ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Кафедра бізнесу і права

Методичні вказівки до самостійного виконання

практичних контрольних завдань

з дисципліни

***«***Соціально-правовий захист та адвокація***»***

*(для підготовки бакалаврів зі спеціальності*

*«231* СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*»)*

**Вінниця 2023**

Методичні вказівки до самостійного виконання практичних контрольних завдань з навчальної дисципліни «Соціально-правовий захист та адвокація» для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 23 «Соціальна робота», спеціальністю: 231 «Соціальне забезпечення».

Укладачі: Пригоцький В.А. доцент кафедри бізнесу та права Вінницького інституту Університету «Україна»

Методичні вказівки схвалено на засіданні кафедри «Бізнесу та права» Вінницького інституту Університету «Україна»

Протокол від «01» вересня 2023 року № 2

**Мета курсу** – одержання здобувачами вищої освіти спеціальності 231 «Соціальне забезпечення» ОС «Магістр» знань з теоретичних питань Соціально-правового захисту та адвокації, теоретична і практична підготовка студентів у напрямку оволодіння знаннями правових засад соціального забезпечення та захисту, систематизація отриманих знань для подальшого використання в практичній діяльності.

**Завдання курсу:**

* засвоєння теоретичних основ сутності та змісту адвокатської діяльності, а також категоріального апарату, який використовується при викладанні дисципліни; розширення кола знань про завдання сучасного права соціального захисту, види та форми соціального захисту та соціальних стандартів, що передбачені законодавством і застосовуються на практиці; ознайомлення з правовим та організаційним забезпеченням соціальних послуг;
* з’ясування студентами основних соціальних прав фізичних осіб;
* визначення структури й повноважень органів соціального захисту;
* з’ясування загальних засад відносин органів соціального захисту з державними органами та державного управління.

**Предмет курсу**. Основна частина курсу передбачає вивчення такої підгалузі приватного права як «Соціально-правовий захист та адвокація» та її складових – правових інститутів «Соціально-правовий», «соціальна робота» тощо.

**Програма курсу** «Соціально-правовий захист та адвокація» передбачає вивчення здобувачами вищої освіти

* поняття та систему Соціально-правового захисту та адвокації, його предмету та завдання,
* структуру співвідношення між соціально-правовим захистом та цивільним процесом;
* видів, особливостей та загальних засад соціально-правових відносин У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

*на понятійному рівні*: предмет, метод, інститути, систему соціального забезпечення та адвокації; джерела, принципи цієї навчальної дисципліни;

* *на фундаментальному рівні*: поняття права соціального захисту та адвокації;
* принципи та засади, на яких ґрунтується діяльність соціального захисту в Україні;
* організаційні форми та види соціального захисту;
* права та обов’язки соціальних працівників;
* стандарти соціального захисту;
* принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування;
* категорії суб’єктів та правовідносини у сфері соціального захисту;
* поняття соціальної стандартизації: правовий аспект;
* стандарти Ради Європи в галузі соціального захисту;

соціальне обслуговування осіб похилого віку та інвалідів.

*на практично-творчому рівні*: методи вирішення практичних завдань соціального забезпечення та адвокації.

УМІТИ:

*на репродуктивному рівн*і: відтворювати основні поняття та конструкції соціального забезпечення та адвокації;

*на алгоритмічному рівні*: застосовувати загальні та спеціальні норми соціального забезпечення та адвокації при вирішенні практичних завдань; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання;

*на евристичному рівні*: аналізувати положення та інститути соціального забезпечення та адвокації; узагальнювати практику; виступати експертом та консультантом у розв’язанні практичних завдань; аналізувати та складати документи для соціального забезпечення та адвокації;

* + *на творчому рівні*: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; аналізувати практику соціальної роботи та адвокації; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з практикою соціального забезпечення та адвокації.

**Рекомендації щодо написання й оформлення контрольної роботи з навчальної дисципліни «Соціально-правовий захист та адвокація»**

Для виконання ПО студент потрібно аргументовано письмово відповісти на 4 питання за темою. Одне питання: рукопис — 1,5 стор; комп’ютерний набір (Times New Roman 14) —3,5 стор.

Перше питання вибирається відповідно до порядкового номеру студента у списку групи. Якщо питання з таким номером немає, то порядковий номеру студента у списку групи ділиться на 2 та додається число «3». Наступні питання вибираються із «кроком» через 2-3 питання. У випадку якщо за темою закінчились питання для опитування, то наступне починається із першого питання за темою.

