**ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ**

На правах рукопису

**ОЛІЙНИК Олег Вікторович**

УДК 342.746.1(477)

**ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:**

**ДОКТРИНА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ**

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;

інформаційне право

**ДИСЕРТАЦІЯ**  
на здобуття наукового ступеня  
доктора юридичних наук

**Науковий консультант:**

член-кореспондент НАН України,   
д.ю.н., професор  
**Копиленко О.Л.**

Київ – 2013

**ЗМІСТ**

[ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4](#_Toc352755003)

[ВСТУП 5](#_Toc352755004)

[РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 16](#_Toc352755005)

[1.1. Інформаційна безпека як об’єкт правових досліджень 16](#_Toc352755006)

[1.2. Об’єктивність – безальтернативна парадигма оцінки проблем забезпечення інформаційної безпеки 47](#_Toc352755007)

[1.3. Доктрина інформаційної безпеки України 2009 року - проблемні аспекти і наслідки. 76](#_Toc352755008)

[Висновки до Розділу 1 97](#_Toc352755009)

[РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇБЕЗПЕКИ: СВІТОВА ПРАКТИКА (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) 99](#_Toc352755010)

[2.1. Інформаційна безпека США 101](#_Toc352755011)

[2.2. Інформаційна безпека у західноєвропейських країнах 116](#_Toc352755012)

[2.3. Інформаційна безпека в Російській Федерації 144](#_Toc352755013)

[Висновки до Розділу 2 158](#_Toc352755014)

[РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 166](#_Toc352755015)

[3.1. Організаційно-правова структура системи забезпечення інформаційної безпеки 166](#_Toc352755016)

[3.2. Владні суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки визначені чинним законодавством. 172](#_Toc352755017)

[3.3. Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки невладного характеру. 225](#_Toc352755018)

[Висновки до Розділу 3 245](#_Toc352755019)

[РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 252](#_Toc352755020)

[4.1. Принципи забезпечення інформаційної безпеки 252](#_Toc352755021)

[4.2. Методи забезпечення інформаційної безпеки 277](#_Toc352755022)

[4.3. Засоби забезпечення інформаційної безпеки 294](#_Toc352755023)

[Висновки до Розділу 4 299](#_Toc352755024)

[РОЗДІЛ 5. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 304](#_Toc352755025)

[5.1. Системний і комплексний підхід – головні засади забезпечення інформаційної безпеки 306](#_Toc352755026)

[5.2. Адміністративно-правові засади формування і забезпечення функціонування системи інформаційної безпеки. 345](#_Toc352755027)

[5.3. Концептуальні підходи до формування системи забезпечення інформаційної безпеки 371](#_Toc352755028)

[Висновки до Розділу 5 397](#_Toc352755029)

[ВИСНОВКИ](#_Toc352755030) 401

[СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 411](#_Toc352755031)

[ДОДАТКИ](#_Toc352755032) 439

* **ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ**

ЄБРР – Європейський банк реконструкції і розвитку

ЄС – Європейський Союз

ІБ – інформаційна безпека

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології

ІОД – інформація обмеженого доступу

НАН – Національна академія наук

НВО – науково-виробниче об’єднання

НДІ – науково-дослідний інститут

ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва в Європі

ООН – Організація Об’єднаних Націй

КДБ – Комітет державної безпеки

НСЗНБ – недержавна система забезпечення національної безпеки

НАТО – Організація Північноатлантичного Договору

НДР – Німецька Демократична Республіка

НІСД – Національний інститут стратегічних досліджень

РНБО – Рада національної безпеки і оборони України

РФ – Російська Федерація

МВФ – Міжнародний валютний фонд

СОТ – Світова організація торгівлі

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік

США – Сполучені Штати Америки

ТЗІ – технічний захист інформації

ТНК – транснаціональні корпорації

ФБР – Федеральне бюро розслідувань

ФРН – Федеративна Республіка Німеччина

ФСБ – Федеральна служба безпеки

ЦОВВ – Центральний орган виконавчої влади

ЦРУ – Центральне розвідувальне управління

* **ВСТУП**

**Актуальність теми**. Однією з важливих і надзвичайно складних проблем в умовах глобалізації, становлення інформаційного суспільства, інтеграції національного інформаційного простору у світову інформаційну інфраструктуру є забезпечення інформаційної безпеки держави.

У країнах-лідерах у сфері інформаційно-комунікаційних технологій відповідна свідомість населення щодо забезпечення інформаційної безпеки вже сформована. Цілком виправдані є підходи Європейського Союзу щодо забезпечення інформаційної безпеки. Вони базуються на стабільній економіці, тобто економічних можливостях, необхідному фінансуванні наукових розробок, високому рівні життя, розвиненої правової бази, сформованої інфраструктури, свідомості населення тощо.

В Україні, як і у всьому світі, проблеми забезпечення безпеки особи, суспільства, держави є пріоритетними у державній політиці. Все більше серед розробників проектів реалізації викликів інформаційної революції переважають погляди на необхідність формування європейської моделі створення і функціонування державної системи забезпечення інформаційної безпеки. Проте, запропоновані відповідними органами та громадськими організаціями пропозиції щодо проектів концепцій, стратегій, цільових програм забезпечення інформаційної безпеки ще недостатньо враховують особливості вирішення цих проблем в умовах України. Насамперед, бракує усвідомлення того, що інформаційну безпеку слід розглядати в якості невід’ємної частини організаційно-правової системи суспільства і держави, оскільки, інформація з одного боку – це об’єкт відносин між громадянами, суспільством і владою та міждержавних стосунків, а з іншого, - інформація є ресурсом управління, прийняття рішень, розвитку економіки, науково-технологічної, інших сфер та важливим напрямом забезпечення національної безпеки.

Проблемою для України є необхідність прискорення формування комплексної системи адміністративно-правового регулювання сфери забезпечення інформаційної безпеки, яка має розглядатися як невід’ємна частина організаційно-правової системи суспільства і держави.

Від відповіді на питання щодо значення забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства, держави безпосередньо залежить виявлення і обґрунтування проблем у цій сфері діяльності на новому етапі розвитку людства. На жаль, чинне законодавство України не дає відповіді на це запитання. Незважаючи на заходи, що вживаються, ще належить створити необхідну логічно завершену правову базу регулювання суспільних відносин у сфері державної політики забезпечення інформаційної безпеки.

Важливим аспектом є наповнення відповідним змістом поняття «інформаційна безпека». Проблемою є й саме розуміння, усвідомлення феномену інформаційна безпека.

Отже, інформаційна безпека на початку ХХІ століття займає чільне місце в системі національної безпеки, є найважливішим системоутворюючим чинником усіх її складових, що обумовлює особливу актуальність щодо проведення грунтовних теоретико-методологічних наукових досліджень.

Сьогодні процес осмислення накопиченого світового досвіду забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства та особи у нашій країні знаходиться в активній фазі. Мають місце наукові дискусії щодо обрання оптимальної моделі забезпечення інформаційної безпеки, запозичення світового досвіду тощо. При цьому забезпечення об′єктивності отриманих результатів можливе лише на підставі забезпечення системного і комплексного підходу.

Як свідчить аналіз, обґрунтування ідей становлення інформаційного суспільства в межах постіндустріального розвитку було здійснено ще в минулому столітті. До розроблення концептуальних основ інформаційного суспільства долучилися такі видатні учені, як Д. Белл, З. Бжезинський, Г. Кан, М. Кастельс, І. Масуда, А. Мінк, С. Нора, М. Постер, А. Турен, Ю. Хаяши та ін.

Питання інформаційної безпеки стало предметом наукових дискусій у рамках робіт таких вчених, як І. Арістова, І. Березовська, В. Василюк, В. Голубєв, В. Гурковський, О. Дзьобань, О. Додонов, Р. Калюжний, В. Конах, Б. Кормич, Г. Крилов, О. Литвиненко, Ю. Максименко, Г.Новицький, В. Цимбалюк, О. Юдін, Р. Юсупов та ін.

Вагомий внесок у розроблення і розвиток сучасної теорії і практики адміністративного права зробили відомі українські вчені, зокрема: В. Авер’янов, О. Андрійко, О. Бандурко, Ю. Битяк, А. Васильєв, В. Гаращук, І. Голосніченко, С. Гончарук, Є. Додін, Р. Калюжний, С. Ківалов, В. Колпаков, Т. Коломоєць, А. Комзюк, О. Крупчан, Є. Кубко, О. Кузьменко, Є. Курінний, Д. Лук’янець, В. Настюк, В. Наумов, Н. Нижник, В. Олефір, О.Орлюк, І. Пахомов, О. Петришин, В. Сіренко, С. Стеценко, М. Тищенко, О. Харитонова, В. Цвєтков, Ю. Шемшученко та ін.

Потребу об’єктивної оцінки наявних проблем забезпечення сталого розвитку соціальної системи обґрунтували у своїх наукових працях: О. Білорус, А. Веселовський, М. Гончаренко, О. Гончаренко, А. Гончарук, Я. Жаліло, Р. Жангожа, В. Жигалюк, Б. Кормич, О. Литвиненко, В. Ліпкан, А. Лук’яненко, Й. Мастяниця, С. Нікішенко, Б. Парахонський, О. Соснін, О. Стрекаль, В. Тютюнник, Л. Шиманський, С. Янішевський та ін.

Методологічну основу дослідження склали наукові розробки О. Зайчука, О. Копиленка, Н. Мироненко, М. Недюхи, Н. Оніщенко, А. Селіванова та ін.

Проте зазначені дослідження та наукові праці містять лише фрагментарні наукові розробки у сфері забезпечення інформаційної безпеки України. Проблема обгрунтування парадигми системного підходу до адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки України залишається практично не дослідженою, у тому числі в частині визначення теоретико-методологічних засад, напрямів підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки України.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами*.*** Тема дисертації затверджена Вченою Радою Інституту законодавства Верховної Ради України. Дисертаційне дослідження виконано в рамках комплексних науково-дослідних тем Інституту законодавства Верховної Ради України «Стратегія розвитку законодавства України» (державний реєстраційний № 0103U007975) та «Організація моніторингу ефективності законодавства та прогнозування наслідків його застосування» (державний реєстраційний № 0104U006941). Робота також безпосередньо пов’язана з основними напрямами наукового забезпечення реалізації Стратегії національної безпеки України, Закону України “Про основи національної безпеки України”, Доктрини інформаційної безпеки України та ін.

**Мета і завдання дослідження*.*** Метою дослідження є обгрунтування парадигми системного підходу до адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки України, формування на цій основі пропозицій теоретичного, методологічного та організаційно-правового значення, а також науково-обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на підвищення його ефективності.

Визначена мета дослідження сприяла розв’язанню ряду таких завдань:

– здійснити системний аналіз доктринальних підходів до визначення інформаційної безпеки як комплексної правової категорії;

– визначити діалектику становлення інформаційної безпеки в системі національної безпеки держави;

– провести емпіричний та контент-аналіз доктрини інформаційної безпеки України 2009 року;

– розкрити правову природу та адміністративно-правовий зміст інформаційної безпеки;

– провести компаративно-правовий аналіз адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки зарубіжних країн;

– визначити інституційно-адміністративну систему забезпечення інформаційної безпеки України;

– визначити адміністративно-правові та методологічні засади формування інформаційної безпеки України.

– сформулювати пріоритети розвитку державної політики інформаційної безпеки України;

– запропонувати напрями модернізації чинного законодавства України у сфері забезпечення інформаційної безпеки України.

**Об’єктом дослідження** є суспільні відносини, що виникають у процесі формування доктринальних підходів до адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки України.

**Предметом дослідження** є інформаційна безпека України як доктринальна категорія в рамках адміністративно-правового регулювання.

**Методи дослідження**обрані з урахуванням мети та завдань, об’єкта і предмета наукового пошуку. Методологічною базою є сукупність філософських, загальнонаукових і конкретно-юридичних методів, які застосовуються в комплексі як цілісна методологічна основа дослідження.

Важливою методологічною основою дослідження виступив синергетичний підхід, за допомогою якого обґрунтовано взаємозв’язок і взаємообумовленість соціальних процесів та суспільних явищ в частині характеристики інформаційної безпеки як відкритої динамічної нелінійної системи, яка характеризується механізмами самоорганізації.

Для аналізу класифікації суб’єктного складу забезпечення інформаційної безпеки було застосовано системний метод.

Застосування методу діалектики при розгляді доктринальних підходів до визначення інформаційної безпеки як комплексної правової категорії дозволив встановити ознаки та взаємозв’язок її елементів.

Застосування інтегративного методу до з’ясування сутності інформаційної безпеки дозволило сформувати авторський підхід до інформаційної безпеки, в основу якого покладено адміністративно-правові детермінанти цього процесу, а також концепція інформаційних впливів, що характеризується динамікою наступних безпокогенних чинників: ризик – загроза – виклик – небезпека.

Порівняльно-правовий метод та метод типології були застосовані при дослідженні адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки зарубіжних країн.

Метод моделювання сприяв розробці Концепції інформаційної безпеки України як основого документа в цій сфері.

Структурне моделювання використано для з’ясування системних залежностей правового регулювання інформаційної безпеки України та виявлення системних прогалин у цій сфері.

За допомогою методу узагальнення було сформульовано основні напрями вдосконалення та модернізації законодавства України у сфері забезпечення інформаційної безпеки.

Емпіричну базу дослідження склали узагальнення практики діяльності Ради національної безпеки і оборони України, інших суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в тому, що дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням теоретико-методологічних засад доктрини адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки. За результатами наукової роботи сформульована доктрина адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки України, обґрунтовано нові теоретичні положення, сформульовано висновки та прикладні поняття, що виносяться на захист, зокрема:

*вперше:*

обгрунтовано, що адміністративне право як фундаментальна галузь публічного права є важливим інструментом регулювання правових відносин, пов’язаних з діяльністю у сфері забезпечення інформаційної безпеки всіх суб’єктів України;

виявлено системні недоліки у підходах до розробки доктрини інформаційної безпеки України 2009 року;

запропоновано комплексне дослідження забезпечення інформаційної безпеки за кордоном;

обгрунтовано методологічні засади адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки, а саме: принципи, методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки України;

з’ясовано сутність інформаційної безпеки в політичній, економічній, соціально-гуманітарній сферах, обороній і державної безпеки, державному управлінні, власне інформаційній сфері та інших сферах діяльності особи, суспільства, держави;

запропоновано першочергові заходи щодо формування державної політики інформаційної безпеки та системи її забезпечення;

визначено адміністративно-правові засади формування та забезпечення функціонування системи інформаційної безпеки;

запропоновано шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки в Україні;

визначено зміст інформаційної безпеки як об’єкта правової науки, де інформаційна безпека розглядається як врегульована адміністративним правом діяльність суб’єктів щодо забезпечення національної безпеки;

сформульовано основи загальної теорії інформаційної безпеки на засадах міждисциплінарного підходу;

запропоновано чотирьохрівневий підхід до інституційного моделювання системи забезпечення інформаційної безпеки: перший рівень – стратегічний (загальнодержавний); другий рівень – організаційно-виконавчий та відомчо-територіальний; третій рівень – критично важливі інфраструктури держави; четвертий рівень – суб’єкти невладного характеру;

сформульовано основні напрями вдосконалення та модернізації законодавства України у сфері забезпечення інформаційної безпеки в частині конституційно-правового, інституційно-правового, концептуально-доктринального забезпечення формування державної політики інформаційної безпеки;

розроблено авторський проект Загальнодержавної концепції інформаційної безпеки України;

*удосконалено:*

систему інституційного забезпечення інформаційної безпеки України;

теоретичні та практичні підходи щодо підвищення ролі адміністративного права, адміністративно-правового регулювання відносин у сфері забезпечення інформаційної безпеки України;

структуру академічного курсу «Адміністративне право», зокрема запропоновано ввести окрему навчальну тему «Адміністративно-правове регулювання у сфері інформаційної безпеки»;

взаємозв’язки і взаємовідносини державної політики інформаційної безпеки з державною інформаційною політикою, забезпеченням інформаційного суверенітету та формуванням національного інформаційного простору;

концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки як складової національної безпеки, зокрема, щодо основних завдань, принципів і засобів цієї діяльності, напрямів, суб’єктів і об’єктів.

*дістало подальшого розвитку:*

системні характеристики класифікації напрямів та ієрархіїї безпекогенних чинників “ризик”, “загроза”, “ виклик”, “небезпека”;

понятійно-категоріальний апарат у сфері забезпечення інформаційної безпеки: “інформаційна безпека”, “національний інформаційний простір”, “інформаційний суверенітет”, “національні інтереси у сфері забезпечення інформаційної безпеки”, “система забезпечення інформаційної безпеки”;

теоретичні та практичні засади взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства та їх впливу (останніх) на забезпечення інформаційцої безпеки в Україні;

концептуальні підходи щодо виділення суб’єктних, предметних і функціональних сфер адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки як додаткової умови віднесення інформаційної безпеки до об’єкта адміністративно-правової науки;

теоретичні проблеми формування та функціонування системи органів державного управління інформаційною безпекою України, а також чіткого визначення їхнього адміністративно-правового статусу;

теоретичні розробки щодо співвідношення понять «інформаційний простір» – «державний інформаційний простір», «інформаційна безпека» – «національна безпека», «інформаційний суверенітет» – «державний суверенітет»;

обґрунтування необхідності вдосконалення інституційно-правового забезпечення інформаційної безпеки України та запропоновано створити спеціальний уповноважений орган державної влади зі спеціальним статусом – Державний комітет інформаційної безпеки України.

