**Název předmětu**: Právo bezpečnosti a obrany

**Téma:** Úvod do Mezinárodního humanitárního práva. (2p + 2c)

**Cíl:** Seznámit studenty s platným právem v oblasti válečného práva, se zaměřením na charakteristiku, strukturu právních norem a v neposlední řadě i dovozováním odpovědnosti za porušování těchto norem..

**Úkoly pro samostatnou práci**:

Co je tzv. haagské právo a tzv. ženevské právo?

Jaké jsou nejdůležitější úmluvy humanitárního práva?

V čem spočívá zásada lidskosti, zásada vojenské nezbytnosti a zásada rovných

závazků válčících stran?

Co je to ozbrojený konflikt a jaký je rozdíl mezi konfliktem mezinárodním a

vnitrostátním?

Kdo má podle mezinárodního humanitárního práva status kombatanta a co z toho

vyplývá?

V čem spočívá zásada ochrany civilního obyvatelstva před účinky nepřátelství, zásada

rozlišování a zásada proporcionality?

Které bojové prostředky jsou zakázané?

Které metody vedení boje jsou zakázané?

**Studijní literatura**:

Pařížská deklarace o námořním právu 1856

Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných v poli 1864 (několik novel – až r. 1949) [1]

Petrohradská deklarace o zákazu výbušných střel malého kalibru 1868

Úprava zásad Ženevské úmluvy pro válku námořní 1899

Úmluva o zákonech a obyčejích války pozemní a Řád války pozemní 1899

Deklarace o zákazu zplošťujících nebo rozšiřujících se nábojů 1899

Deklarace o zákazu střel šířících dusivé či zhoubné plyny 1899

Úmluva o počátku nepřátelství 1907

Úmluva o zákonech a obyčejích pozemní války 1907

Úmluva o právech a povinnostech Států a osob neutrálních v pozemní válce 1907

Úmluva o režimu nepřátelských obchodních lodí na počátku války 1907

Úmluva o přeměňování obchodních lodí ve válečné 1907

Úmluva o kladení podmořských samočinných dotekových min 1907

Úmluva o bombardování námořními silami za války 1907

Úmluva o úpravě Žen. úmluvy pro válku námořní 1907

Úmluva o některých omezeních kořistního práva ve válce námořní 1907

Úmluva o právech a povinnostech neutrálů v námořní válce 1907

Ženevský protokol o zákazu clem.. a bakteriologických zbraní 1925

Žen. úmluva týkající se nakládání s válečnými zajatci 1929

Žen. úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných v polních armádách 1929
a raněných, nemocných a trosečníků a na moři 1949 [2]

Žen. úmluva o zacházení s válečnými zajatci 1949 [3]

Žen. úmluva o ochraně civilních osob za války 1949 [4]

Haagská úmluva o ochraně kulturních statků za ozbroj. konfliktů 1954

24. Deklarace o zákazu použití nukleárních a termonukleárních zbraní 1961

Dodatkové protokoly I a II k Ženevským úmluvám o ochraně obětí války 1977 (168/1991 Sb.)

30/1947 Sb., VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 16. ledna 1947 o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku.

32/1955 Sb., VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia.

Obyčejové normy - mezinárodní humanitární právo

 (http://www.cck-cr.cz/docs/mvck\_tz/icrc\_mhp\_teror.pdf)

Dodatkový protokol III k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku (85/2007 Sb.m.s.)

ŘÍMSKÝ STATUT Mezinárodního trestního soudu (84/2009 Sb.m.s.)

**Obsah:**

Úvod

1. Pojem, subjekty a zásady mezinárodního humanitárního práva
2. Mezinárodní právo
	* 1. Haagské
		2. Ženevské
		3. New - Yorské
3. Pravidla války, mezinárodně-právní odpovědnost

 Závěr

1. Pojem, subjekty a zásady mezinárodního humanitárního práva

**Humanitární právo** je právem aplikovaným v průběhu ozbrojeného konfliktu. Reguluje válečné úsilí s cílem zajistit výkon zásady humanity, kterou upřednostňuje před pouhou válečnou účelností – tj. chrání skupiny osob neúčastnících se boje či z boje vyřazených (zdravotní personál, ranění, nemocní, váleční zajatci, trosečníci, osoby civilní) a klade meze výběru prostředků a způsobů vedení boje.

Mimořádně závažnou skutečností je, že MHP se uplatňuje za všech okolností – na aplikaci MHP nemá žádný vliv právní povaha použití síly – platí stejně v případech legálního i nelegálního použití síly, jakož i v případech, kdy tato klasifikace chybí, platí vždy a pro všechny strany konfliktu. Jedině tak totiž může MHP naplnit svůj úkol, kterým je pouze ochrana obětí konfliktu bez jakéhokoli rozdílu. Aby tato ochrana byla zajištěna, musí být MHP ve vztahu k právu na použití síly neutrální.

Stejně tak na aplikaci MHP nemá vliv, zda jeho zásady dodržuje druhá strana konfliktu – i v případě jeho porušení protivníkem musí první strana ustanovení MHP dodržovat.

Soubor norem MPV, které upravují vedení ozbrojených konfliktů s cílem zmírnit utrpení a omezit materiální škody či jiné negativní dopady, které tyto konflikty způsobují

Jedna z nejstarších oblastí MPV, aplikuje se za ozbrojeného konfliktu (ale obsahuje i závazky, kt. státy musí plnit v době míru před i po ozbrojeném konfliktu)

**MHP je jako pojem nový, zavedl ho ve 40. letech *Jean Pictet***

* dříve se používal pojem **pr. ozbrojených konfliktů, válečné pr.** – dnes jsou to synonyma
* původně se tak označovala pouze oblast ženevského pr.
* své kořeny má ve všech starých kulturách, novodobá historie pak především od pol. 19. stol.
* základním cílem tzv. ***humanizace války*** = omezení jejích negativních dopadů, usnadnění návratu k míru
* chránit osoby z boje vyřazené a boje se neúčastnící
* omezovat způsoby a prostředky vedení boje
* nesnižuje účinnost vedení vojenských operací, otázka, zda je možné válku pr. regulovat a humanizovat ji
* úsilí o humanitární omezení války musí zůstat realistické, zvyšuje tak naději na dodržování MHP – vyvážený a křehký kompromis mezi vojenskou nezbytností a požadavky lidskosti
* někdy lidskost musí ustoupit vojenské nezbytnosti, jindy jsou otázky lidskosti tak naléhavé, že voj. nezbytnost nad nimi neobstojí, byť je jakkoliv namáhavá
* v současnosti trend k ve prospěch požadavků lidskosti

**Specifické zásady MHP – vychází z povahy války**

* nezaměňovat MHP s mezinárodním právem Lidských práv a s odzbrojením (i když k nim má úzkou vazbu)
* Základní zásady:

**Zásada lidskosti** - vyjádřena tzv. ***Martensovou klauzulí:*** obyvatelstvo a válčící v případech výslovně neupravených MS zůstává pod ochranou a vládou zásad MP, jež vyplývají ze zvyklostí mezi civilizovanými národy, ze zákonů lidskosti a z požadavků veřejného svědomí

* neomezuje se pouze na ochranu neupravených případů, ale prostupuje celé MHP – zakazuje používání některých bojových prostředků a metod, kt. způsobují nadměrné útrapy, chrání civilní osoby a kulturní statky

**Zásada vojenské nezbytnosti**

* projevuje se ve 3 rovinách

***1.*** jako ***zásada omezující násilí***

***2.*** jako ***důvod pro odchylku od MHP***

***3.*** jako ***prvek zásady rozlišování***

* strany v konfliktu mají obecnou pov. užívat pouze takový druh a takové množství síly, jež je nezbytné pro vojenskou porážku nepřítele v nejkratším možném čase a s nejmenšími možnými ztrátami a náklady – provádět jen to, co protivníka skutečně poškodí a přináší nějakou vojenskou výhodu

**Zásada rozlišování**

* obecná pov. rozlišovat mezi příslušníky ozbrojených sil a civilními osobami, vojenskými objekty a civilními objekty

**Zásada proporcionality**

* zakazuje způsobování přidružených škod, jež by převyšovaly přímou vojenskou výhodu

**Zásada rovných závazků válčících stran**

* MHP zavazuje všechny strany v konfliktu stejnou měrou a ukládá jim stejné závazky
* všechny třeba vykládat ve vzájemné souvislosti
1. Mezinárodní právo Haagské, Ženevské, Newyorské

**Ženevské právo**

* hlavním úkolem je ochrana osob vyřazených z boje (zranění, nemocní, trosečníci, váleční zajatci) a osob boje se neúčastnících (civilisté)
* hnacím motorem je MVČK

Právní normy upravující ochranu obětí ozbrojených konfliktů

* upravuje chování bojujících stran mimo bojiště s cílem ochránit osoby výše zmíněné
* od II. svět. války - velký vliv mezinár. pr. LP – středem pr. úpravy je ochrana jednotlivce

**3 zvláštnosti**

* **pozitivní závazky** – více příkazů než zákazů, vyžaduje od subjektů konání
* **absolutní ochrana** – obsahuje řadu zákazů, kt. nepřipouští odchylku či výjimku
* strany konfliktu nemohou uzavřít žádnou dohodu, kt. by byla na újmu chráněným osobám (mohou ale uzavírat dohody na zlepšení jejich postavení)
* zákaz represálií vůči chráněným osobám a objektům
* chráněné osoby se nemohou zčásti ani zcela svých pr. platně zříci
* soudní ochrana jejich statutu (o statutu tedy nerozhodují voj. velitelé)

**Haagské právo**

* upravuje vedení nepřátelských akcí (válečné pr.)
* cíl: regulovat bojové akce, omezuje používané prostředky a způsoby (taktiky)
* prostředky = nástroje, s jejichž pomocí se vedou boje
* způsoby = metody vedení bojových akcí

**prameny**

* **obecné**
* 1863: Lieberův kodex – sám o sobě není pramenem, v té době byl kodifikací obyčejů
* 1889, 1907: především IV. Haagská úml. o zákonech a obyčejích pozemní války + Řád války pozemní – norimberský tribunál jej prohlásil za obyčej
* 1977: I. DP
* obyčeje haagského pr.
* speciální prameny na
* ochranu kulturních statků: Haagská úml. na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu (1954) + 2
* **protokoly (1954, 1989)**
* konvenční zbraně
* zbraně hromadného ničení

**Newyorské právo**

* vyvíjí se teprve v posledních 20 letech
* implementační mechanismy a individuální odpovědnost za válečné zločiny
* hnacím motorem je OSN
* postupně se tyto oblasti sbližují a navzájem se doplňují

Týká se

* implementace sekundárních norem k **ženevským** a **haagským** pravidlům,
* kontroly a dovozování odpovědnosti za porušení primárních norem (individuální odpovědnost za válečné zločiny).

Nejzásadnějším principem, na kterém stojí Ženevské úmluvy i mezinárodní humanitární právo jako celek, je **princip rozlišování**. Na základě tohoto principu musí strany, jež se účastní ozbrojeného konfliktu, rozlišovat mezi vojenským a civilním cílem, konkrétně tedy mezi objekty vojenskými a civilními, a zejména, z hlediska důsledků, mezi kombatanty (bojujícími příslušníky stran v konfliktu) a civilisty.

Má se za to, že tento princip je v současnosti i mezinárodním obyčejem, jsou jím proto vázány i ty strany v konfliktu, které by nepodepsaly některou ze základních mezinárodních smluv regulujících mezinárodní humanitární právo, ve které by tento princip byl obsažen.

1. Pravidla války, mezinárodně-právní odpovědnost

**Prameny a zásady práva ozbrojeného konfliktu**

Do 1. světové války: právo na válku a právo platné za války -> Briand-Kellogův pakt (1928) a charta OSN (1945), čl. 2/4 – zákaz útočné války

**možné použití ozbrojené síly:**

1. ozbrojené akce proti útočníkovi na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN
2. akce regionální organizace zmocněné Radou bezpečnosti
3. výkon práva individuální nebo kolektivní sebeobrany proti útoku druhého státu dle Charty OSN čl.51

Dovozuje se pouze **právo na obrannou válku**, ale zájem na právní úpravě války trvá – často nelze rozlišit agresora.