Оформлення «ПО» здійснюється за загальними правилами оформлення письмових робіт (приклад — у «Moodl»), як на комп’ютері, так і рукописом. Файл називається за прізвищем студента та додається номер теми, напр. «*Зеленський В\_2*». Якщо робота рукописна, то титульна сторінка не оформляється, а відомості з неї зазначаються у вступній частині роботи.

У роботі дотримуються усі розділи, як у прикладі: Зміст, Висновки, Джерела.

Оформлена робота прикріпляється до свого імені у відповідного розділі «Moodl***»***;

* 70 % оцінки —дотримання правил оформлення,
* назва файлу — «Зеленський В\_№ теми».

Тема

1\_Соціальні ризики та способи їх державного забезпечення.

2.1.Загальні засади соціального забезпечення.

2.2\_Поняття та зміст адвокації.

3.1\_Організаційно-правові основи державної соціальної допомоги.

3.2\_Підготовка адвокаційної кампанії. Структурні елементи.

3.3\_Стратегія та впровадження адвокаційної кампанії.

4.1\_Загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

4.2\_Інструменти адвокації.

5\_Загальнообов’язкове державне соціальне страхування з ТВП та нещасного випадку.

6\_Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

7\_Соціальний захист та інші суміжні галузі права.

8\_Право осіб похилого віку на соціальний захист.

9\_Міжнародні стандарти соціального захисту.

10\_Історія соціального страхування.

=============================================================

**т-1\_****Соціальні ризики та способи їх державного забезпечення**

1. Соціальні ризики як підстава для набуття людиною права на соціальне забезпечення. Міжнародні нормативні акти — про соціальні ризики. Історичний шлях формулювання ризиків, їх поділ між суб’єктами. Законодавство Бісмарка із соціального страхування.
2. Вплив Жовтневої соціалістичної революції в Росії на теорію соціальних ризиків. Аспекти підходів до дослідження соціального забезпечення.
3. Визнання безробіття як соціального ризику в РСФСР.
4. Розроблення соціальних стандартів. Правила забезпечення по старості в СРСР.
5. Соціальні ризики в Конвенції МОП 102 та Європейському кодексі соціального забезпечення.
6. Основи законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Страховий ризик і страховий випадок.
7. Підтримка сімей з дітьми — найважливіше завдання соціальної держави.
8. Бідність як нетрадиційний соціальний ризик.
9. Життєвий рівень у Європейській соціальній хартії.
10. Конвенція МОП 1962 року № 117 «*Про основні цілі і норми соціальної політики*».
11. Визначення та групи соціальних ризиків.
12. Загальнолюдські, професійні, державно-політичні, техногенні та екологічні соціальні ризики.
13. Непрацездатність — соціальний ризик.
14. Соціальні ризики, спричинені техногенними та екологічними явищами.
15. Моделі концепції соціального захисту.
16. Сучасні системи соціального захисту.
17. Соціальне страхування — форма державного соціального забезпечення.
18. Фінансування соціального страхування.
19. Європейська соціальна допомога..

**т-2.1\_Загальні засади соціального забезпечення**

1. Місце права на соціальне забезпечення серед інших соціально-економічних прав людини.
2. Держава — основний суб’єкт соціальної політики.
3. Гарантування реалізації прав громадян на соціальне забезпечення.
4. Ознаки соціальної держави.
5. Право на соціальне забезпечення в Конституції та у міжнародних нормативах.
6. Засади організації соціального забезпечення.
7. Благодійна природа права на соціальне забезпечення.
8. Значення соціального забезпечення в житті суспільства.
9. Основні соціальні функції держави.
10. Механізми здійснення функцій соціальної держави.
11. Основні функції соціального забезпечення.
12. Організаційно-правова форма соціального забезпечення.
13. Система соціального забезпечення та її форми.
14. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування.
15. Ознаки обов’язково соціального страхування.
16. Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування.
17. Поняття соціальної допомоги та соціальної підтримки. Їх види.
18. Мета державної політики у сфері соціальної підтримки населення.
19. Матеріальні чи інші блага, що надаються особам у рамках певної організаційно-правової форми.
20. Загальні (галузеві), змістовні та формальні принципи права соціального захисту.
21. Заборона дискримінації під час соціальної допомоги та підтримки.
22. Принцип диференціації умов та рівня соціального захисту.
23. Сучасна реформа соціального захисту.
24. Принципи надання соціальних послуг.