теоретичне обґрунтування необхідності розроблення в Україні Концепції інформаційної безпеки України, а також прийняття Закону України „Про Концепцію державної інформаційної політики України” та інших нормативно-правових актів.

**Практичне значення одержаних результатів**визначається можливістю їх використання в частині забезпечення інформаційної безпеки України. Пропозиції, що містяться в дисертаційному дослідженні, можуть бути використані при підготовці Концепції інформаційної безпеки України, проекту Закону України «Про Концепцію державної інформаційної політики України».

Практичне значення одержаних дисертантом результатів полягає також у тому, що вони можуть бути використані в таких сферах:

*правотворчій* — при вдосконаленні законодавства щодо інформаційної безпеки;

*правозастосовчій діяльності* — як методологічна основа для подальшого дослідження проблем адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки; при проведенні просвітницької діяльності серед населення з безпеки, підвищення рівня знань державних службовців; удосконаленні адміністративних заходів з питань забезпечення інформаційної безпеки;

*навчальному процесі* — при викладанні курсів з адміністративного права, інформаційного права, національної безпеки України, соціології, політології, теорії державного управління. Зокрема, практичне впровадження методології, розробленої в дослідженні, можливе шляхом перегляду особливої частини навчальної дисципліни «Адміністративне право» - запровадження окремої навчальної теми «Адміністративно-правове регулювання у сфері інформаційної безпеки».

*у науково-дослідній діяльності* — при проведенні науково-дослідної роботи студентів, слухачів, підготовці лекційних курсів, підручників, навчальних посібників, подальшому розробленні адміністративно-правових основ забезпечення інформаційної безпеки як складової національної безпеки.

Результати дисертаційного дослідження впроваджені:

*–*Українською школою законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України при проведенні лекцій та практичних занять із законопроектування (акт впровадження від 03.06.2013 р. № 01-06/2013);

– Національною академією внутрішніх справ у наукових матеріалах з адміністративної діяльності для слухачів і студентів (Акт впровадження від 20.05.2013 р.) та навчально-методичних матеріалах з адміністративного права (Акт впровадження від 13.06.2013 р.).

**Особистий внесок здобувача.** Положення, які викладені в дисертації та виносяться на захист, розроблені автором особисто. Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам опублікованих робіт, у дисертації не використовуються. Висновки та положення дисертації мають самостійний характер, обгрунтовані автором особисто.

**Апробація результатів дисертації.** Положення дисертації обговорювалися на засіданнях відділу моніторингу ефективності законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України.

Основні ідеї, положення і висновки дисертаційного дослідження були апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: круглий стіл «Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ»: тези доповіді (м. Київ, 2010 р.; тези опубліковано), всеукраїнські науково-практичні читання «Проблеми сучасної правової системи України» (м. Львів, 2011 р.; тези опубліковано), науково-практична конференція «Новітні державотворчі процеси в Україні: виклики і перспективи» (м. Київ, 2011 р.; тези опубліковано), міжнародний навчально-методичний семінар «Правові аспекти належного регулювання: європейський та український підходи» (м. Київ, 2011 р.), круглий стіл «Законодавче забезпечення демократії в Україні» (м. Київ, 2011 р.), міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика сучасного права: вектори розвитку» (м. Київ, 2011 р.; тези опубліковано), науково-практична конференція «Конституційні засади модернізації України» (м. Київ, 2012 р.; тези опубліковано), міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України» (м. Луганськ, 2012 р.; тези опубліковано).

**Публікації*.*** За темою дисертації опубліковано одноосібну монографію, 38 наукових праць, з яких 22 – статті у фахових наукових виданнях.

**Структура та обсяг дисертації.** Робота складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 460 сторінок, у тому числі 410 – основного тексту.

**ВИСНОВКИ**

1. Науково-технічна революція, глобалізаційні інформаційні процеси на рубежі XX і XXI століть не тільки виявили, а й загострили проблеми забезпечення інформаційної безпеки цивілізаційного розвитку. Насамперед, залишається неврегульованою нормативно-правова база у цій сфері, організаційно-функціональна структура носить фрагментарний характер, система загальнодержавного керівництва та координації діяльності державних і громадських інституцій з означеної проблеми не сформована.

Рівень забезпечення інформаційної безпеки України наблизився до критичної межі, за якою можлива втрата здатності держави забезпечити захист власних національних інтересів, безпеки особи, суспільства, держави. Україна в багатьох випадках виявилася не готовою до впровадження заходів інформаційної боротьби з метою протидії зовнішнім та внутрішнім інформаційним загрозам.

2. На основі системного і комплексного підходів до аналізу генезису вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень, норм міжнародного права, чинного законодавства нашої країни, досвіду провідних країн, зокрема США, Великобританії, Франції, Німеччини, Російської Федерації та Європейського Союзу вперше науково обґрунтовані теоретико-методологічні основи і запропоновані для практичного застосування поняття, структура і зміст забезпечення інформаційної безпеки в широкому її розумінні; повноваження суб’єктів усіх гілок влади, права і обов’язки громадян та їх об’єднань; адміністративно-правові засади регулювання відносин у цій сфері; вироблені концептуальні підходи та запропоновані першочергові заходи вирішення проблем забезпечення інформаційної безпеки у сучасних умовах.

3. Важливою проблемою для сучасної України є необхідність подолання як в теорії, так і на практиці абстрактного, відірваного від реальної життєдіяльності вузького розуміння забезпечення інформаційної безпеки лише у сфері обігу інформації її виготовлення, поширення, використання, захисту та діяльності ЗМІ.

До важливої складової забезпечення інформаційної безпеки необхідно віднести інформаційний суверенітет як виключне право України відповідно до Конституції і законів України та норм міжнародного права самостійно і незалежно з додержанням балансу інтересів особи, суспільства і держави визначати внутрішні і геополітичні інтереси у сфері інформаційної діяльності, державну внутрішню і зовнішню політику, розпоряджатися власними інформаційними ресурсами, формувати інфраструктуру національного інформаційного простору, створювати умови для його інтегрування у світовий інформаційний простір та гарантувати інформаційну безпеку національним інтересам.

Доведено, що за своєю структурою і змістом інформаційна безпека є складним соціальним і політико-правовим феноменом, важливою системоутворюючою складовою усіх сфер забезпечення національної безпеки. Обґрунтована змістовна сутність, взаємозв’язки державної інформаційної політики та державної політики інформаційної безпеки щодо їх формування і безпечного функціонування та інтегрування у світовий інформаційний простір.

4. Формування системи інформаційної безпеки та забезпечення її ефективності можливе лише на основі об’єктивної оцінки існуючих проблем у цій сфері. Ця об’єктивність має базуватися на достовірності, повноті, точності і своєчасності одержання інформації про вплив на стан національної безпеки та її інформаційну складову: міжнародного оточення; глобалізаційних процесів; постіндустріального цивілізаційного розвитку; внутрішнього політичного і соціально-економічного становища країни; формування висновків без упередження і будь-яких політичних пристрастей, керуючись виключно національними інтересами, легітимно визначеними державою у відповідних правових актах.

5. Контент-аналіз Доктрини інформаційної безпеки України як ключового документа, що визначає засади державної політики у сфері забезпечення державної інформаційної безпеки дозволив зробити наступні узагальнення.

По-перше, будучи за своєю природою нормативно-правовим актом, що регулює правові відносини у певній сфері, Доктрина є переважно декларативним документом, що не має регуляторних наслідків.

По-друге, Доктрина не визначає важливих аспектів забезпечення інформаційної безпеки України, а саме: функцій щодо реалізації державної політики у цій сфері як складовій забезпечення національної безпеки; організаційну структуру державних органів, інших суб’єктів та їх повноваження щодо реалізації державної політики у цій сфері; порядок координації діяльності суб’єктів з питань забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства і держави.

По-третє, документ не визначає критеріїв для визначення загроз життєво важливим інтересам і напрямам діяльності держави та не передбачає механізмів попередження інформаційної агресії та протидії застосуванню проти України інформаційної зброї чи інших негативних інформаційних впливів.

