**Основні положення Конвенції ООН про права дитини**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва документу | Конвенція ООН про права дитини |
| Дата прийняття | 20.11.89 |
| Дата вступу в силу | 02.09.90 |
| Число держав - учасниць | 193 |
| Ратифікація Україною | 27.02.91 |

**Основні положення**

**Права, гарантовані міжнародним актом**

* право на життя (ст.6);
* право на ім'я і набуття громадянства (ст.7);
* право знати своїх батьків і право на їх піклування (ст.7);
* на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я і сімейні зв'язки (ст.8);
* право дитини, яка розлучається з одним чи обома батьками батьками, підтримувати на регулярній основі особисті відносини і прямі контакти з обома батьками (ст.9);
* право дитини, батьки якої проживають у різних державах, підтримувати на регулярній основі, за виключенням особливих обставин, особисті відносини і прямі контакти з обома батьками (ст.10);
* право дитини та її батьків залишати будь-яку країну, включаючи власну, і повертатися в свою країну (ст.10);
* право вільно висловлювати погляди з усіх питань, що торкаються дитини (ст.12);
* право вільно висловлювати свої думки, утому числі свободи шукати, одержувати і передавати інформацію й ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини (ст.13);
* право на свободу думки, совісті і релігії (ст.14);
* право на свободу асоціацій і свободу мирних зборів (ст.15);
* право на особисте і сімейне життя, недоторканість житла, тайну кореспонденції (ст.16);
* право на захист закону від втручання в здійснення права на особисте і сімейне життя, недоторканість житла, тайну кореспонденції або від незаконного посягання на її честь і гідність (ст.16);
* право дітей, батьки яких працюють, користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми (ст.18);
* право дитини, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення або яка в її власних якнайкращих інтересах не може залишатися в такому оточенні, на особливий захист і допомогу, що надається державою (ст.20);
* право неповноцінної в розумовому або фізичному відношенні дитини вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства (ст.23);
* право неповноцінної дитини на особливе піклування (ст.23);
* право на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я і засобами лікування хвороб та відновлення здоров'я (ст.24);
* право дитини, яка віддана компетентними органами на піклування з метою догляду за нею, її захисту або фізичного чи психічного лікування, на періодичну оцінку лікування, що надається дитині, та всіх інших умов, пов'язаних з таким піклуванням (ст.25);
* право користуватися благами соціального забезпечення, включаючи соціальне страхування (ст.26);
* право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини (ст.27);
* право на освіту (ст.28);
* право дитини, яка належить до етнічних, релігійних або мовних меншостей чи корінного населення, спільно з іншими членами її групи користуватися своєю культурою, сповідати свою релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою (ст.30);
* право на відпочинок і дозвілля (ст.31);
* право брати участь в іграх і розважальних заходах, що відповідають віку дитини (ст.31);
* право вільно брати участь у культурному житті і займатися мистецтвом (ст.31);
* право на всебічну участь у культурному і творчому житті (ст.31);
* право на захист від економічної експлуатації і від виконання будь-якої роботи, яка може являти небезпеку для здоров'я дитини, бути перешкодою в одержанні нею освіти чи завдавати шкоди здоров'ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному і соціальному розвитку (ст.32);
* права дитини, яка позбавлена свободи, підтримувати зв'язок із своєю сім'єю шляхом листування і побачень, за винятком особливих обставин; на негайний доступ до правової та іншої відповідної допомоги; оспорювати законність позбавлення її свободи перед судом чи іншим компетентним, незалежним і безстороннім органом та право на невідкладне прийняття ними рішень будь-якої такої процесуальної дії (ст.37);
* право дитини, яка як вважається, порушила кримінальне законодавство, звинувачується або визнається винною в його порушенні, на таке поводження, що сприяє розвиткові у дитини почуття гідності і значущості, зміцнює в ній повагу до прав людини й основних свобод інших та при якому враховуються вік дитини і бажаність сприяння її реінтеграції і виконання нею корисної ролі в суспільстві; презумпція невинності; право на негайне і безпосереднє інформування її про звинувачення проти неї та одержання правової й іншої необхідної допомоги при підготовці і здійсненні свого захисту; право на невідкладне прийняття рішення компетентним, незалежним і безстороннім органом чи судовим органом у присутності адвоката чи іншої відповідної особи; свобода від примусу щодо даваних свідчень чи визнання вини; право на безплатну допомогу перекладача; право на повну повагу її особистого життя на всіх стадіях розгляду (ст.40).

