до соціально вразливих категорій населення, однак аналіз існуючої нормативно-правової бази дозволяє віднести до соціально вразливих осіб будь-яких осіб, які мають високий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив певних чинників.

Ознаками соціально вразливих категорій населення є наявність тяжкої життєвої ситуації, уразливий вік, правова незахищеність, особливі потреби і відсутність належної можливості у їх задоволенні, функціональна обмеженість у можливості самостійного захисту своїх прав та законних інтересів.

2. Доведено, що перелічені вище ознаки соціально вразливих категорій населення, притаманні особам, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI.

Отже: 1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 р. № 966-XIV для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб; 2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту; 3) внутрішньо переміщені особи та громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб; 4) громадяни України – власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості; 5) особи, до яких застосовано адміністративне затримання; 6) особи, до яких застосовано адміністративний арешт; 7) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими; 8) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; 9) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі; 10) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від .8 липня 2011 р. № 3671-VI; 11) особи, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1999 р. № 3551-ХІІ, 12) особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 13) особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, а також особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1999 р. № 3551-ХІІ; 14) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; 15) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку; 16) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України; 17) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі; 18) викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення належать до соціально вразливих категорій населення у зв’язку з неможливістю ними самостійного захисту своїх прав та законних інтересів, наявності особливих потреб та відсутності належної можливості у їх задоволенні та правової незахищеності, у зв’язку з чим вони потребують отримання професійної правничої допомоги.

Положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI, яке містить перелік осіб, що мають право на безоплатну правову допомогу, має бланкетний характер, що означає необхідність звернення до чинних на момент встановлення нормативно-правових актів з метою уточнення кола суб’єктів отримання безоплатної вторинної правової допомоги.

3. Встановлено, що правом на безоплатну правову допомогу є гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI.

Важливе значення для розуміння сутності права на безоплатну правову допомогу має визначення специфічних ознак цього явища, серед яких: гарантованість з боку держави, здійснюється за допомогою юридичної діяльності, наслідки реалізації права на безоплатну правову допомогу можуть мати юридичне значення, має загальнодоступний характер, надається за кошти державного, місцевого бюджетів.

Принципи правової допомоги знайшли своє відображення у Резолюції (78) 8 Комітету Міністрів Ради Європи «Про безоплатну правову допомогу і юридичні консультації» від 2 березня 1978 р. та Законі України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI.

4. Визначено, що безоплатна первинна правова допомога полягає у інформуванні особи про її права і свободи, порядок реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження, рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Безоплатна первинна правова допомога включає в себе різний спектр правових послуг, серед яких надання правової інформації, надання консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, надання консультацій, роз’яснень та підготовка проєктів договорів користування земельними ділянками для сільського населення, які є власниками земельних ділянок, надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на безоплатну правову допомогу мають усі особи які перебувають під юрисдикцією України.

Для реалізації права на безоплатну правову допомогу особа, яка потребує такої допомоги подає або надсилає звернення до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції. Безоплатна первинна правова допомога може також надаватися спеціалізованими установами – регіональними центрами або місцевими бюро, які утворюються органами місцевого самоврядування з урахуванням потреб територіальної громади відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

5. Зазначено, що під безоплатною вторинною правовою допомогою розуміється вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають тільки особи, що належать до соціально незахищених категорій населення, які були охарактеризовані раніше.

До складу безоплатної вторинної правової допомоги входять такі правові послуги, як захист; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органів, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Процес надання безоплатної ввторинної правової допомоги розподілено на наступні етапи:

І. Звернення особи, яка належить до соціально вразливих категорій населення, до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

ІІ. Складання особою, яка належить до соцільно вразливих категорій населення, заяви про надання БВПД.

ІІІ. Прийняття Центром рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги.

ІV. Призначення адвоката або уповноваження працівника місцевого центру, який надаватиме безоплатну вторинну правову допомогу, шляхом видання доручення.

V. Перша конфіденційна зустріч з особою, яка належить до соціально вразливих категорій населення.

VІ. Фактичне вирішення справи.

VІІ. Формуванням уповноваженою особою звіту про надання БВПД особі, яка належить до соціально вразливих категорій населення, затвердженням його начальником відділу та погодженням з керівником центру.

6. Розподілено повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги за наступними критеріями: організаційні, методичні, фінансово-моніторингові, координаційно-правові.

7. Проаналізовано порядок залучення адвокатів до процесу надання безоплатної вторинної правової допомоги, та процес проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Діяльність адвоката у системі безоплатної вторинної правової допомоги можна розглядати з позиції поєднання двох інтересів – публічного та суспільного (громадського). Задоволення публічного інтересу відбувається через реалізацію Україною як соціальною державою можливості захисту прав та законних інтересів соціально вразливих категорій населення. Задоволення суспільного інтересу відбувається шляхом співпраці адвоката з особою, яка має право на безоплатну правову допомогу, яка побудована на принципах дотримання правил адвокатської етики та принципі незалежності адвоката від держави.

Роль адвоката у системі безоплатної вторинної правової допомоги полягає не тільки у задоволенні інтересів однієї конкретної особи, а й у забезпеченні дотримання принципу змагальності судового процесу, принципу диспозитивності, принципів законності та верховенства права.

8. Встановлено, що права та обов’язки, якими наділені суб’єкти надання безоплатної правової допомоги, відіграють важливу роль у гарантуванні особі, яка належить до соціально вразливих категорій населення, ефективної, кваліфікованої, своєчасної правової допомоги.

Права суб’єктів з надання безоплатної вторинної правової допомоги обумовлені специфікою їх діяльності, а покладення обов’язків на суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги, в першу, чергу пов’язано з високою і відповідальною місією, яку здійснюють ці особи.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антонович М. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування. *Український часопис прав людини*. 1997. № 3/4. C. 19–26.

2. Бежевець А. М., Морєва К. І. Безоплатна правова допомога : проблеми розвитку. *Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Політологія. Соціологія. Право*. 2012. № 1. С. 125-127.

3. Безоплатна правова допомога 2019. *Безоплатна правова допомога* : офіційний вебсайт. URL: https://www.legalaid.gov.ua (дата доступу 07.11.2020).

4. Бєлкін Л. М. Право громадян України на юридичну допомогу в світлі рішень Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України. *Актуальні питання цивільного та господарського права*. 2010. № 3 (22). С. 84–90.

5. Білик І. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. *Право України*. 2006. № 4. С. 40-43.

6. Вільчик Т. Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України : дисертація д-ра юр. наук : 12.00.10 / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 490 с. URL: http://nauka. nlu.edu.ua/download/diss/Vilchik/d\_Vilchik.pdf (дата звернення: 20.08.2020).

7. Вострих О. Ю., Дульнєва Н. В., Марінцова С. Г. Права людини і обов'язки держави. Соціальні права та проблеми подолання дискримінації : навчальний посібник. Миколаїв : Видавництво Ємельянової Т. В., 2013. 193 с.

8. Горєлова В. Відмова у відшкодуванні шкоди, завданої особі органами досудового розслідування, прокуратури і суду. *Правові, нормативні та метрологічні основи забезпечення системи захисту інформації в Україні*. 2010. Вип. 1. С. 53-58.

9. Інформаційно-аналітична довідка за результатами моніторингу діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях у ІІ кварталі 2020 р. : лист Заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях від 14 липня 2020 р.

Інформація про оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях : веб-сайт. URL: https://www.legalaid.gov.ua/informatsiya-pro-oplatu-poslug-tavishkoduvannya-vytrat-advokativ/ (дата звернення: 20.08.2020).

10. Калинюк С. С. Інститут адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу: конституційно-правовий аспект : дисертація канд. юр. наук : 12.00.02 / Ужгородський національний університет. Ужгород, 2015. 203 с. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/8485 (дата звернення: 20.08.2020).

11. Ковальський В. С. Невідкладна правнича допомога. Юридичний порадник : практичний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2019. 297 с.

12. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата доступу 07.11.2020).

