**УДК 351:614**

**ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ**

*Н.Н.Кулєшов, к.т.н., доцент, НУЦЗУ*

 Протидія надзвичайним ситуаціям (НС) різного характеру шляхом створення стійкої інфраструктури населених пунктів є першочерговим завданням всіх органів влади і актуальною проблемою сучасності, а вмілі дії з порятунку людей, надання їм необхідної допомоги при проведенні аварійно-рятувальних робіт в осередках ураження, в ході ліквідації наслідків НС, покладається у першу чергу на відповідну систему попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, що дозволяє скоротити кількість загиблих, зберегти здоров'я постраждалим, зменшити матеріальні втрати. У зв'язку з цим все більше зростає роль і значення у цьому процесі суб’єктів забезпечення цивільного захисту (ЦЗ) визначених законодавством України.

 Зараз у сучасному світі реально проявляються чотири групи загроз населенню і територіям :

- загрози техногенного природного та екологічного характеру, які обумовлені високою інтенсивністю господарчої діяльності людини, яка перевищує межи припустимого негативного впливу на оточуюче середовище та небезпечними природними явищами і процесами;

- небезпеки і загрози пов’язані з можливістю розв’язання воєнних конфліктів, у тому числі, з застосуванням зброї масового враження;

- небезпеки і загрози організації і здійснення окремими деструктивними силами диверсійних актів, у тому числі, на радіаційно – та хімічно небезпечних об’єктах;

- небезпеки і загрози епідеміологічного характеру, які пов’язані з появою та розповсюдженням нових видів інфекційних хвороб з переростанням їх в пандемії та враженням значних верств населення.

 Ведучи мову про регіональні загрози, слід відзначити, що найбільш характерними є наступі групи загроз: соціальні, політичні, комунально – побутові, природні, техногенні, екологічні, інформаційні, психологічні, кримінальні, терористичні, воєнні.

 Зазначені загрози мають комплексний характер, причому рівні небезпеки залежать від політичної обстановки в країні і світі, стабільності соціально-економічного розвитку країни та її регіонів та у різні періоди можуть змінюватися.

 Наявність загроз потребує здійснення відповідних заходів щодо забезпечення безпеки населення, територій регіонів та об’єктів економіки.

Реалізація цілей з забезпечення безпеки регіону, розробка і здійснення заходів по їх виконанню повинні проводитися у відповідності з наступними основними принципами:

- принцип загальної обов’язковості – забезпечення безпеки регіону повинно бути обов’язковою функцією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ незалежно від організаційно – правових форм їх діяльності;

- принцип правової обумовленості забезпечення безпеки регіону повинно здійснюватися у суворій відповідності до Конституції України, діючих законодавчих та правових актів, концепції національної безпеки України;

- принцип превентивності – заходи ЦЗ реалізуються в інтересах попередження загроз, здійснюються завчасно в поєднанні з оперативним нарощуванням їх обсягів і інтенсивності;

- принцип диференціювання - характер, обсяги, терміни і порядок здійснення заходів по забезпеченню безпеки регіону повинні відповідати особливостям кожного суб’єкта цивільного захисту та передбачати раціональне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

- принцип розмежування повноважень і функцій – забезпечення безпеки регіону базується на розподілі повноважень між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, адміністраціями підприємств, організацій і установ в поєднанні централізму в управлінні заходами з обов’язковим активним управлінням їх реалізації в усіх ланках системи цивільного захисту. При реалізації цього принципу, особлива увага повинна приділятися виключенню дублювання функцій суб’єктами забезпечення цивільного захисту на відповідних рівнях управління.

 З урахуванням зазначених принципів діяльність по забезпеченню безпеки населення та територій повинна здійснюватись за такими напрямами:

- завершення адміністративно – територіальної реформи на місцях зі збереженням, розвитком та удосконаленням системи управління безпековою сферою з метою оперативного реагування на усі види загроз на державному, регіональному та місцевому рівнях;

- забезпечення ефективної роботи територіальних підсистем ЄДСЦЗ та їх ланок, особливо в об’єднаних територіальних громадах на які цілком покладається відповідальність за створення умов безпеки громадян та запровадження заходів з організації реагування на небезпечні події та надзвичайні ситуації;

- підвищення рівня взаємодії з відповідними органами та організаціями по проблемам безпеки регіону.

 **ЛІТЕРАТУРА**

1. Кодекс цивільного захисту України від 2.10.2012 р. № 5403-VІ. Київ: Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458.

2. Кулєшов М. М. Щодо побудови та удосконалення діяльності державної системи цивільного захисту України. Вісник НУЦЗУ. Серія Державне управління 2017. Вип. 2(8). С. 433–440.

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333. «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні».