**Тема: «Лобіювання інтересів. Корупція».**

**Мета:**

**Навчальна:** з’ясувати відмінність між поняттями «лобізм», «корупція», розглянути причини, види корупції, визначити прояви корупції,ознайомити із порядком притягнення до юридичної відповідальності, наслідки для економіки;

**Розвиваюча:** вдосконалювати вміння працювати у групах, розвивати логічне мислення, творчі здібності,вміння робити висновки;

**Виховна:** виховувати громадянську та правову культуру учнів,ставлення до проявів корупції, виховувати повагу до держави,вміння слухати .

**Тип уроку:** комбінований.

**Форма проведення:** урок – лекція з використанням челенджу.

**Обладнання і матеріали:** мультимедійна дошка, доступ до мережі Інтернет, мобільні технології, таблиці,відеоматеріали.

**Вікова категорія: 10 клас.**

**Хід уроку:**

**І. Вступна частина.**

**1. Привітання.**

**2. Актуалізація опорних знань.**

Перевірка домашнього завдання методом **«Взаємноопитування».**

**3.Мотивація до вивчення нової теми уроку.**

Перш ніж ми запишемо тему уроку перегляньте відео.

<https://www.youtube.com/watch?v=qIDI0tLRkxc>

 Які терміни ви почули? (лобіювання, корупція).

**4. Повідомлення теми та мети уроку.**

Запишіть тему уроку : ***«Лобіювання інтересів. Корупція».***

**ІІ . Основна частина.**

1. **Виклад нового матеріалу**.

Якби в нас були дані про всі держави всіх часів, ми, імовірно, знайшли б інформацію , що лобізм у тій чи іншій формі - неминучий супутник урядів. Термін виник в американському політичному житті близько 1830року. Представники різних зацікавлених груп проводили багато годин у кулуарах залів засідань законодавчих органів Сполучених Штатів, сподіваючись поговорити з законодавцями і, тим самим, спробувати вплинути на їхні рішення. Поступово термін ввійшов у політичний жаргон і придбав більш широкий зміст, ставши відноситися до усіх, хто так чи інакше намагається вплинути на урядові рішення. Термін часто використовується дуже вільно для позначення усіх видів політичного впливу.

Лобісти відіграють важливу роль в політичному житті вже протягом багатьох сотень років. Ще в Древньому Римі вони збиралися в "lobia", критій галереї перед входом до будівлі сенату, і намагалися впливати на прийняття рішень. Ту ж саму мету лобісти виконують і в сучасних демократіях.

**Лобізм** (від англ. — «кулуари») — термін, що позначає розгалужену систему контор і агентств монополій або організованих груп при законодавчих органах, що чинять тиск (аж до підкупу) на законодавців і чиновників з метою ухвалення рішень (певних законопроектів, отримання урядових замовлень, субсидій) на користь організацій, що представляються ними.

У словниках лобізм описується як особлива форма відстоювання власних інтересів на політичному рівні. Лобісти, які працюють на замовлення організацій або кола осіб, намагаються завдяки особистим контактам вплинути на рішення парламентаріїв і представників уряду. Впливати на можновладців лобісти намагаються в тому числі і через ЗМІ. Коли завдяки цьому їм вдається схилити громадську думку на свій бік, це чинить додатковий тиск і на політиків. Лобісти працюють, як правило, не на окремі компанії, а на галузеві об'єднання, але не тільки на них. Свої лобісти є і у профспілок, і у неурядових організацій, наприклад, у Greenpeace. Самі лобісти часто представляються експертами з питань комунікації, фахівцями із взаємодії з органами державної влади (Public Affairs) або просто консультантами.

**Робота з джерелами.**

Ознайомтеся із статтею Маргарити Ормоцадзе «Замовте слово: як працює український лобізм».