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата доступу 07.11.2020).

14. Конвенція ООН про статус апатридів від 28 вересня 1954 р. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\_232 (дата доступу 07.11.2020).

15. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\_004 (дата доступу 07.11.2020).

16. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1994 р. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997\_009 (дата доступу 07.11.2020).

17. Конституція України : Основний Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 (дата доступу 07.11.2020).

18. Кравченко М. В. Щодо відповідальності адвоката за порушення забов’язань за договором про надання правової допомоги. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2014. № 3. С. 130–134.

19. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата доступу 07.11.2020).

20. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 461-VІ. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата доступу 07.11.2020).

21. Кучер Г. М. Соціальна робота з вразливими категоріями населення в умовах територіальної громади : дис. кандидата педагогічних наук : 13.00.05 / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань, 2019. URL: https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03.pdf (дата доступу 07.11.2020).

22. Лоджук Т. М. Юридичні клініки в Україні : освіта та правова допомога : монографія. Одеса : Фенікс, 2015. 325 с.

23. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\_043 (дата доступу 07.11.2020).

24. Муринець Н. Я. Право на захист неповнолітніх, затриманих за вчинення злочину, як профілактика девіантної поведінки (на прикладі Львівської області). *Вісник Національного університету «Львівська політехніка».* 2015. № 827. С. 174-178.

25. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за ред. О. В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1088 с.

26. Панчук О. В. Порядок надання правової допомоги свідку. *Адвокат*. 2010. № 2. С. 23–27.

27. Правова допомога : Зарубіжний досвід та пропозиції для України / ред. І. Б. Коліушко. Київ : Факт, 2004. 336 c.

28. Присяжненко А. М. Конституційно-правова регламентація права на правову допомогу в Україні, країнах СНД і Балтії. *Адвокат*. 2010. № 4. С. 30–38.

29. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2 червня 2011 р. № 3460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 (дата доступу 07.11.2020).

30. Про безоплатну правову допомогу і юридичні консультації : Резолюція (78) 8 Комітету Міністрів Ради Європи від 2 березня 1978 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\_132 (дата доступу 07.11.2020).

31. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від .8 липня 2011 р. № 3671-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 (дата доступу 07.11.2020).

32. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 8 липня 2011 р. № 3671-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 (дата доступу 07.11.2020).

33. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству : Закон України від 5 грудня 2019 р. № 340-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-20 (дата доступу 07.11.2020).

34. Про громадянство України : від 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 (дата доступу 07.11.2020).

35. Про Державний бюджет України на 2020 рік : Закон України від 14 листопада 2019 р. № 294-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20 (дата доступу 07.11.2020).

36. Про дитяче харчування : Закон України від 14 вересня 2006 р. № 142-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-16 (дата доступу 07.11.2020).

37. Про жертви нацистських переслідувань : Закон України від 23 березня 2000 р. № 1584-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14 (дата доступу 07.11.2020).

38. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : Закон України від 13 січня 2005 р. № 2342-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15 (дата доступу 07.11.2020).

39. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 (дата доступу 07.11.2020).

40. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 (дата доступу 07.11.2020).

41. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата доступу 07.11.2020).

42. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 7 грудня 2017 р. № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 (дата доступу 07.11.2020).

43. Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних силах України : Наказ Міністерства оборони України від 23 березня 2017 р. № 164. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17 (дата доступу 07.11.2020).

44. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації надання безоплатної правової допомоги місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги : Наказ Міністерства юстиції України та Координаційного центру з надання правової допомоги від 19 липня 2019 р. № 60. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060419-19 (дата доступу 07.11.2020).

45. Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги : Наказ Міністерства юстиції України від 02 липня 2012 р. № 967/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12 (дата доступу 07.11.2020).

46. Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF (дата доступу 07.11.2020).

47. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/782-2018 (дата доступу 07.11.2020).

48. Про затвердження Порядку оцінювання адвокатів за результатами конкурсу відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, та форм документів, що використовуються під час його проведення : наказ Міністерства юстиції України від 13.11.2017 р. № 3552/5. URL: http://legalaid.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/nakaz-moj-poriadok-otsinky-2.pdf (дата звернення: 20.08.2020).

49. Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей : Закон України від 2 червня 2005 р. № 2623-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15 (дата доступу 07.11.2020).

50. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні : Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3721-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12 (дата доступу 07.11.2020).

51. Про охорону дитинства : Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (дата доступу 07.11.2020).

52. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 (дата доступу 07.11.2020).

53. Про психіатричну допомогу : Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1489-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 (дата доступу 07.11.2020).

54. Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років : Закон України від 17 квітня 1991 р. № 962-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12 (дата доступу 07.11.2020).

55. Про соціальні послуги : Закон України від 17 січня 2019 р. № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19 (дата доступу 07.11.2020).

56. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22 жовтня 1999 р. № 3551-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 (дата доступу 07.11.2020).

57. Про схвалення Стратегії подолання бідності : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 161-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-%D1%80 (дата доступу 07.11.2020).

58. Рабінович П. Міжнародні стандарти прав людини: загальні ознаки, класифікація. *Вісник Академії правових наук України*. Харків, 2012. № 4. С. 18–28.

59. Рабінович П. Проблеми юридичного забезпечення прав людини (загальнотеоретичний аспект). *Український часопис прав людини*. Київ, 1995. № 2. С. 16–23.

60. Семаков Г. С. Адвокатура в Україні : навчально-методичний посібник. Київ : МАУП, 1999. 41 с.

61. Скрябін М. О. Обговорення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». *Держава та регіони*. 2015. Вип. 2. С. 66-71.

62. Статистична інформація про роботу регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. *Безоплатна правова допомога* : офіційний вебсайт. URL: https://www.legalaid.gov.ua/statistics (дата доступу 07.11.2020).

63. Трофименко В. М. До питання щодо механізмів забезпечення адвокатської таємниці в кримінальному процесі. *Університетські наукові записки : Право. Економіка. Управління*. 2011. № 3. С. 294–299.

64. Тулба Т. І. Індивідуальна, психологічна, реабілітаційна та правова допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям, які перебувають в складних життєвих обставинах. *Наша школа*. 2012. № 5. С. 28-31.

65. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про реадмісію осіб від 6 жовтня 2017 р. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498\_006-17 (дата доступу 07.11.2020).

66. Угода між Україною та Європейським Союзом про реадмісію осіб від 18 червня 2007 р. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\_851 (дата доступу 07.11.2020).

67. Угода між Україною та Республікою Білорусь про реадмісію осіб від 26 жовтня 2018 р. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112\_003-18 (дата доступу 07.11.2020).

68. Угода між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб від 7 червня 2017 р. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/756\_001-17 (дата доступу 07.11.2020).

69. Христова Г. До питання про формування доктрини позитивних зобов’язань держави у сфері прав людини. *Філософія права і загальна теорія права*. 2013. № 2. С. 124–134.

70. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата доступу 07.11.2020).

71. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. *Законодавство. Верховна Рада України* : офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата доступу 07.11.2020).

72. Чуйко Н., Ляшук О. Соціальні права внутрішньо переміщених осіб : особливості реалізації : практичний посібник. Харків : Право, 2019. 88 с.

73. Яновская А. Г. Европейские стандарты предоставления бесплатной правовой помощи в уголовном судопроизводстве: проблемы реализации в Украине*. Науковий вісник Міжнародного гуманітраного університету. Серія : Юриспруденція*. Одесса, 2013. № 6–1, т. 2. С. 199–202.

74. Barlow A. The Machinery of Legal Aid. Finland : Åbo Akademi University Press, 2019. 390 p.

75. Eekelaar J., Maclean M. Family Law Advocacy : how Barristers help the Victims of Family Failure. Portland : Hart Publishing, 2009. 132 p.

76. Michaelis R. C., Flanders R. G., Wulff P. H. A Litigator’s guide to DNA. From the laboratory to the courtroom. Burlington : Elsevier academic press, 2008. 446 p.

77. Oran’s Dictionary of the Law / D. Oran, M. Tosti. Albany : West Legal Studies Staff, 2000. 580 p.

78. Shariful I. Legal Aid as a right and the practical scenario of the legal aid services in Bangladesh. *Academia*. 2020. № 2. P. 40-43.

ДОДАТКИ

*Додаток А Заява про надання безоплатної вторинної правової допомоги*

|  |
| --- |
| Директору  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(найменування місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(прізвище, ім’я, по батькові директора)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(прізвище, ім’я, по батькові заявника/законного представника, представника)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(контактний телефон, місце фактичного проживання заявника/законного представника, представника)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

*(дані документа, що посвідчують особу заявника/законного представника, представника)*

**Заява**

**про надання безоплатної вторинної правової допомоги**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(прізвище, ім’я, по батькові, заявника)\**

прошу надати мені безоплатну вторинну правову допомогу з питання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(коротко викладається суть питання та вид безоплатної правової допомоги)*

**Засвідчую, що на момент подання цієї заяви не маю інших доходів (за останні шість місяців) крім тих, що зазначені в поданих мною документах (довідках).**


**Про зобов’язання здійснити відшкодування вартості фактичних витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги у разі встановлення факту подання неправдивих відомостей або фальшивих документів, що стали підставою для віднесення мене до категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, та прийняття рішення про надання мені безоплатної вторинної правової допомоги повідомлений (-а).**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*прізвище, ім’я, по батькові, підпис заявника/представника)*

\* У разі звернення законного представника/представника у заяві зазначається прізвище, ім’я, по батькові особи, в інтересах якої звертається законний представник/представник та документ, що підтверджує повноваження особи як представника (крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

*Додаток Б Наказ про надання безоплатної вторинної правової допомоги*



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(найменування центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги)*

**Н А К А З**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_

**Про надання безоплатної**

**вторинної правової допомоги**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(ініціали, прізвище суб’єкта права на безоплатну*

*вторинну правову допомогу)*

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 17, частини третьої статті 19 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та на підставі заяви

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка звернулася за наданням безоплатної вторинної правової допомоги)* \*

від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року,

**НАКАЗУЮ:**

1. Надати безоплатну вторинну правову допомогу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(вид правової послуги)*

1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*прізвище, ім’я та по батькові працівника центру)*

**Директор/в.о. директора** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ініціали, прізвище)*

\* У разі звернення законного представника/представника клієнта у наказі зазначається прізвище, ім’я, по батькові особи, в інтересах якої звертається законний представник/представник, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/представника (крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

*Додаток В Доручення про надання безоплатної вторинної правової допомоги*

**ДОРУЧЕННЯ**

**для надання безоплатної вторинної правової допомоги**

Дата видання: « \_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_ -\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги)

(далі – Центр) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(прізвище, ім’я, по батькові працівника Центру)

який (яка) діє на підставі наказу (довіреності) директора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги)

від « \_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_, відповідно до наказу Центру від « \_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
№ \_\_\_\_ призначає адвоката

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по батькові адвоката)

(свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від « \_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_\_,

контактний телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адреса робочого місця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

для надання безоплатної вторинної правової допомоги (захист; здійснення представництва інтересів особи у суді; складення документів процесуального характеру)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(коротко викладається суть правового питання та вид правової послуги)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(прізвище, ім’я, по батькові особи, якій надається безоплатна вторинна правова допомога)

дата народження – « \_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ р. (далі – Клієнт).

2. Адвокату забезпечити надання безоплатної вторинної правової допомоги Клієнту в межах повноважень, визначених довіреністю, а у разі здійснення захисту (представництва інтересів потерпілого або свідка у кримінальному провадженні) – в межах процесуальних прав і обов’язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, протягом строку дії цього доручення.

3. Це доручення діє до використання всіх національних засобів правового захисту, а у випадку складення документів процесуального характеру як виду правової допомоги – до моменту передання Клієнту відповідних складених документів.

Дія доручення припиняється у випадках, передбачених статтями 23 і 24 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  | підпис ініціали та прізвище працівника Центру |

М.П.