**Можливі обмеження в правах**

В інтересах державної безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я і моралі населення або захисту прав і свобод інших осіб, можуть бути зазнавати обмежень (лише тих, що встановлені законом) такі права дитини:

* право залишати будь-яку країну (ст.10);
* право вільно висловлювати свої думки (ст.13);
* свобода дотримуватися своєї релігії або віри (ст.14);
* право на свободу асоціацій і свободу мирних зборів (ст.15)

**Обов'язки, що покладаються на держав-учасниць**

* поважати і забезпечувати всі права, передбачені Конституцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах юрисдикції держави, без будь-якої дискримінації (ст.2);
* забезпечувати дитині такий захист і піклування, які необхідні для її благополуччя (ст.3);
* забезпечувати захист дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї (ст.2);
* вживати всіх необхідних законодавчих, адміністративних та інших заходів для здійснення прав, визнаних у Конвенції (щодо економічних, соціальних і культурних прав – вживати таких заходів у максимальних рамках наявних у них ресурсів і при необхідності в рамках міжнародного співробітництва) – ст.4;
* забезпечувати у максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини (ст.6);
* забезпечити дитині необхідну допомогу і захист для найшвидшого відновлення її індивідуальності (в разі протизаконного позбавлення частини або всіх елементів індивідуальності) – ст.8;
* забезпечувати, щоб дитина не розлучалася з батьками всупереч їх бажанню (за винятком випадків, коли це необхідне в якнайкращих інтересах дитини) – ст.ст.9,10;
* вживати заходів для боротьби з незаконним переміщенням і неповерненням дітей із-за кордону (ст.11);
* вживати всіх необхідних законодавчих, адміністративних0, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного і психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину (ст.19);
* забезпечувати зміну догляду за дитиною (передачу на виховання, всиновлення або при необхідності направлення у відповідні установи по догляду за дітьми) – ст.20.
* забезпечувати, щоб при всиновленні найкращі інтереси дитини враховувалися в першочерговому порядку (ст.21);
* забезпечити дитині, яка бажає одержати статус біженця або такою, що вважається біженцем, належний захист і гуманітарну допомогу (ст.22);
* вживати (у відповідності з національними умовами і в межах своїх можливостей) необхідних заходів для надання допомоги батькам та іншим особам, які виховують дітей, у здійсненні права на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини, і у випадку необхідності, надавати матеріальну допомогу і підтримувати програми, особливо щодо забезпечення дитини харчуванням, одягом, житлом (ст.27);
* вживати всіх необхідних заходів для забезпечення відновлення утримання дитини батьками або іншими особами, які відповідають за дитину як всередині держави-учасниці, так і за кордоном (ст.27);
* ввести безплатну й обов'язкову початкову освіту; заохочувати розвиток різних форм середньої освіти, як загальної, так і професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживати таких заходів, як введення безплатної освіти і надання у випадку необхідності фінансової допомоги; забезпечувати доступність вищої освіти для всіх на підставі здібностей кожного за допомогою всіх необхідних засобів; забезпечувати доступність інформації і матеріалів у галузі освіти і професійної підготовки для всіх дітей; вживати заходів для сприяння регулярному відвіданню шкіл і зниженню кількості учнів, які залишили школу; вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб шкільна дисципліна підтримувалася з допомогою методів, які відображають повагу людської гідності дитини, та у відповідності з Конвенцією (ст.28);
* встановити мінімальний вік для прийому на роботу; визначити необхідні вимоги щодо тривалості робочого дня й умови праці; передбачати відповідні види покарань або інші санкції для забезпечення ефективного здійснення захисту дитини від економічної експлуатації (ст.32);
* захищати дитину від усіх форм сексуальної експлуатації і сексуальних розбещень (ст.34);
* вживати на національному, двосторонньому і багатосторонньому рівнях всіх необхідних заходів для відвернення викрадень дітей, торгівлі дітьми чи їх контрабанди у будь-яких цілях і в будь-якій формі (ст.35);
* захищати дитину від усіх форм експлуатації, що завдають шкоди будь-якому аспекту добробуту дитини (ст.36);
* поважати норми міжнародного гуманітарного права, що застосовуються у випадку збройних конфліктів і мають відношення до дітей, та забезпечувати їх додержання (ст38);
* вживати всіх можливих заходів для забезпечення того, щоб особи, які не досягли 15-річного віку, не брали безпосередньої участі у воєнних діях (ст.38);
* утримуватися від призову будь-якої особи, яка не досягла 15-річного віку, на службу у свої збройні сили (ст.38);
* вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, та догляду за ними (ст.38);
* вживати всіх необхідних заходів для сприяння фізичному і психологічному відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи будь-яких жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження, покарання чи збройних конфліктів (ст.39);
* сприяти встановленню мінімального віку, нижче якого діти вважаються нездатними порушити кримінальне законодавство; у випадку необхідності і бажаності вжиттю заходів щодо поводження з такими дітьми без використання судового розгляду за умов повного додержання прав людини і правових гарантій (ст.40);
* використовуючи належні і дійові засоби, широко інформувати про принципи і положення Конвенції як дорослих, так і дітей (ст.42)