<http://forbes.net.ua/ua/nation/1401296-zamovte-slovo-yak-pracyue-ukrayinskij-lobizm>

***Визначте, які форми та види лобізму використовує Україна та інші держави.***

**Проміжний висновок.**

Лобіювання у розвинутих країнах є інструментом співпраці та комунікації, який призводить до ухвалення прогресивних рішень, вигідних як бізнесу, так і суспільству. Діяльність лобістів регламентована законом. Його узаконення має реальні шанси вплинути на скорочення корупції, адже питання можна буде вирішувати дешевше та у законний спосіб. В Україні легалізувати лобізм досі не вдалося.

До початку ХХ століття лобізм був невіддільним від корупції.

**Корупція** – це вид посадового правопорушення, який полягає у використанні посадовими особами свого службового становища й своїх службових повноважень для особистого збагачення.

У багатьох енциклопедіях та словниках визначення корупції надається як дослівний переклад з латинської «corruption» – «корозія, роз’їдання , руйнування».Будь яке визначення означає, загалом, одне і те саме ― це, з одного боку, незаконні дії державної посадової особи, яка приймає, випрошує або вимагає гроші чи інші винагороди від громадян чи бізнесу, а з іншого, це дії громадян, які пропонують з власної ініціативи таким посадовим особам винагороду з метою оминути закон та отримати для себе перевагу або іншу особисту вигоду. Найбільшим проявом корупції вважається хабарництво, коли чиновник за гроші чи за якесь інше «заохочення» робить те, чого не має права робити, чи, навпаки, не робить того, що мусив би зробити відповідно до своїх посадових

обов’язків.

**Робота з мобільними технологіями.**

Учні об’єднані у групи. Кожній групі дано певне завдання .

1. В якій сфері можна знайти прояви корупції.
2. Корупційні скандали.
3. Перелік корупційних правопорушень.
4. Нормативно – правова база з питань запобігання проявам корупції.

Аналіз інформації.

***Використання елементів Челенджу.***

Челендж — виклик самому собі, подолання труднощів, зусилля над собою. У перекладі з англійської challenge – це виклик або складна задача.

Учні за власним бажанням об’єднуються у 4 пари та вибирають ту сферу діяльності, в якій планують у майбутньому працювати. Завдання для них : Показати прояви корупції між дійовими особами та можливі наслідки для кожного із них.

1 пара – викладач університету та студентка:

2 пара – лікар хірург та пацієнт;

3 пара – працівник міліції та пересічний громадянин;

4 пара – державний службовець та підприємець

 ***Проміжний висновок*** Корупцію становлять дії державної посадової особи, яка приймає, випрошує або вимагає винагороди, або дії представника приватного бізнесу (чи просто громадянина), який пропонує винагороду з метою обминути закон задля отримання переваг у конкурсному процесі або особистої вигоди. Причинами корупції є недостатньо ефективна діяльність керівництва, що може стати негативним прикладом для підлеглих, фінансові проблеми, недостатній відомчий контроль, легковажність.

Сьогодні багато хто просто не уявляє будь-яку діяльність без підкупу когось і, отже,не чинить опору здирництву. Більшість людей схильні платити додаткові гроші, якщо від них цього вимагають.

Основною причиною корупції є людське користолюбство. Наше суспільство обурюється корупційними скандалами, але його невдоволення має двозначний характер. Обурення викликає не власне факт корупції, а те, що хтось на цьому наживається. Рівень корупції може бути пов'язаний з культурою, менталітетом, традиціями суспільства.

Поширеність корупції та хабарництва в Україні часто називають однією з основних складових суспільних традицій.

Причини і наслідки корупції на сьогодні не можна пояснити однозначно, перед усім тому, що між ними немає чіткої межі і не завжди можна визначити що є первинним, а що вторинним. Так, нерозвинена економіка може породжувати корупцію і одночасно бути її наслідком. ***Основні причини корупції*** нібито визначені, серед яких найпопулярніші:

- ***перша причина корупції*** – низька зарплата,

- ***друга причина корупції*** – бюрократія;

- ***третя причина*** – погана законодавча база і відсутність або неефективні дії антикорупційних органів. Адже просте, недвозначне, лаконічне і зрозуміле законодавство скорочує потреби у великому апараті чиновників і полегшує розуміння законів громадянами.

 За результатами опитування, найбільш корумпованими установами українці вважають суди, митницю та медичні установи. Найменш корумпованими вважають церкву, громадські організації та ЗМІ. Корупція робить важким виживання населення, реформування, інвестування, зростання й демократизацію України, але це не означає, що цих цілей не можна досягнути.

**Робота у групах.**

**Наслідки рішення взяти участь у корупційному діянні.**

1 група - позитивні наслідки для суспільства, особи.

2 група – негативні наслідки для суспільства, особи.

(Можна використовувати мобільні технології).

Корупція в Україні за останні роки охопила всю вертикаль економіки, включаючи процеси прийняття рішень держапаратом, функціонування бізнесу і життєдіяльність домогосподарств, перетворившись в найгострішу проблему суспільства. Характерним для національної економіки є формування все більш складних корупційних систем.

 Корупція не є новим феноменом. Вона виникла одночасно з утворенням та розвитком грошових взаємовідносин у суспільстві. Перша згадка про корупцію як негативну форму здійснення державної служби міститься в найстарішому з відомих людству історичних пам’яток державності: архіві стародавнього Вавилону. Давньогрецькі філософи Платон і Арістотель у своїх роботах неодноразово згадували про руйнівний вплив зловживання владою та хабарництва на економіку, політичне і духовне життя суспільства. Арістотель у роботі «Політика» виділяв корупцію як найважливіший фактор, здатний привести державу якщо не до загибелі, то до виродження. Боротьбу з корупцією він розглядав як основу забезпечення державної стабільності. Початок Нового часу, поява в Європі централізованих держав ознаменували новий етап розвитку явища корупції. Політична влада все частіше ставала товаром на ринку. Буржуазія активно брала участь в корумпуванні вищих посадових осіб, а часом і купувала державні посади.

Указом від 24 грудня 1724 р. «Про заборону хабарів і обіцянок і про покарання за оне» Петро Великий перший розділив (а в деяких випадках карав їх нарівні) тих, хто дає хабар (лиходателей), і тих, хто його отримує (лихоїмцев). У період татарської орди хабарництво тимчасово силовими методами усунув хан Батий. За часів Польщі хабарництво мало «середньоєвропейський» характер, прояви якого були незначними. Одним з найбільш поширених злочинів у дореволюційній Росії було саме хабарництво. Злочинцями вважались як «хабарник», так і «хабародавець».

Окремим видом хабарництва було також вимагання грошей і подарунків за дії, що стосувались служби винуватого. Більшовики вдавалися до різних засобів у боротьбі проти корупції. За хабар могли й розстріляти, але корупції викорінити їм не вдалося.

У другій половині ХХ ст. корупція перетворилася на принципово значущу проблему в умовах глобалізації. Тема боротьби з корупцією перейшла з національного рівня на міжнародний.

Аналізуючи усе сказане ми бачимо, що суспільство бореться з корупцією ще з часів Київської Русі, але не перемогли її. У нашому законодавстві існує ряд чинних законів, які прийняті для боротьби з корупцією.

**Робота з таблицею.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правові акти | Рік прийняття | Статті закону |
|  |  |  |

**ІІІ Підбиття підсумків уроку. Рефлексія навчальної діяльності.**

Наголос на основних питаннях уроку.

Про що дізналися на уроці?

Що називаємо лобіюванням?

Повторення поняття ***корупція*** використовуючи ***Інтелект-карту.***

**ІV Виставлення оцінок**

**V Домашнє завдання**.

Опрацювати тему. Знайдіть публікації періодичних та Інтернет – видань щодо боротьби з корупцією. Які методи боротьби використано?