# Заява Дорадчого правового комітету

# при Міністрі закордонних справ РП

Варшава, 4 березня 2022 р.

24 лютого 2022 р. Російська Федерація здійснила відкрите збройне вторгнення в Україну. Таким чином, всупереч дипломатичним зусиллям багатьох держав, вона розпочала міжнародний збройний конфлікт, який підриває фундамент сучасної міжнародної спільноти та міжнародного права.

Збройний напад Росії є продовженням агресивних дій проти України, які порушували міжнародне право та за які досі не понесли відповідальність ані Росія як держава, ані її лідери[[1]](#footnote-1). Це вторгнення є проявом нехтування основоположними принципами міжнародного правопорядку, побудованого на базі Статуту ООН, а в Європі також нехтування стандартами ОБСЄ. Він порушує також зобов’язання, передбачені Будапештським меморандумом, який гарантує Україні суверенітет і територіальну цілісність.

Росія не дотримується імперативних норм міжнародного права. Зокрема, вона поставила під сумнів заборону використання збройної сили та обов’язок мирного вирішення міжнародних спорів. Погрожуючи застосуванням зброї масового враження, вона порушила також заборону погрози силою (п. 4 ст. 2 Статуту ООН). Не дотримуючись власних міжнародних зобов’язань, Росія порушила також принцип добросовісного виконання прийнятих міжнародних зобов’язань (п. 2 ст. 2 Статуту ООН).

Росія відкинула право українського народу на самовизначення (п. 2 ст. 1 Статуту ООН), яке охоплює право на вибір власного устрою, а також прийняття вільних рішень щодо участі в політичних та економічних організаціях, а також військових союзах, порушивши принцип невтручання у внутрішні справи.

Жодні правові наслідки цих діянь не можуть бути прийняті іншими членами міжнародної спільноти. Жодні нормативно-правові акти Росії або міжнародні договори, які стосуються України, не можуть вважатися дійсними.

Здійснивши вторгнення в Україну, Російська Федерація зламала також принцип, відповідно до якого членом Організації Об’єднаних Націй може бути лише миролюбна держава (ст. 4 Статуту ООН). Як країна, що є постійним членом Ради Безпеки ООН, Росія співвідповідальна за збереження міжнародного миру і безпеки (ст. 24 Статуту ООН), замість цього вона здійснює збройну агресію на іншого члена Організації.

Реагуючи на збройний напад, Україна має повне право на самооборону (ст. 51 Статуту ООН). Вона захищається.

Російська агресія стає щораз жорстокішою. Військові атаки вчиняються щораз частіше також проти населення та цивільних об’єктів, приносячи смерть, страждання та руйнацію. Оточуються міста. Нищиться критична інфраструктура, в тому числі об’єкти, які повинні бути під особливим захистом, такі як лікарні. З’являється величезна хвиля біженців. Наближається гуманітарна катастрофа. Росія використовує зброю, заборонену міжнародним правом. Всі ці дії є порушенням норм права збройних конфліктів, включно з основоположними нормами міжнародного гуманітарного права. Це серйозні та масові порушення прав людини.

Російська Федерація ламає також міжнародні зобов’язання щодо власного населення. Прагнучи до збройного конфлікту, вона використала заборонену пропаганду війни (ст. 20 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права). Росія порушує також низку прав людини, яких Росія зобов’язалася дотримуватися в силу міжнародного права, – наприклад, свободу слова шляхом блокування свободи засобів масової інформації, незаконного затримання та арештів, погрози щодо застосування непропорційних покарань.

Агресивні збройні дії Росії щодо України означають перекреслення цивілізаційного доробку вільного світу. Вони є проявом нехтування його правовими основами. Росія повинна понести міжнародну відповідальність за ці незаконні міжнародні діяння, в тому числі відповідальність з відшкодування шкоди, заподіяної Україні. Це відшкодування повинно повною мірою компенсувати майнову та персональну шкоду, відповідно до міжнародного права (Постійна палата міжнародного правосуддя, рішення в хожувській справі). Особи, які прийняли рішення щодо збройного нападу, та командири, які давали накази, що порушували міжнародне право, особливо міжнародні злочини, а також військовослужбовці, які виконували злочинні накази, повинні понести кримінально-правову відповідальність.

Збройний конфлікт між Росією та Україною є викликом для наявного міжнародного правопорядку. Після таких подій цей правопорядок вже не буде таким самим, оскільки перекреслено основоположну взаємну довіру держав, яка будувалася з часів закінчення Холодної війни. Необхідним стане перегляд цього порядку в напрямку збільшення безпеки держав і їх об’єднань та самодостатності. Це велика загроза для майбутнього людськості.

Агресія Росії в Україні дає усвідомлення того, що неможливо побудувати справедливий міжнародний порядок без щоденного його формування на фундаменті гідності людини та її прав, гідності народів та їхніх прав, без визнання того, що людськість є єдиним цілим, а її частини не можна протиставляти одна одній. Жодні інші цінності, особливо прагнення до досягнення прибутку чи іншої тимчасової вигоди, не можуть над ними переважати. Такого роду прагнення не може також виправдовувати схвалення агресії. Жодна країна не може бути байдужою перед лицем порушення цих цінностей. Жодні причини не можуть бути обґрунтуванням для схвалення агресії щодо будь-якої держави чи заперечення її права на існування та вільний розвиток. У світлі міжнародного права жодна держава не має права визнати правові наслідки російської агресії проти України.

Від імені Дорадчого правового комітету

Професор, габілітований доктор Цезари Мік

Голова

1. Див. Висновок Дорадчого правового комітету при Міністрі закордонних справ РП щодо приєднання Кримського півострова до Російської федерації у світлі міжнародного права, 22 червня 2014 р. [↑](#footnote-ref-1)