Таким чином, слід констатувати, що державна політика України у сфері інформаційної безпеки щодо правового регулювання та інституційного забезпечення є фрагментарною та декларативною.

6. Здійснено порівняльний аналіз основних напрямів державної політики інформаційної безпеки США, Німеччини, Франції, Великобританії, Російської Федерації.

Обгрунтовано, що державна політика з питань інформаційної безпеки США, Великобританії, Франції, Німеччини базується на розвиненому національному законодавстві та сформованій організаційно-функціональній системі державного управління цією сферою. Зазначена система об’єднує зусилля державних органів, промисловості, бізнесу, інших приватних структур, громадських організацій.

Охарактеризовано та зроблено висновок, що досвід США, Великобританії, Франції, Німеччини, а в останні роки і Російської Федерації щодо формування світоглядних орієнтирів, розуміння національних чинників інформаційного забезпечення державної внутрішньої і зовнішньої політики є дуже важливим для формування системи інформаційної безпеки як системоутворюючої складової національної безпеки. Без вирішення цих проблем забезпечення інформаційної безпеки України є проблематичним формування громадянського суспільства та створення системи захисту проти широкого спектру джерел зовнішніх і внутрішніх потенційних і реальних інформаційних загроз.

7. Інформаційну безпеку відповідно до конституційно-правових норм віднесено до найважливішої функції держави, справи всього українського народу. Вона має передбачати формування державної політики в цій сфері на необхідній правовій основі, якою визначаються стратегічні цілі, завдання, напрями діяльності та правові механізми її реалізації. Державна політика у сфері інформаційної безпеки, як і будь-якої іншої, може бути реалізована лише за умов законодавчого визначення організаційно-функціональної структури державних органів, які відповідно до наданих їм повноважень у сферах їх відповідальності здійснюватимуть організаційне, нормативно-правове, методичне, науково-технологічне, матеріально-технічне, фінансове, кадрове тощо забезпечення реалізації цієї політики.

8. Запропоновано чотири рівні організаційно-функціональної системи забезпечення інформаційної безпеки, які обґрунтовані на основі правових норм Конституції України, аналізі чинного законодавства, врахуванні досвіду провідних країн світу.

Головна мета, завдання у сфері забезпечення інтересів особи, суспільства, держави, їх інформаційної безпеки розглядаються як основа об’єднання зусиль державних і громадських інституцій заради сталого розвитку України, її політичної і соціально-економічної стабільності тощо.

9. Теоретико-методологічні засади регулювання правовідносин зумовлені необхідністю формування і ефективного функціонування загальнодержавної системи забезпечення інформаційної безпеки як найважливішої функції держави, справи всього українського народу.

Запропоновані теоретико-методологічні засади забезпечення інформаційної безпеки передбачають їх осмислення і закріплення відповідними юридичними нормами.

Принципи, методи, засоби адміністративного права, обґрунтовані на підставі комплексного підходу, який базується на: широкому розумінні забезпечення інформаційної безпеки як системоутворюючого фактору всіх складових національної безпеки; засадах конституційного ладу та правового статусу всіх суб’єктів України; норм міжнародного права; аналізі і врахуванні наукових підходів до цих питань вітчизняних і зарубіжних дослідників; існуючих теоретико-методологічних засад та практики адміністративного права.

10. Напрямом методології наукового пізнання і соціальної практики є системний і комплексний підхід, в основі якого знаходиться розгляд об’єктів і процесів як систем, що орієнтують дослідження на розкриття цілісності системи забезпечення інформаційної безпеки, виявлення зв’язків в ній та охоплення всієї сфери пізнання.

11. До базових основ, на яких створюється і заради яких функціонує система забезпечення національної безпеки та її складова - інформаційна безпека, віднесено національні інтереси. Підходи до визначення національних інтересів та їх складових – життєво важливих інтересів запропоновані на основі аналізу чинного законодавства, рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004р. щодо тлумачення поняття «охоронюваний законом інтерес» та зарубіжних і вітчизняних дослідників з цих питань.

12. Розробка загальної теорії, системного підходу до забезпечення національної безпеки та її складової – інформаційної безпеки мають передбачати визначення категорійного ряду та змістовної сутності безпекогенних чинників, а саме: загроза, небезпека, виклик, ризик. У процесі дослідження визначено слідуючі безпекогенні чинники, а саме: ризик→загроза→виклик→небезпека. Таке визначення зазначених чинників зумовлено необхідністю їх розміщення у структурному ряду за наростаючою. В цьому зв’язку обґрунтовані певні зміни до їх змісту і характеристик. «Ризик» розглядається як перший небезпековий етап, який має передбачати необхідність прогнозування ризиків державної внутрішньої і зовнішньої політики, соціально-економічного розвитку, державного будівництва тощо. «Загроза» може бути як потенційна, так і реальна, тобто можливість застосування проти України заходів і засобів негативних впливів. «Виклик» - безпекогенний чинник, який передує небезпеці і є початковим етапом її реалізації. Виклики можуть мати як історичні ознаки, пов’язані з певними періодами цивілізаційного розвитку і сучасними глобальними трансформаціями. «Небезпека» - це безпосередня реалізація загрози проти України як з метою досягнення локальних цілей, так і спрямованих на повалення конституційного ладу, порушення суверенітету, територіальної цілісності та інших великомасштабних цілей.

13. Сучасну Доктрину адміністративного права забезпечення національної безпеки та її складової – інформаційної безпеки віднесено до адміністративно-політичної сфери регулювання правовідносин. Розгляд проблем забезпечення інформаційної безпеки як складової всіх напрямів державної політики національної безпеки дає можливість стверджувати, що адміністративно-правове регулювання відносин з цих питань має поширюватися і на сферу економіки, соціально-гуманітарну та культурного спрямування. Дослідженням обґрунтовано необхідність подолання відставання адміністративного права стосовно правового регулювання відносин у сфері забезпечення інформаційної безпеки, пов’язаної з постіндустріальним етапом розвитку та глобалізаційними інформаційними процесами.

Методологія формування і забезпечення функціонування системи адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки має враховувати необхідність:

1) визначення сучасної парадигми адміністративно-правового регулювання відносин щодо забезпечення інформаційної безпеки як важливої відокремленої сфери забезпечення національної безпеки;

2) врахування правової ідеології як основи державної політики та засобу нормативно-правового регулювання відносин;

3) проведення систематизації чинного законодавства, що регулює відносини у сфері забезпечення інформаційної безпеки;

4) розробки концептуальних підходів до забезпечення інформаційної безпеки України.

Практичне впровадження цієї методології можливе на рівні перегляду особливої частини навчальної дисципліни «Адміністративне право». Так, доцільно запровадити окрему тему «Адміністративно-правове регулювання у сфері інформаційної безпеки», яка б включала наступні питання:

1) інформаційна безпека як об’єкт адміністративно-правового регулювання;

2) особливості адміністративно-правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки;

3) особливості міжгалузевого (функціонального) управління у сфері інформаційної безпеки.

14. У ході дослідження було сформульовано основні напрями вдосконалення та модернізації законодавства України у сфері забезпечення інформаційної безпеки.

*1-й напрям*: конституційно-правове забезпечення формування державної політики інформаційної безпеки.

Для реальної реалізації зазначеного напряму доцільно внести такі зміни до Конституції України:

У статті 85 пункти 6 та 24 викласти у такій редакції:

«6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, *забезпечення інформаційної безпеки»;*

«24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, *Голови Державного комітету інформаційної безпеки України»;*

Статтю 92 частину першу доповнити пунктом 23 такого змісту:

«23) *засади забезпечення інформаційної безпеки України».*

У Статті 106 частині першій пункти 14 та 17 викласти у такій редакції:

«14) призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України; Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України, *Голову Державного комітету інформаційної безпеки України»*;

У статті 116 пункти 1, 3 та 4 викласти в такій редакції:

«1) забезпечує державний суверенітет, *економічну та інформаційну безпеку України*, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України»;

«3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування, *інформаційної безпеки*»;

«4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку, *забезпечення інформаційної безпеки України*».

Такі зміни спрямовані на можливість забезпечення практичної реалізації статті 17 Конституції України, яка без зазначених змін та доповнень залишається винятково декларативною.

*2-й напрям*: інституційно-правове забезпечення формування інформаційної безпеки України.

Для реальної реалізації зазначеного напряму доцільно створити спеціально уповноважений орган державної влади зі спеціальним статусом – Державний комітет інформаційної безпеки України, на який покладаються такі основні завдання:

– розробка концептуальних основ державної політики інформаційної безпеки, нормативно-правового забезпечення її реалізації;

– здійснення організаційного і методичного керівництва системним забезпеченням інформаційної безпеки, координація і контроль за станом цієї діяльності.

