**„Prawa człowieka i systemy ich ochrony”**

**Pytania egzaminacyjne**

**II rok SSP**

**2019/2020**

Prowadzący: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska

1. Stadia rozwoju praw człowieka
2. Przesłanki treści praw człowieka i zakresu ich ochrony
3. Funkcje praw człowieka
4. Idea praw człowieka w ujęciu prawnonaturalnym, deliberatywnym, dyskursywnym oraz w ujęciu szkoły protestu
5. Koncepcja „generacji” praw człowieka
6. Źródła prawa praw człowieka
7. Klasyfikacja wolności i praw jednostki
8. Wolność a prawo
9. Koncepcja pozytywnych obowiązków państwa w ochronie wolności jednostki
10. Negatywny i pozytywny obowiązek ochrony życia ludzkiego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
11. Przesłanki zastosowania „śmiertelnej siły” przez funkcjonariuszy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
12. Prawo do „godnej śmierci” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
13. Sfery ochrony prywatności jednostki
14. Prawo do prywatności a inne wolności i prawa – problem kolizji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
15. Autonomia prokreacyjna i tożsamość płciowa jednostki
16. Autonomia informacyjna jednostki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
17. Gradacja intensywności ochrony wolności wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
18. Granice wolności wypowiedzi dziennikarskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
19. Wolność wypowiedzi a tzw. mowa nienawiści
20. Aspekt pozytywny i negatywny wolności pracy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
21. Pojęcie pracy przymusowej i obowiązki państwa w zakresie jej przeciwdziałania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
22. Pojęcie tortur, innego okrutnego lub poniżającego traktowania lub karania w systemie Rady Europy
23. Zakres ochrony własności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
24. Przesłanki dopuszczalności pozbawienia własności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
25. Pojęcie zgromadzenia i jego rodzaje w ustawodawstwie polskim
26. Obowiązki państwa w zakresie gwarancji wolności zgromadzeń
27. Pojęcie i katalog praw niederogowalnych w prawie krajowym i międzynarodowym
28. Klauzule antydyskryminacyjne w prawie krajowym i międzynarodowym
29. Rodzaje dyskryminacji i ich specyfika
30. Obywatelstwo i jego wpływ na zakres realizacji wolności i praw w systemie krajowym (na przykładzie RP)
31. Podmiot ochrony wolności i praw w prawie międzynarodowym i krajowym
32. Pojęcie i formy horyzontalnego działania konstytucyjnych wolności i praw
33. Zasady i przesłanki dopuszczalności ograniczeń wolności i praw
34. Elementy treści prawa do sądu i jego gwarancje w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
35. Modele skargi konstytucyjnej
36. Modele instytucji ombudsmana
37. Zasady międzynarodowej ochrony praw człowieka
38. Filary ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka
39. Komitet Praw Człowieka ONZ
40. Procedury skargowe w systemie ochrony praw człowieka ONZ
41. Petycja indywidualna do Komitetu Praw Człowieka ONZ
42. Uniwersalizm i regionalizm w ochronie praw człowieka
43. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo („komisja wenecka”)
44. Organy i instytucje Rady Europy i ich kompetencje
45. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
46. Specyfika protokołów dodatkowych do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
47. Europejska Konwencja Praw Człowieka jako „instrument żyjący”
48. Koncepcja marginesu oceny państw w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
49. Skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – przesłanki dopuszczalności
50. Koncepcja ofiary naruszenia praw konwencyjnych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
51. Przesłanki niedopuszczalności skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
52. Prawo do skutecznego środka odwoławczego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
53. Postępowanie w sprawie skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
54. Charakter prawny i skutki wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
55. Środki wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prawie polskim
56. Nadzór nad wykonywaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
57. Obowiązki państwa z tytułu negatywnego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
58. Wyroki pilotażowe i *quasi*-pilotażowe Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
59. Zakres i charakter ochrony wolności i praw jednostki w Karcie Praw Podstawowych UE
60. Efektywność międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka

**Literatura podstawowa**

**W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Warszawa 2018**

B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010

M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014

J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2014

**Literatura uzupełniająca**

L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz tom I i II, Warszawa 2011

M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016