**т-2.2\_Поняття та зміст адвокації**

1. Поняття, зміст та призначення адвокації.
2. Адвокація як система.
3. Адвокаційні кампанії.
4. Особливості форм адвокації.
5. Рівні адвокації.
6. Робота у складі груп людей.
7. Адвокація — навмисний процес впливу на осіб.
8. Заходи адвокації, спрямовані на задоволення людських потреб.
9. Характерні риси адвокації людських потреб.
10. Стратегії адвокації людських потреб.
11. Успіх адвокації людських потреб.
12. Структурні компоненти процесу адвокатування.
13. Дві важливі характеристики адвокатування.
14. Групи учасників захисту суспільних інтересів.
15. «Сидячі на паркані» — пасивні суб’єкти.
16. Українська практика адвокації.
17. Завдання адвокації на прикладі адвокотування дитини (сім’ї).
18. Функцій соціального педагога у школі.
19. Дії соціального педагога на аналітично-прогнозувальному етапі.
20. Мета соціального педагога та планування його дій.
21. Аналіз проведеної юридичної дії у рамках адвокатування.

**т-3.1\_Організаційно-правові основи державної соціальної допомоги**

1. Конституція і право особи на соціальний захист.
2. Суб’єкти та система соціальної допомоги.
3. Групи соціальних допомог.
4. Виникнення суб’єктивного права на державну соціальну допомогу.
5. Заявочний принцип соціальної допомоги.
6. Запровадження соціальної допомоги сім’ям з дітьми.
7. Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами.
8. Одноразова допомога при народженні дитини.
9. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.
10. Допомога на дітей одиноким матерям.
11. Запровадження соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
12. Право та розмір допомоги малозабезпеченій сім’ї.
13. Право на матеріальне забезпечення та соціальну захищеність інвалідів.
14. Право на отримання субсидій для оплати житлово-комунальних послуг.

**т-3.2\_Підготовка адвокаційної кампанії. Структурні елементи**

1. Планування кампанії — низка послідовних дій. Проблема громадянського суспільства.
2. Аспекти проблеми для форсування переліку питань плану адвокаційної компанії.
3. Визначення можливих наслідків для громади та суспільства при відсутності чи наявності кампанії.
4. Характеристака та критерії соціальних, економічних та політичних наслідків адвокаційної кампанії.
5. Донесення до людей певної проблеми та її майбутніх наслідків.
6. Аналіз причини ситуації, що склалася. «Дерево причин» — «Чому?».
7. Мета та завдання майбутньої адвокаційної кампанії. Приклади.
8. Критерії мети майбутньої адвокаційної кампанії. Загальність мети.
9. Зв’язок завдання до мети адвокаційної кампанії.
10. Підтримка громадськості —як запорука успіху адвокаційної кампанії.
11. Підготовка необхідних документів для проведення конкурсу соціальних проектів.
12. Проведення самого конкурсу, визначення переможців та фінансування їхніх проектів — як досягнення мети адвокації.
13. Категорії осіб-впливу. Характеристика.
14. Визначення осіб-впливу для досягнення мети адвокаційної кампанії.
15. Категорії зацікавлених сторін. Характеристика.
16. Аналіз зацікавлених сторін в адвокаційній кампанії —як інструмент адвокації.
17. Ключове повідомлення в підготовці адвокаційної кампанії. Мотивування цільової аудиторії. Сприйняття повідомлення.
18. Ризики та можливі сценарії розвитку подій адвокаційної кампанії.
19. Ресурси для адвокаційної кампанії. Правила залучення ресурсів.
20. Правила підготовки та проведення адвокаційної кампанії.

**т-3.3\_Стратегія та впровадження адвокаційної кампанії**

1. Стратегії адвокації, спрямовані на задоволення людських потреб.
2. Планування та вибір стратегії адвокасі-кампанії передбачає.
3. Початок та елементи стратегічного планування адвокаційної кампанії.
4. Необхідність розуміння причини виникнення проблеми.
5. Метод — «дерево проблем» та його переваги.
6. Приклад розуміння причини в адвокасі-кампанії.
7. Визначення мети та цілей адвокаційної кампанії.
8. Інформування суспільства про проблему.
9. Питання, які постають при розробленні стратегії адвокасі-кампанії.
10. Необхідність оцінки ризиків адвокасі-кампанії.
11. Створення коаліції при впровадженні адвокасі-кампанії.
12. Розроблення ключових повідомлень про проблему. Завдання.
13. Комунікаційна стратегія.
14. Визначення аудиторій для ключових повідомлень про проблему.
15. Заходи впровадження адвокасі-кампанії.
16. Збір інформації про адвокасі-кампанію.
17. Моніторинг та оцінка результатів.

**т-4.1\_Загальнообов’язкове державне соціальне страхування**

1. Визначення основ та поняття законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
2. Завданням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
3. Право на забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
4. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування.
5. Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування.
6. Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування.
7. Страхові фонди —як страховики. Основне джерело коштів фондів.
8. Об’єкт загальнообов’язкового державного соціального страхування.
9. Страховий випадок та ризик.
10. Спори, що виникають із правовідносин за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
11. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Його розмір та порядок адміністрування.
12. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення.
13. Відповідальність страхувальників.
14. Поняття та значення страхового стажу у соціальному забезпеченні. Страховий стаж.
15. Обчислення та підтвердження страхового стажу.
16. Спеціальний трудовий стаж. Списки робіт.
17. Вислуга років — особливий вид спеціального стажу.
18. Зміст загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
19. Принципи страхування на випадок безробіття.
20. Видами забезпечення по безробіттю.
21. Професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації.
22. Заходи при виникненні страхового ризику.
23. Суб’єкти страхування на випадок безробіття.
24. Об’єкт страхування на випадок безробіття.
25. Профілактичні заходи безробіття. Порядок здійснення.
26. Управління страхуванням на випадок безробіття.
27. Джерела формування коштів Фонду.
28. Відповідальність у державному соціальному страхуванню на випадок безробіття.

**т-4.2\_Інструменти адвокації**

1. Ініціатива проведення адвокасі. Вибір методів для проведення кампанії адвокасі
2. Приклади методів впливу на цільову аудиторію. Виявлення проблеми для вирішення.
3. Обставини успішності адвокасі-кампанії.
4. Види інструментів адвокасі-кампанії. Правові інструменти адвокасі-кампанії.
5. Інформаційні заходи у якості інструментів адвокасі-кампанії.
6. Масові заходи у якості інструментів адвокасі-кампанії. Безпосередні інструменти впливу.
7. Громадська експертиза діяльності державних органів.
8. Інформаційні та інформаційно-просвітницькі акції. Флешмоби.
9. Громадські слухання, місцеві ініціативи, органи самоорганізації населення, загальні збори громадян.
10. Лобіювання — як інструмент адвокації.
11. Судові позови, як інструмент адвокації. Акції протесту.
12. Стратегія та основні компоненти кампанії з антикорупції.
13. Тренінг з антикорупції. Причини та наслідки корупції
14. Інструменти корупційної стратегії — запобігання корупції.
15. Вплив на політику щодо малого та середнього бізнесу. Замовники адвокації.
16. Визначення проблеми малого та середнього бізнесу.
17. Рівень та компетенція вирішення проблеми малого та середнього бізнесу.
18. Методика проведення аналізу впливу регуляторного акта. М-Тест.
19. Союзники та стейкхолдери.

**т-5\_Загальнообов’язкове державне соціальне страхування з ТВП та нещасного випадку**

1. Призначення та зміст загальнообов’язкового державне соціальне страхування у зв’язку з ТВП.
2. Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з ТВП.
3. Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги у зв’язку з ТВП .
4. Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з ТВП.
5. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з ТВП.
6. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно та соціальне страхування у зв’язку з ТВП.
7. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг соціального страхування у зв’язку з ТВП.
8. Страхові випадки при страхуванні ТВП.
9. Виплата Фондом застрахованим особам допомоги.
10. Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності.
11. Допомога застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах.
12. Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років.
13. Випадки коли допомога по тимчасовій непрацездатності не надається.
14. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.
15. Призначення та зміст загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
16. Принципи страхування від нещасного випадку.
17. Суб’єкти та об’єкт страхування від нещасного випадку.
18. Обов’язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають.
19. Передумова існування загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку.
20. Страховий випадок страхування від нещасного випадку.
21. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків.
22. Дії роботодавця при одержанні повідомлення про нещасний випадок.
23. Складення актів проведення розслідування нещасного випадку за формами Н-5 та Н-1.
24. Обставинами, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов’язаний чи не пов’язаний з виробництвом.
25. Оскарження нещасного випадку. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