У зв’язку із цим мають бути внесені відповідні зміни до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про ЗМІ» тощо.

*3-й напрям:* концептуально-доктринальне забезпечення формування інформаційної безпеки України.

Реалізація першого та другого напрямів неможлива без створення концептуальної основи розвитку сфери забезпечення інформаційної безпеки. Така основа може бути створена завдяки прийняттю стратегічного документа аксіологічної спрямованості, який би окреслив критеріальні засади розвитку цього напряму державної політики – Загальнодержавної концепції інформаційної безпеки України, яка пропонується як основа для розробки такого документу і прийняття його Верховною Радою України.

У ході дисертаційного дослідження розроблено авторське бачення Загальнодержавної концепції інформаційної безпеки України (Концепція).

Сформульовано наступну структуру Концепції: І) загальні положення; ІІ) національні інтереси; III) загрози інформаційній безпеці України; IV) стан інформаційної безпеки України на сучасному етапі; V) забезпечення інформаційної безпеки України: 1) завдання, принципи, суб’єкти та об’єкти забезпечення інформаційної безпеки; 2) основні напрями державної політики інформаційної безпеки (загальнодержавні та міжвідомчі напрями державної політики у сферах: політичній, економічній, оборонній, державної безпеки і правопорядку, соціально-гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній); 3) система забезпечення інформаційної безпеки.

Для розробки Концепції змісту запропоновано: розробити понятійно-категорійний апарат у сфері забезпечення інформаційної безпеки; визначити базові національні інтереси України; окреслити зовнішні та внутрішні загрози, визначити джерела їх походження; сформувати основні напрями державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки; здійснити оцінку сучасного стану забезпечення інформаційної безпеки; розробити систему інституційного забезпечення інформаційної безпеки.

Запропонована Концепція слугуватиме основним орієнтуючим правовим актом для послідуючої розробки і прийняття спеціального закону з цих питань та відповідних загальнодержавних і відомчих нормативно-правових актів.

Таким чином, завдяки реалізації заходів, передбачених у рамках цих трьох напрямів вдосконалення та модернізації законодавства України у сфері забезпечення інформаційної безпеки, буде сформована цілісна доктрина адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки України.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Авер’янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування / В. Авер’янов // Право України. – 1998. – № 8. – С. 8 - 13.

2. Акт проголошення незалежності України від 24.08.1991 р. // Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 38. – Ст. 502.

3. Александров С. Это не война – это расстрел / С. Александров // 2000. – 2011. – 1 – 7 апр.

4. Алексєєв В. М. Взаємовідносини держави та суспільства в Україні: управлінський аспект : Монографія / В. М. Алексєєв. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 524 с.

5. Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: Монографія / І. В. Арістова. – Х. : Вид-во ун-ту внутр. справ, 2000. – 368 с.

6. Бакуменко В. Державно-управлінські рішення як предмет дослідження / В. Бакуменко // Вісник УАДУ. – 2000. – № 3. – С. 363 – 374.

7. Баранов А. Информационный суверенитет или информационная безопасность? / А. Баранов // Національна безпека і оборона. – 2001. – Вип. 1. – С. 72 – 73.

8. Бачило И. Л. Информационное право. Роль и место в системе права Российской Федерации / И. Л. Бачило // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 5 – 14.

9. Безпека // Громадянська позиція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. poryadok. org. au/ngp/233/307.html

10. Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства / Д. Белл // Сучасна зарубіжна філософія. – К., 1996. – С. 194 – 251.

11. Белов Г. В. Правовые аспекты формирования и использования НТИ / Г. В. Белов // Проблемы информатизации. – 2001. – Вып. 2. – С. 53 – 60.

12. Беляков К. И. Управление и право в период информатизации: Монография / К. И. Беляков. – К. : КВІЦ, 2001. – 307 с.

13. Березовська І. Р. Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / І. Р. Березовська. – К., 2012. – 18 с.

14. Березовська І. Р. Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. Р. Березовська; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 238 с.

15. Брижко В. М. Про сучасну інформаційну політику / В. М. Брижко // Правова інформатика. – 2009. – № 2. – С. 32 – 33.

16. Бэттлер А. Контуры мира в первой половине XXI века и чуть далее / А. Бэттлер // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 1.

17. Бюлетень моніторингу законодавства України / За заг. ред. В. О. Зайчука. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – Вип. 2. – 277 с.

18. Василюк В. Я. Інформаційна безпека держави: Курс лекцій / В. Я. Василюк, С. О. Климчук. – К. : КНТ, 2008. – 136 с.

19. Веселовський А. Зовнішньополітичні пріоритети в стратегії національної безпеки України / А. Веселовський // Зб. ст. за матер. Міжнародної конф. “Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти”, Київ, 9 – 10.2000 р. – К. : Сатсанга, 2001. – С. 130 – 133.

20. Власенко Н. А. Україна на шляху до інформаційного суспільства: проблеми та здобутки : Інформаційно-аналітичний огляд / Н. А. Власенко, С. В. Зорько, М. Р. Сиротич. – К. : НІСД, 1995. – Вип. 5. – 43 с.

21. Гегель Г. В. Философия права / Г. В. Гегель [Ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц; авт. вступ. ст. и примеч. В. С. Нерсесянц]. – М. : Мысль, 1990. – 524 с.

22. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко, М. О. Гончаренко та ін. – К. : КНЕУ, 2001. – 733 с.

23. Голубєв В. О. Інформаційна безпека: проблеми боротьби у сфері використання комп’ютерних технологій / В. О. Голубєв, В. Д. Гавловський, В. С. Цимбалюк; За ред. Р. А. Калюжного. – Запоріжжя : Просвіта, 2001. – 251 с.

24. Гончаренко А. Гражданский контроль и система национальной безопасности / А. Гончаренко, Р. Джангужин, Э. Лисицын // Зеркало недели. – 2002. – № 35. – 14 сент.

25. Гончаренко О. Стратегія національної безпеки України: геополітичні пріоритети та регіональні реалії / О. Гончаренко // Зб. ст. за матер. Міжнародної конф. “Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти”, Київ, 9 – 10.2000 р. – К. : Сатсанга, 2001. – С. 118 – 127.

26. Горбачев М. С. Речь на семинаре в Американском университете в Турции / М. С. Горбачев // Советская Россия. – 2000. – 19 авг.

27. Горобцов В. О. Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар / Горобцов В. О., Костецька Т. А., Крейна І. О. та ін.; за ред.: Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. – К. : Юридична думка, 2006. – 232 с.

28. Гранвиль Б. Комп’ютерне розділення / Б. Гранвиль, К. С. Леонард // День. – 2001. – 31 січ.

29. Грачева Т. В. Глобальная война США за новый мир / Т. В. Грачева // Военная безопасность Российской Федерации в XXI веке : Сб. науч. ст. – М., 2004.

30. Гриняев С. Война в четвертой сфере. Превосходство в киберпространстве будет определять победу в конфликтах XXI века / С. Гриняев // Независимое военное обозрение. – 2000. – № 42. – С. 7 – 8.

31. Гроций Г. О праве войны и мира : три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права / Гуго Гроций ; пер. А. Л. Саккетти. – М. : Ладомир, 1994. – 868 с.

32. Гуревич П.Тоффлер Э. Метаморфозы власти // Библиотека социологии. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mhtml:file://C:dokuments and setting/Администратор/Рабочий стол/дисс Россия.

33. Гурковський В. І. Державне управління розбудовою інформаційного суспільства в Україні (історія, теорія, практика): Монографія / В. І. Гурковський. – К. : Науковий світ; МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України, 2010. – 396 с.

34. Гурковський В. І. Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки: дис. … канд. юрид. наук: 25.00.02 / В. І. Гурковський. – К., 2004. – 226 с.

35. Гуцалюк М.В. Організація захисту інформації: Навч. посіб. / М.В. Гуцалюк, Н.А. Гайсенюк. – К., 2005. – 389 с.

36. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. – М. : Русский язык, 1989 – 1991. – Т.1. – 1120 с.

37. Данільян О. Г. Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації / О. Г. Данільян, О. П. Дзьобань, М. І. Панов. – Х. : Фоліо, 2002. – 296 с.

38. Декларація принципів. Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання нового тисячоліття: Прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в Женеві 12.12.2003 / Документ WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R // Доступ до інформації та електронне урядування / Автори-упорядн. М. С. Демкова, М. В. Фігель. – К. : Факт, 2004. – С. 304 – 339.

39. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. // Закони України / Верховна Рада України. – К. : Книга, 1996. – Т. 1. – С. 5 – 9.

40. Деньщиков А. Л. Информационная стратегия (анализ, современность, перспективы): автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. полит. наук: спец. 23.00.02 «политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии» / А. Л. Деньщиков. – М., 2007. – 26 с.

41. Дешко А. І. Проблеми організації єдиного інформаційного простору України / А. І. Дешко, А. Є. Слівак // Науково-технічна інформація. – 2000. – № 3. – С. 14 – 18.

42. Деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України: Указ Президента України № 251 від 6.04.2012 р. // Офіційне Інтернет-представництво Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/dokuments/13323.html.

43. Димлевич Николай Информационные войны в киберпространстве / Николай Димлевич [Електронный ресурс]. - Режим доступа: http: // interaffairs.ru/read?item613.

44. Директива Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу «Про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг» від 07.03.2002 // Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. – К. : Торгово-поліграфічний дім, 2005. – С. 237 – 258.

45. Директива Європейського парламенту та Ради ЄС «Про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг» № 2002/21/ЄС від 07.03.2002 р. // Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. – К. : Торгово-поліграфічний дім, 2005. – С. 82 – 115.

46. Директива Комісії ЄС щодо конкуренції на ринках електронних комунікаційних мереж та послуг у цій сфері № 2002/77/ЄС від 16.02.2002 р. // Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. – К. : Торгово-поліграфічний дім, 2005. – С. 68 – 78.

47. Директива Ради національної Безпеки США 20/1 від 18.08.1948 р. // Thomas H. Etzold and johп ewis Gaddis, eds., Containment: Dokuments on American Polisu and Strategu, 1945 – 1950 /pages 172-203 / Переклад Директиви з англ. О.Олійника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sakvo.ru/nick/nsc20 1/ html.

48. Дзьобань О. П. Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення): Монографія / О. П. Дзьобань. – Х. : Константа, 2006. – 440 с.

49. Дзьобань О. П. Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс: Монографія / О. П. Дзьобань. – Харків : Майдан, 2007. – 284 с.

50. Дмитренко М. А. Політична система України: Розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції: монографія / М. А. Дмитренко. - 2-е вид з доп. та змінами. – К.:Університет «Україна», 2011. – 820 с.

51. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: Утверждена Президентом РФ от 9.09.2000 г. // Российская газета. – 2000. – 28 сент.

52. Доктрина інформаційної безпеки України: Затверджено Указом Президента України № 514/2009 від 08.07.2009 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514/2009.

53. Долгополов Ю. Б. К вопросу о понятии государственной безопасности СССР / Ю. Б. Долгополов // Труды ВКШ КГБ СССР. – М., 1975. – № 9. – С. 13 – 24.

54. Дракер П. Следующая информационная революция / П. Дракер // Офис. – 2000. – № 9 – 10. – С. 20 – 26.

55. Дубов Д.В. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: Аналітична доповідь / Д. В. Дубов, М. А. Ожеван, С. Л. Гнатик. – К. : НІСД, 2010. – 29 с.

56. Дубов Д. С. Сучасні тренди кібербезпекової політики: висновки для України. Аналітична записка / Д. С. Дубов. – К. : НІСД. – 28.12.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/294/

57. Жаліло Я. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації / Я. Жаліло // Зб. ст. за матер. Міжнародної конф. “Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти”, Київ, 9 – 10.2000 р. – К. : Сатсанга, 2001. – С. 141 – 152.

58. Забродский В. А. Собственность, экономическая безопасность и государство / В. А. Забродский, Н. А. Кизим. – Харьков : Бизнес-информ, 1997. – 96 с.

59. Задорожня Л. М. Питання вдосконалення законодавства України у сфері інформації та інформатизації / Л. М. Задорожня, М. І. Коваль, В. М. Брижко // Додаток до наук. журналу «Правова інформатика». – К. : Академія правових наук, 2005. – 31 с.

60. Зайчук О. В. До питання про деякі види систематизації сучасного законодавства / О. В. Зайчук // Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. О. В. Зайчука. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – Вип. 1. – С. 15 – 19.

61. Законодавство України, що регулює відносини в інформаційній сфері / Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http.//www.rada.gov.ua/svobodaslova/law\_obesp.html.

62. Законодательство Великобритании в сфере защиты данных и информационной безопасности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://www.uipdp.com / solutions / services / consulting / legislation / eu / engl…- 02.10.2012.

63. Звід відомостей, що становлять державну таємницю України: Затверджено СБ України наказом № 52 від 1.03.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – 13 квіт.

64. Информационные войны в киберпространстве США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // interaffairs.ru/read.php?item 608.

65. Исполнительная власть в РФ. Проблемы развития / Отв. ред. И. Л. Бачило. – М. : Юристь, 1998. – 431 с.

66. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1893 від 27.11.1998 р. із змінами та доповненнями // Інформаційні технології. Нормативна база. – К. : КНТ, 2005. – 500 с.

67. Інструкція про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведення роботи з ними: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 558 від 22.05.1996 р.

68.Інтернет[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.government.ru

69.Інтернет[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.security.ru /news/ 437- v-velikobritanii – sozdan – novyj – centr.h… – 02.10.2012.

70. Інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kremlin.ru

71. Какашкін Д. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки України / Д. Какашкін, О. Шарікова, А.Жаров. 2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nc.ufei.ukrsat.com/Kyrsi%2020004/tezi/images\_tezi/054.

72. Калюжний Р. А. Інформаційне забезпечення державного управління (на прикладі системи органів внутрішніх справ) / Р. А. Калюжний // Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В. Б. Авер’янова.– К. : Юрінком Інтер, 1998. – С. 395 – 406.

73. Катарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Т. Катарбинский. – М. : Экономика, 1975. – С. 30 – 31.

74.Кельман М.О. Загальна теорія держави і права: Підручник / М. О. Кельман, О. Г. Мурашин. – К. : Кондор, 2006. – 477 с.

75**.** Кинг Мартин Лютер. Любите врагов наших / Мартин Лютер Кинг // Вопросы философии. – 1992. – № 3. – С. 66 – 71.

76. Кичигин С. Год Януковича / С. Кичигин // 2000. – 2010. – 25 лют.

77. Кичигин С. Тунель под земным шаром. Мировая премьера «Пленки Мельниченка – 2» / С. Кичигин // 2000. – 2010. – 3 – 9 дек.

78. Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження: Навчальний посібник / О.В. Клименюк // – К.: Міленіум, 2005. – 186 с.

79. Кодекс України про адміністративні правопорушення, станом на 25.04.2006 р. // Кодекси і закони України. – К. : Вид. дім «Скіф», 2006. – 200 с.

80. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник / В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.

81. Колпаков В. Н. Адміністративне право України: Підруч. / В. Н. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

82. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kombo/control/uk/publish

83. Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/svobodaslova/snfo\_struct.html.

84. Комітети Верховної Ради України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http.//w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p-komitis

85. Конах В. К. Забезпечення інформаційної безпеки держави як складової системи національної безпеки (приклад США): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 21.01.01 „основи національної безпеки держави„ / В. К. Конах. – К., 2005. – 17 с.

86. Конвенція про захист (прав) фізичних осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Прийнято Радою Європейського Союзу 28.01.1991 р. – Страсбург, 1991. – Сер. Євпропейські Угоди. – №108 (ETS 108).

87. Конституційне право України: Підручн. для студентів вищих навч. закладів / За заг. ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К. : ІнЮре, 2002. – 544 с.

88. Конституція України // Закони України / Верховна Рада України, Інститут законодавства. – К. : Книга, 1997. – Т.10. – С. 5 – 40.

89. Концепция национальной безопасности РФ: В редакции Указа Президента РФ от 24.06.2000 г. // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 2 – Ст. 170.

90.Концепція (основи державної політики) національної безпеки України: Схвалено постановою Верховної Ради України від 16.01.1997 р. // Урядовий кур’єр. – 1997. – 6 лют.

91. Концепція технічного захисту інформації України: Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 1126 від 8.10.1997 р. // Інформаційні технології. Нормативна база. – К. : КНТ, 2005. – С. 299 – 311.

92. Копиленко О. Л. Кодифікація законодавства України на сучасному етапі державотворення / О. Л. Копиленко, Л. М. Горбунова // Актуальні питання кодифікації законодавства України /За заг. ред. О. В. Зайчука. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. - Вип. 1. – С. 6 – 14.

93. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи : Навч. посібн. / Б. А. Кормич. – К. : Кондор, 2008. – 382 с.

94. Корнієвський О. А. Громадські об’єднання у системі національної безпеки України: дис. ... докт. політ. наук: 23.00.02 */* Олександр Анатолійович Корнієвський. – К., 2011. – 415 с.