**Обов'язки/відповідальність, що покладаються на батьків**

Визначається принцип загальної й однакової відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування (ст.18).

Батько (-ки) або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини (ст.27).

**Механізми моніторингу дотримання міжнародного акту**

З метою розгляду прогресу, досягнутого державами-учасницями щодо виконання зобов'язань, взятих згідно з цією Конвенцією, засновується Комітет по правах дитини (ст.43).

Держави-учасниці зобов'язуються подавати Комітету через Генерального секретаря ООН доповіді про вжиті ними заходи по закріпленню визнаних у Конвенції прав та прогрес, досягнутий у здійсненні цих прав: а) протягом двох років після набрання чинності Конвенцією для відповідної держави-учасниці; б) надалі через кожні п'ять років.

Комітет може запитувати у держав-учасниць додаткову інформацію.

Держави-учасниці забезпечують широку гласність своїм доповідям у власних країнах (ст.44)

Комітет може рекомендувати Генеральній Асамблеї ООН запропонувати Генеральному секретарю провести від її імені дослідження з питань, що стосуються прав дитини.

Комітет може вносити пропозиції і рекомендації загального характеристику, які направляються будь-якій заінтересованій державі-учасниці і повідомляються Генеральній Асамблеї поряд із зауваженнями держав-учасниць, якщо такі є (ст.45)

**Факультативні протоколи, їх основний зміст**

*Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії* від 01.01.2000 (ратифіковано Законом України від 03.04.03).

Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб торгівля дітьми, дитяча проституція, дитяча порнографія були повною мірою охоплені її кримінальним правом. Такі злочини підлягають включенню до будь-якого договору про видачу. Держави-учасниці вживають заходів, які забезпечують вилучення та конфіскацію майна, яке використовується для вчинення або сприяння вчиненню вказаних злочинів; доходів, отриманих в результаті вчинення таких злочинів; закриття приміщень, які використовуються для вчинення таких злочинів. Держави-учасниці вживають відповідних заходів для захисту прав та інтересів дітей-жертв практики, забороненої цим Протоколом, на всіх етапах кримінального судочинства.

*Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах* від 01.01.2000 (ратифіковано Законом України від 23.06.04)

Держави-учасниці вживають всіх можливих заходів для забезпечення того, щоб військовослужбовці їхніх збройних сил, які не досягли 18-ти річного віку, не брали прямої участі у військових діях.

Держави-учасниці забезпечують, щоб особи, які не досягли 18-річного віку, не підлягали обов'язковому призову до їхніх збройних сил.

Держави-учасниці підвищують мінімальний вік добровільного призову осіб до їхніх національних збройних сил порівняно з віком, визначеним у п.3 ст.38 Конвенції про права дитини (15 років).