**т-6\_Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування**

1. Система пенсійної системи історично та сьогодні.
2. Реформування пенсійної системи.
3. Рівні пенсійного забезпечення.
4. Перший рівень пенсійного забезпечення.
5. Система недержавного пенсійного забезпечення.
6. Збереження коштів у системі пенсійного забезпечення.
7. Участі іноземців і осіб без громадянства в системі пенсійного забезпечення в Україні.
8. Особи, які мають право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи.
9. Суб’єкти солідарної системи пенсійного забезпечення.
10. Суб’єктом добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
11. Страхувальник — як суб’єкт системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
12. Обов’язки страховика*.*
13. Інші суб’єкти солідарної системи.
14. Джерела формування коштів Пенсійного фонду.
15. Пенсійні виплати у солідарній системі. Соціальні послуги.
16. Страховий стаж у солідарній системі.
17. Пенсії за віком у солідарній системі. Обмеження розміру пенсії за віком.
18. Пенсії у зв’язку з інвалідністю в солідарній системі.
19. Пенсія у зв’язку з утратою годувальника в солідарній системі.
20. Призначення, перерахунок та виплата пенсії.
21. Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсії. Вирахування із пенсій.
22. Суб’єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення.
23. Використання коштів Накопичувального фонду.
24. Управління пенсійними активами.
25. Основу системи недержавного пенсійного забезпечення.
26. Пенсійне забезпечення військовослужбовців.
27. Пенсії у зв’язку з інвалідністю.
28. Пенсії у разі втрати годувальника.
29. Пенсійне забезпечення наукових працівників.
30. Пенсії за особливі заслуги перед Україною.

**т-7\_Соціальний захист та інші суміжні галузі права**

1. Історія становлення соцстраху та медичної допомоги.
2. Поняття медичного права.
3. Галузева належність медичного права.
4. Концепція медичного права.
5. Предмет медичного права.
6. Конституційні гарантії реалізації права на охорону здоров’я.
7. Регулювання медичних відносин нормативними актами.
8. Специфічні риси медичного права.
9. Метод медичного права.
10. Основні принципи медичного права.
11. Структура системи медичного права.
12. Основні інститути медичного права.
13. Інститут медичної допомоги.
14. Охорона здоров’я та медичне право.

**т-8\_Право осіб похилого віку на соціальний захист**

1. Європейська соціальна хартія 1961 р.
2. Засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні.
3. Визнання особами похилого віку.
4. Державні гарантії ветеранам праці та громадянинам похилого віку.
5. Право на матеріальне забезпечення. Влаштування до будинку-інтернату.
6. Соціальна допомога для осіб, які не мають права на пенсію.
7. Реалізація конституційних гарантій права громадян на соціальний захист.
8. Малозабезпечена сім’я. Прожитковий мінімум для сім’ї.
9. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму.
10. Мета та заходи державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності.
11. Підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму у 2017 році.
12. Методика обчислення середньодушового сукупного доходу сім’ї.
13. Методика комплексної оцінки бідності.
14. Основні різновиди бідності. Межа бідності.
15. Вплив кризи на показники бідності.
16. Боротьба з бідністю на міжнародному рівні.
17. Зв’язок між розміром населеного пункту та масштабами бідності.
18. Рівень соціальної допомоги, який здатний забезпечити принаймні рівень виживання людини.
19. Житлово-комунальні субсидії.
20. Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів.
21. Забезпечення населення України технічними засобами реабілітації.
22. Безоплатний відпуск ліків.
23. Забезпечення права на житло.

**т-9\_Міжнародні стандарти соціального захисту**

1. Місце права на соціальне забезпечення серед інших соціально-економічних прав людини.
2. Україна, ЄС та соціальні права. Міжнародно-правові акти щодо стандартів соціальних та економічних прав. ООН і МОП.
3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права та його дія на Україні.
4. Поняття міжнародних стандартів у галузі соціальних прав осіб. Система стандартизації соціальних прав.
5. Правові основи соціальної стандартизації в Україні. Закону «*Про прожитковий міні*мум».
6. Адаптація національного законодавства до міжнародних стандартів у сфері соціального захисту. Імплементація Україною Європейської соціальної хартії.
7. Соціальні права у Загальній декларації прав людини.
8. Пакт про громадянські та політичні права 1966 р.
9. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці у сфері соціального забезпечення.
10. Соціальні права осіб, які не є громадянами.
11. Право на соціальну та медичну допомогу у Міжнародній соціальній Хартії..

