**Торгівля людьми –** сучасна форма рабства, що тягне за собою порушення цілого комплексу прав людини, є злочином міжнародного характеру, спрямованого як проти особистості і держави в цілому, так і основ міжнародного правопорядку; включає в себе домашнє рабство, примусові шлюби, боргову кабалу, примусове зайняття проституцією, участь у виготовленні порнографічної продукції, нестерпні форми праці, жебрацтво, вилучення органів тощо; передбачає кримінальну відповідальність фізичних осіб в рамках національної юрисдикції та потребує міжнародного співробітництва держав шляхом обміну інформацією і надання взаємної допомоги.

 Першим міждержавним договором, який врегульовував питання торгівлі людьми став Міжнародний договір про боротьбу з торгівлею білими рабинями від 18.06.1904. Відповідно до нього кожна держава повинна була створити центральний орган для збору і систематизації всіх повідомлень про факти схиляння жінок і дівчат до розпусти, а також кожна країна повинна була вжити необхідних заходів щодо виявленню осіб, які займаються торгівлею жінками.

Згодом 04.08.1910 Конвенція про боротьбу з торгівлею білими рабинями визначила торгівлю жінками та дівчатами як карний злочин. Проте, вказані документи були спрямовані лише на попередження работоргівлі, але не на ліквідацію рабства як такого.

Після Першої Світової Війни під егідою Ліги Націй була укладена Женевська конвенція про заборону торгівлі жінками та дітьми 1921, яка розвинула положення Міжнародної конвенції 1910. Відповідно до положень цієї Конвенції, держави зобов’язалися здійснити усі необхідні заходи з метою розшуку та покарання осіб, що займалися торгівлею дітьми.

 У 1933 прийнята наступна Конвенція у цій сфері – Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею повнолітніми жінками. Вона визначила, що будь-яка особа, яка з метою задоволення пристрасті іншої особи займається звідництвом, спокушає або перевозить з аморальними цілями, навіть за наявності їх згоди, повнолітню жінку або дівчину в іншу державу, повинна притягуватися до відповідальності, не беручи до уваги той факт, що різні дії, які становлять ознаки злочину, були вчинені в різних державах. У разі, коли внутрішнє законодавство договірних держав не відповідає положенням Конвенції, вони беруть на себе зобов'язання вживати необхідних заходів, щоб забезпечити притягнення до відповідальності злочинців, винних у вчиненні вищезазначених злочинів.

Після другої світової війни, у зв’язку з діяльністю ООН питання торгівлі людьми набуло універсального значення, в зв’язку з глобальною стратегією ООН у сфері захисту прав людини. В ст. 4 Загальної декларації прав людини закріплено, що «ніхто не повинен утримуватися в рабстві або підневільному стані; рабство і работоргівля забороняються у всіх їх видах». Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 захищає право на життя і підкреслює, що жодна людина не може утримуватись в підневільному стані, нікого не можуть приневолювати до примусової чи обов’язкової праці (ст. 8).

 У 1949 резолюцією Генеральної Асамблеї ООН прийнято Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами. Цей міжнародно-правовий акт замінив собою всі попередні міжнародні договори, починаючи з 1904. Конвенція 1949 переважно спрямована на протидію звідництву та експлуатації проституції. Так, згідно зі ст. 1–4 Конвенції країни-учасниці зобов’язуються піддавати покаранню кожного, хто: 1) для задоволення похоті іншої особи зводить, схиляє або спокушає з метою проституції іншу особу, навіть із її згоди; 2) для задоволення похоті іншої особи експлуатує проституцію іншої особи, навіть із її згоди; 3) утримує будинок розпусти або керує ним, або свідомо фінансує чи бере участь у його фінансуванні; 4) здає в оренду або орендує будівлю чи інше місце навмисно для їх використання з метою проституції третіми особами; 5) готується до вчинення зазначених вище дій чи робить замах на їх вчинення; 6) навмисно бере участь у зазначених діях. Конвенцією передбачаються також заходи, спрямовані на захист жертв торгівлі людьми. Ст. 19 зобов’язує учасників Конвенції надавати допомогу та підтримку таким особам та закріплює механізм повернення до своєї країни проданих за кордон осіб.

 У 2000 в рамках ООН прийнято Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Україна ратифікувала 04.02.2004). У Протоколі дається найширше визначення торгівлі людьми (ст.3), яке передбачає «здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання людей шляхом загрози силою або її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або звичаї, подібні з рабством, підневільний стан або вилучення органів».

 Окремі питання торгівлі людьми на універсальному рівні регулюються зокрема у Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979, Факультативному протоколі до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії 2000, Декларації про викоренення насильства проти жінок 1993, Брюссельській декларації про запобігання і боротьбу з торгівлею людьми 2002 та ін.