**Ius ad bellum a ius in bello**

* tyto dva pojmy nejde směšovat

**ius ad bellum** = *právo na válku*

* úprava použití síly v mezinár. vztazích – řešení výjimky ze zákazu hrozby nebo použití síly při řešení mezinárodních sporů
* odpovídá na otázku, kdy může stát použít sílu proti jinému státu
* v minulosti volní záležitost států, od konce II. světové války platí zákaz s 2 výjimkami:
	+ sebeobrana a
	+ kolektivní akce RB OSN

**ius in bello** = *právo ve válce, MHP* ***(konkrétnější pravidla, jak vést válku)***

* úprava průběhu ozbrojeného konfliktu
	+ i v ozbrojeném konfliktu je nutné dodržovat stanovena pravidla
* protějšek mírového práva
* odpovídá na otázku, jaká pravidla musí stát respektovat, když použije ozbrojenou sílu
* to, kdo je agresor nehraje žádnou roli v objemu jeho práv a pov. – obě strany jsou si v konfliktu rovné

**Mezinárodněprávní odpovědnost**

Příslušnost Mezinárodního trestního soudu:

1. Ratione materiae (genocida, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, agrese),
2. Ratione temporis (zločiny spáchané po vstupu Statutu Mezinárodního trestního soudu v platnost – od 01. 07. 2002),
3. Ratione loci (zločiny spáchané na území smluvní strany, zločiny spáchané na území státu, který není smluvní stranou, zločiny spáchané na území třetího státu, pokud přijal pravomoc soudu),
4. Ratione personae (fyzické osoby).

**Římský statut Mezinárodního trestního soudu**

Na Mezinárodní trestní soud je žádoucí nahlížet jako na jedinečný orgán z perspektivy jeho vzniku, struktury, aplikovatelnosti práva materiálního a procesního. Římský statut (mezinárodní smlouva, která založila Mezinárodní trestní soud) zahrnuje 128 článků rozdělených do 13 částí. Statut nepochybně přispěl k rozvoji mezinárodního trestního práva, reflektuje jeho dynamický rozvoj a zájmy jednotlivých států. Zavazuje smluvní strany (státy, které jej ratifikovaly, popř. k němu přistoupily).

Statut přijatý ve formě mnohostranné smlouvy je tak delikátním kompromisem, vybalancovávajíc obtížně slučitelné zájmy: nezávislost Soudu, suverenitu států (projevující se výkonem trestní jurisdikce) a vliv Rady bezpečnosti. Proto je založen na bázi komplementarity ve vztahu k pravomoci států, které musí dát k výkonu jurisdikce Soudu svůj souhlas, a to buď předem ratifikací Statutu, anebo alespoň v konkrétním případě (čl. 12 odst. 1 a 3).

Statut je rovněž důležitým pramenem materiálních norem mezinárodního trestního práva, protože obsahuje podrobně definované skutkové podstaty zločinů podle mezinárodního práva včetně obecných principů trestní odpovědnosti za spáchání popisovaných zločinů. Definice zločinů jsou koncipovány precizně s reflexí na princip nullum crimen sine lege. Obecné zásady trestního práva včetně výjimek z trestní odpovědnosti lze nalézt ve třetí části Statutu.

„Z rozboru procesních ustanovení Statutu je zřejmé, že je není možno jednoznačně přiřadit k některému z typů trestních procesů známých ve vnitrostátních právních řádech. Státy sice při koncipování Statutu převzaly v zásadě přístup common law, ale projednací, kontradiktorní systém (adversarial system) do značné míry modifikovaly prvky inkvizičního modelu (inquisitorial model).“29

Mezinárodní trestní soud má jurisdikci jen nad zločiny obsaženými ve Statutu, které byly nebo teprve budou spáchány po 01. 07. 2002.

Nejdůležitější informace:

* Statut stálého MTS
	+ mnohostranná mezinárodní smlouva
	+ nejrozsáhlejší kodifikace mezinárodního trestního práva hmotného i procesního, nejmodernější a nejpodrobnější definice zločinu podle MP
		- zločin genocidy (cl. 6)
		- zločiny proti lidskosti (cl. 7)
		- válečné zločiny (cl. 8)
		- zločin agrese (cl. 8 bis)