95.Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д. Г. Гринчишина. - 2-е вид., переробл. і доп. – К. : Рад. шк., 1988. – 320 с.

96. Крылов Г. О. Международный опыт правового регулирования информационной безопасности и его применение в Российской Федерации: автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. юр. наук : спец. 05.13.19 «методы и системы защиты информации, информационная безопасность» / Г. О. Крылов. – M., 2007. – 18 с.

97. Курушин В.Д. Компьтерные преступления и информационная безопасность: Справочник / В. Д. Курушин, В. А. Минаев. – М., 1998. – 630 с.

98. Леваков А. Информационная безопасность США: проблемы и решения / А. Леваков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://freelance4.narod.ru/IS\_USA.htm.

99. Лекарев С.В. Операция длиной в полвека. Как британские спецслужбы участвовали в борьбе с «империей зла» / С.В. Лекарев // Независимое военное обозрение.- 2002.- № 16.

100. Литвиненко О. В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії: Монографія / О. В. Литвиненко. – К. : Сатсанга, 2000. – 222 с.

101. Литвиненко О. В. Українська національна безпека: стислий нарис / О. В. Литвиненко // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 2. – С. 121 – 125.

102. Ліпкан В. А. Адміністративно-правові основи забезпечення національної безпеки України: дис. доктора юрид. наук: 12.00.07 / Володимир Анатолійович Ліпкан. – К., 2008. – 643 с.

103. Ліпкан В. А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях / В. А. Ліпкан, О. С. Ліпкан, О. О. Яковенко. – К. : Текст, 2006. – 256 с.

104**.** Ліпкан В. А. Національна безпека України: кримінально-правоваохорона: Навч. посібн. / В. А. Ліпкан, І. В. Діордіця. – К. : КНТ, 2007. – 292 с.

105. Ліпкан В. А. Національна безпека України: Навч. посібн. / В. А. Ліпкан. -2-е вид. – К. : КНТ, 2009. – 576 с.

106.Логінов О. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Олександр Володимирович Логінов. – К., 2005. – 236 с.

107. Логунов А. Б. Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие / А. Б. Логунов. – М. : Вузовский учебник, 2009. – 432 с.

108.Лопатин В. Н. Безопасность экономики информационных технологий в условиях глобализации / В. Н. Лопатин // Проблемы информатизации. – 2001. – Вып. 2. – С. 1 – 21

109. Лутаций В. От геополитики к геоэкономике / В. Лутаций // Зеркало недели. – 2002. – 12 янв.

110. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика: монографія / Є.А. Макаренко. – К.: Наша культура і наука, 2000. – 368 с.

111. Макаренко Л.О. Правова культура як фактор реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні: Монографія / Кол. авторів; За заг ред. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука. – К.: Юридична думка, 2007. – 427 с.

112.Максименко Ю. Є. Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ю. Є. Максименко. – К., 2007. – 186 с.

114. Малько А. В. Проблемы правовых средств: Сборник науч. исслед. «Проблемы теории государства и права». – М. : Проспект, 1999. – 727 с.

115. Мартин Хайдеггер / Карл Ясперс. Переписка. 1920 – 1963 / Пер. с нем. И. Михайлова; под ред. Н. Фёдоровой. – М. : Ad Marginem, 2001. – 416 с.

116. Марущак А. І. Інформаційне право. Доступ до інформації: Навч. посіб. / А. І. Марущак. – К., 2007. – 280 с.

117. Марущак А. І. Пріоритети розвитку інформаційного права України / А.І. Марущак // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 22.

118. Мастяниця Й. У. Інформаційні ресурси України: проблеми державного управління: Монографія / Й. У. Мастяниця, О. В. Соснін, Л. Є. Шиманський. – К. : НІСД, 2002. – 141 с.

119. Мастяниця Й. У. Охорона державних секретів незалежної України: Історично-правові нариси / Й. У. Мастяниця, Л. Є. Шиманський, О. В. Олійник, В. П. Ворожко; за заг. ред. П. О. Мисника, О. В. Зайчука. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – 128 с.

120. Мельник В. Фінанси в системі економічної безпеки / В. Мельник // Науковий вісник АДПСУ. – 2000. – № 3. – С. 46 – 50.

121. Минеев А. «Эшелон» наезжает на Европу / А. Минеев // Эхо планеты. – 2000. – № 16. – С. 18 – 21.

122. Мирошниченко В. М. Национальная безопасность Российской Федерации. Обеспечение и организация управления: Учебное пособие / В. М. Мирошниченко. – М. : Экзамен, 2002. – 256 с.

123. Науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації» / За заг. ред. Д. Котляра. – К. : Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації, 2012. – 334 с.

124. Недюха М. П. Правова ідеологія як засіб систематизації законодавства / М. П. Недюха // Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. О. В. Зайчука. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – Вип. 1. – С. 23 – 35.

125. Нижник Н. Р. Національна безпека: Методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку: Навч. посібник / Н. Р. Нижник, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус. – К. : Преса України, 2000. – 304 с.

126. Нижник Н. Р. Про державне управління, об’єкт і предмет його теорії / Н. Р. Нижник, О. А. Мосов // Вісник УАДУ. – 2000. – № 3. – С. 56 – 61.

127. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління: [монографія] / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 160 с.

128. Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : Монографія / Г. В. Новицький. – К. : Інтертехнологія, 2008. – 496 с.

129. О безопасности: Закон Российской Федерации № 2446-1 от 5.03.1992 г. // Ведомости РФ. – 1992. - № 15 - Ст. 22.

130. О безопасности: Закон Российской Федерации № 390-ФЗ от 28.12.2010 // Российская газета – Федеральный выпуск. – 2010. - № 5374.

131. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РФ, признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ: Федеральный закон № 86-ФЗ от 30.06.2003 г. // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 27. – Ст. 2700.

132. О мерах по совершенствованию государственного управления в области безопасности РФ: Указ Президента РФ от 11.03.2003 г. // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 12. – Ст. 1101.

133. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года Указ Президента РФ № 537 от 12.05.2009 г. // Российская газета – Федеральный выпуск. – 2010. – № 4912.

134. О федеральных органах правительственной связи и информации: Закон РФ № 4524 – I от 19.02.1993 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ. – 1993. – № 12. – Ст. 423.

135. Об информации, информатизации и защите информации: Закон РФ № 15-ФЗ в редакции Закона от 10.01.2003 г. // Собрание законодательства РФ. – 2003 - № 2. – Ст. 167.

136. Об информации, информационных технологиях и защите информации: Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. // Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 31. – Ч. 1. – Ст. 3448.

137. Об органах Федеральной службы безопасности в РФ: Федеральный Закон № 40-ФЗ от 22.02. 1995 г. // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269.

138. Овсянко Д. М. Административное право / Д. М. Овсянко; под ред. Г. А. Туманова. – М. : Юристъ, 1999. –123 с.

139. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. - 2-е изд. – М. : Русский язык, 1981. – Т. 1. – 816 с.

140.Олійник О.В. Інформаційний простір як основа соціально-економічного, політичного і культурного забезпечення інформаційної безпеки в Україні / О.В. Олійник // Бюлетень Міністерства юстиції України, 2012. - № 4. - С. 98-104.

141. Олійник О. В. Політико-правові аспекти формування інформаційного суспільства суверенної і незалежної держави / О. В. Олійник, О. В. Соснін, Л. Є. Шиманський // Держава і право. – 2001. – Вип. 13. – С. 534 – 541.

142. Оніщенко Н. М. Систематизація законодавства в контексті сучасної юридичної науки / Н. М. Оніщенко // Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. О. В. Зайчука. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – Вип. 1. – С. 19 – 23.

143. Основы государства и права : Учебник / 4-е изд. доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 704 с.

144. Остроухов В. В. Інформаційна безпека: соціально-правові аспекти / В. В. Остроухов. - 01.10.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //pidruchniki.ws/1584072036934/ politologiya / informatsiyna bezpe…

145. Очирова О. А. Проблемы социального развития в контексте эволюции природы труда / О. А. Очирова // Вестник Московского университета. – 2009. – № 4. – С. 80 – 89.

146. Паламарчук М. О. Демократичне управління сектором безпеки України: перспективи розвитку / М. О. Паламарчук // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 2. – С. 155 – 159.

147. Панарин И. Н. Проблемы обеспечения информационной безопасности в современных условиях / И. Н. Панарин // Защита информационных систем. Проблемы обеспечения информационной безопасности в современных условиях. – 13.11.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mhtml: file://E:\Одесса\Kiev – security.org.ua. – Page 1 of 10.