Будучи проблемою глобального масштабу, питання торгівлі людьми знаходяться на порядку денному в головних, допоміжних, конвенційних органах ООН, а також спеціально створених для цього структурах (Спеціальна робоча група Комісії з протидії торгівлі людьми, Спеціальний доповідач ООН з питань боротьби з насильством над жінками, Робоча група з сучасних форм рабства). Їх робота зосереджена над включенням питань, пов’язаних з торгівлею людьми у міжнародні, регіональні та національні ініціативи щодо протидії цьому явищу та здійснюють спостереження за ним. Окрім цього, Управління ООН з контролю за поширенням наркотиків та запобігання злочинності здійснює роботу над Глобальною програмою, спрямованою на боротьбу з торгівлею людьми, в якій головну увагу зосереджено на ролі злочинних угрупувань у нелегальній торгівлі наркотиками і людьми, а також на розробці заходів щодо здійснення кримінального правосуддя.

 Що стосується регіональних організацій, то вони реалізують цілий ряд ініціатив у сфері протидії торгівлі людьми та пов’язаних із цим питань,у тому числі розробка та прийняття міжнародно-правових документів.

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16.05.2005 (для України набула чинності 01.03.2011). спрямована на запобігання торгівлі людьми, захист жертв торгівлі людьми, забезпечення ефективного кримінального переслідування, сприяння координації національних дій та міжнародного співробітництва. Важливим є те, що Конвенція створила незалежний механізм моніторингу, щоб оцінити наскільки повно її положення реалізуються на практиці. Цей механізм моніторингу складається з двох елементів: Групи експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (ГРЕТА) і Комітету сторін та полягає в: оцінці та стимулюванні виконання державних зобов’язань за Конвенцією; забезпеченні отримання індивідуальних рекомендацій для вирішення проблемних питань; створенні форуму міжнародного співробітництва з метою обміну інформацією та досвідом тощо.

Політика ЄС щодо протидії торгівлі людьми регулюється Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми та захисту жертв від 05.04.2011. Директива 2011/36/ЄС запроваджує мінімальні правила щодо визначення кримінальних правопорушень та санкцій до фізичних і юридичних осіб, причетних до торгівлі людьми, закріплює спільні положення з метою запобігання цьому злочину та захисту його жертв.

Головною інституцією ЄС щодо протидії торгівлі людьми є Європейська комісія, яка приймає рішення і вносить ініціативи у цій сфері. 25.03.2003 Європейська комісія ухвалила Рішення про створення консультативної групи, яка отримала назву «Група експертів ЄС щодо торгівлі людьми. Група експертів складається з кваліфікованих спеціалістів із досвідом, набутим під час діяльності в уряді держав-членів ЄС,країн кандидатів та міжнародних організацій, громадських організацій, які беруть участь у боротьбі з торгівлею людьми або займаються науковими дослідженнями в державних або приватних вищих навчальних закладах. З метою координації політики ЄС у сфері протидії торгівлі людьми у 2010 у рамках ЄС була заснована посада Європейського координатора з протидії торгівлі людьми. Його завдання полягає у сприянні координації та узгодженості діяльності інститутів, органів та держав-членів ЄС, а також третіх країн і міжнародних організацій у сфері протидії торгівлі людьми.

 Найважливішим документом ОБСЄ, прийнятим щодо запобігання явищу торгівлі людьми, є прийнятий на Маастрихтській Раді міністрів 55-ма закордонними міністрами ОБСЄ у 2003 План дій щодо боротьби з торгівлею людьми. В рамках цієї організації діє Бюро по боротьбі з наркотиками та торгівлею людьми, а з 1999 у цій структурі заснована посада Радника з проблеми торгівлі людьми.

Українське законодавство у сфері протидії торгівля людьми базується на Конституції України (ст. 28, 29, 32, 43, 51, 52), Законі України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011, Законі України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» від 16.07.1999, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Кримінальному кодексі та ін. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 29 Міністерство соціальної політики визначено національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми. Питання торгівлі людьми належить також до компетенції Національної координаційної ради щодо запобігання торгівлі людьми при Уповноваженому з прав людини, а також Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми МВС України.

Л-ра:

*Войціховський А.В.* Діяльність Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Випуск 2 (73). – Харків; *Краєвська О., Лукач М.* Міжнародний досвід протидії глобальній проблемі торгівлі людьми // Вісник Львівського університету. Серія міжнародних відносин. – 2015. – випуск 37. – частина 3*; Святун О.* Діяльність Європейського Союзу щодо протидії сучасним формам рабства // Європейське право № 1-2/2013;