**т-10\_Історія соціального страхування**

1. Зростання участі держави у соціальному захисті громадян — як наслідок індустріалізації.
2. Умови та сутність концепції індивідуального страхування на початку 19 ст.
3. Благодійна допомога стала обов’язок суспільства.
4. Три фундаментальні принципи соціальної допомоги, 1889 р.
5. Початок розвитку системи соціального страхування. О. Бісмарк.
6. Соціальне страхування: модель та принципи системи Бісмарка кінця 19 ст.
7. «Державний» план лорда Беверіджа 1942 р.
8. Принципи організації системи соціального забезпечення Беверіджа.
9. Принцип інтеграції соціального страхування.
10. Перші країни, які запровадили солідарну пенсійну систему.
11. Започаткування системи соціального страхування на Україні. Закон «*Про відповідальність підприємців за нещасні випадки з працівниками*» 1903 р.
12. Страхування в Росії від нещасних випадків та страхування на випадок хвороби. Революційний Народний комісаріат праці.
13. Засади соціального страхування в СРСР.
14. Пенсійне забезпечення в СРСР.
15. Назвіть загальні принципи організації соціального страхування.
16. Назвіть основні відмінності моделей організації системи соціального страхування.
17. Сутність та відмінності між добровільним і обов’язковим соціальним страхуванням.
18. Ознаки класифікації системи соціального страхування зарубіжних країн.
19. Основні джерела формування фондів соціального страхування зарубіжних країн.
20. Використання коштів обов’язкового соціального страхування зарубіжних країн.
21. Сутність пенсії та допомоги та її основні види.
22. Класифікація виплат і послуг за функціональним призначенням.

**СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ**

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № З0. — ст. 141.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Офіційний Вісник України. — 1998. — №13, № 32. — ст. 270.
3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-24.
4. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 181.
5. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне про соціальне страхування: Закон України від 14 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — №6. — Ст. 219.
6. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили трату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 42. — Ст. 2080.
7. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 3. — Ст. 10.
8. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 p. № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України. — № 49-51. — Ст. 376.
9. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 р. № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 47—48. — Ст. 376.
10. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України від 9 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 29. — Ст. 399.
11. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1767-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 35. — Ст. 289.
12. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37. — Ст. 237.
13. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування: Закон України від 11 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 11. — Ст. 47
14. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 липня 1999 р. № 966-XIV // Відомості Верховної Ради.
15. Про соціальні послуги: Закон України від 19 березня 2003 p. № 966-IV // Урядовий кур'єр. - 2003.
16. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 1 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 26. - Ст. 1078.
17. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України від 21 червня 2001 p. № 2558-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 42. - Ст. 213.
18. Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 21 листопада 1992 p.: в ред. Закону від 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 20. Ст. 102.
19. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Закон України від 13 січня 2005 р. // Голос України. — 2005. — 8 лютого.
20. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України від 16 листопада 2000 р. № 2109-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 1. — Ст. 2.
21. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 21. — Ст. 252.
22. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 p. № 3721-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 4. — Ст. 18.
23. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22 жовтня 1993 р. № 3551-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 45. \_ ст. 425.
24. Про жертви нацистських переслідувань: Закон України від 23 березня 2000 р. № 1584-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 24. — Ст. 182.
25. Про індексацію доходів населення: Закон України в ред. від 6 лютого 2003 р. № 491-IV // Урядовий кур’єр. — 2003. — 5 березня.
26. Про компенсацію громадянам частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати: Закон України від 19 жовтня 2000 p. № 2050-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 42. — Ст. 411.
27. Про поховання та похоронну справу Закон України від 10 липня 2003 р. № 1102-IV // Голос України. — 2003. — 4 вересня.
28. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 4. — Ст. 19.
29. Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення: Закон України від 12 грудня 1991 р. № 1972-ХІІ: в ред. Закону № 155/98-ВР від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 35. — Ст. 235.