148. Панарин И. Технология информационной войны / И. Панарин. – М. : КСП, 2003. – 320 с.

149. Панченко О. А. Информационная безопасность личности / О. А. Панченко, Н. В. Банчук. - 2-е изд. – К. : КИТ, 2011.– 736 с.

150**.** Пастернак-Таранущенко Г. Історія виникнення та розвитку науки про економічну безпеку / Г. Пастернак-Таранущенко // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 4. – С. 2 – 7.

151. Петренко С. Потенциал сдерживания угроз / С. Петренко // 2000. – 2010. – 3 – 9 дек.

152. Петрунин С. План Даллеса сработал и без Даллеса / С. Петрунин // Дуель. – 1998. – № 24.

153. Питання концепції реформування інформаційного законодавства України / Р. Калюжний, В. Гавловський, В. Цимбалюк, М. Гуцалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К. : НТУУ КПІ; Міносвіти і науки України; СБУ, 2000. – С. 17 – 21.

154. Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України № 370 від 6.04.2011 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/370/2011.

155. Положення про Громадську раду з питань свободи слова та інформації: Затверджено Комітетом Верховної Ради з питань свободи слова та інформації 13.04.2010 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/svobodaslova/rada\_polozh.html.

156. Поляруш О. О. Інститути громадянського суспільства як засіб реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки / О.О. Поляруш // Інформація і право. - 2011. – № 1. – С. 62 – 69.

157. Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу від 03.06.2010 р. (з Експертною доповіддю НІСД «Україна XXI століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації» / укладач А. В. Єрмолаєв). – К. : НІСД, 2010. – 128 с.

158. Почепцов Г. Що таке психологічна війна і як наш «касетний скандал» з нею співвідноситься? / Г. Почепцов // День. – 2001. – 10 лют.

159. Про авторське право і суміжні права: Закон України № 3792-XII від 23.12.1993 р. // Україна: інформація і свобода слова: Зб. законодав. актів, нормативн. документів та статей / Нац. рада з питань телебач. і радіомов. – К. : Молодь, 1997. – С. 168 – 192.

160. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121-III від 7.12.2000 р. // Голос України. – 2001. – 23 січ.

161. Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2002. – 27 трав.

162. Про громадські об’єднання: Закон України № 4572-VI від 22.03.2012 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/4572-17

163. Про державну службу : Закон України № 3723 - XII від 15.12.1993 р. // Голос України. – 1994. – 5 січ.

164. Про державну таємницю: Закон України № 3856-XII від 21.01.1994р. в редакції Закону № 1079- XIV від 21.09.1999 р. // Голос України. – 1999. – 26 жовт.

165. Про доступ до публічної інформації : Закон України № 2939-VI від 13.01.2011 р. // Голос України. – 2011. – 9 лют.

166. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України № 2783-XII від 16.11.1992 р. // Україна: інформація і свобода слова: Зб. законодавч.актів, нормативних документів та статей / Нац. рада з питань телебач. і радіомов. – К. : Молодь,1997. – С. 92 – 100.

167.Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України : проект Закону України. Внесено народним депутатом України Чижем І. С. 12.08.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  <http://www.rada.kiev.ua>

168.Проект Концепції (основи державної політики) інформаційної безпеки України (Розроблено УЦЕПД (центр Разумкова) // Національна безпека і оборона. – 2001. – № 1. – С. 50 – 59.

169. Проект Концепції державної інформаційної політики України: Розроблений Міжвідомчою робочою групою з підготовки проекту Концепції державної інформаційної політики України. - Кабінет Міністрів України, 2001.

170. Проект концепції кодифікації законодавства України // Актуальні питання кодифікації законодавства України /За заг. ред. О. В. Зайчука. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – Вип. 1. – С. 215 – 226.

171. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України № 2411-VI від 1.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 527.

172. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 р. // Цивільне процесуальне законодавство. Нормативно-правові акти. Судова практика. Зразки документів. – К. : Юріком Інтер, 2005. – 432 с.

173.Про затвердження Положення про Адміністрацію Президента України: Затверджено Указом Президента України № 159/97 від 19.02.1997 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159/97

174. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України № 236/96-ВР від 7.06.1996 р. // Україна: інформація і свобода слова: Зб. законодав. актів, нормативн. документів та статей / Нац.рада з питань телебачення і радіомов. – К. : Молодь,1997. – С. 466 – 476.

175. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України № 81/84-ВР від 05.07.1994 р. із змінами і доповн. // Інформаційні технології. Нормативна база. – К. : КНТ, 2005. – С. 71 – 77.

176. Про заходи щодо вдосконалення діяльності Адміністрації Президента України: Указ Президента України № 729/2002 від 20.08.2002 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/729/2002

177. Про інформацію : Закон України № 2657- XII від 2.10.1992р. в редакції Закону № 2938-VI від 13.01.2011 р. // Голос України. – 2011. – 19 лют.

178. Про інформацію: Закон України № 2657 - XII від 2.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

179. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України № 75/98- ВР від 4.02.1998 р. // Закони України / Верховна Рада України. – К. : Книга, 1998. – Т. 15. – С. 146 – 160.

180. Прокоф’єв М. Підходи щодо захисту інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах / М. Прокоф’єв // Захист інформаційних ресурсів України в інформаційно-телекомунікаційних системах : Матеріали круглого столу, Київ, 23.05.2001 р. – К. : ДСТЗІ СБ України, 2001. – С. 104 – 107.

181**.** Про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України: Указ Президента України № 63/2002 від 22.01.2002 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63/2002.

182. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

183. Про науково-технічну інформацію: Закон України № 3322-XII від 25.06.1993 р. // Закони України / Верховна Рада України. – К. : Книга, 1996. – Т.5. – С.191 – 200.

184. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України № 3815-XII від 24.12.1993 р. // Закони України / Верховна Рада України. – К. : Книга,1996. -Т. 6. – С. 387 – 398.

185. Про Національну програму інформатизації: Закон України № 74/98-ВР від 4.02.1992 р. (із змінами, внесеними Законом № 2684-III від 13.09.2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 3.

186. Про Національну систему конфіденційного зв’язку: Закон України № 2919-III від 10.01.2002 р. // Урядовий кур’єр. – 2002. – 20 лют.

187. Про оборону України: Закон України № 1932-XII від 6.12.1991 р. // Народна армія: Спец. випуск. – 1993. – С. 3 – 5.

188. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України № 1085/2010 від 9.12.2010 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/1085/2010.

189. Про основи національної безпеки: Закон України № 964-IV від 10.06.2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 30 лип.

190. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України № 537-V від 9.01.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.

191. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закон України № 3687-XII від 15.12.1993 р. // Закони України / Верховна Рада України. – К. : Книга, 1996. – Т. 6.

192. Про політичні партії в Україні : Закон України № 2365-III від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – № 23. – Ст. 118.

193. Про прийняття за основу проекту Закону України «Про концепцію державної інформаційної політики»: Постанова Верховної Ради України № 2897-УІ від 11.01.2011 р.; Додатки: Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про Концепцію державної інформаційної політики»; Проект Концепції державної інформаційної політики» // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

194. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України № 183/98-ВР від 5.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.

195. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році» : Указ Президента України № 1119/2010 від 10.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.raindow.gov.ua/documents/277.html.PrintVersion/

196. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року “Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України”: Указ Президента України № 1193 від 6.12.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 50. – Ст. 28 – 32.

197. Про Службу безпеки України: Закон України № 2929-III від 25.03.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

198. Про телебачення і радіомовлення: Закон України № 3759-XII від 21.12.1993 р. з доповн. від 2.06.1995 р. // Україна: інформація і свобода слова: Зб. законодавч. актів, нормативних документів та статей / Нац. рада з питань телебач. і радіомов. – К. : Молодь,1997. – С. 111 – 138.

199. Про телекомунікації: Закон України № 1280-IV від 18.01.2003 р. зі змінами і доповненнями від 24.06.2004 р., 21.10.2004 р. // Інформаційні технології. Нормативна база / Упорядкування Є. К. Патушинський. – К. : КНТ, 2005. – С. 184 – 237.

200. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України № 3166-УІ від 17.03.2011 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/3166-17.

201. Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації / За заг. ред. Н. Р. Нижник. – Чернівці : Технодрук, 2008. – 432 c.

202.Радзівіл К.С. Забезпечення фінансової безпеки України (адміністративно – правовий аспект): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Костянтин Сергійович Радзівіл. – К., 2012. – 189 с.

203.Развитие телекоммуникаций и построение информационного общества в странах СНГ: Сб. материалов междунар. Конгресса, СПб, 21 – 23.02.2001. – СПб. :Секретариат МПА государств-участников СНГ, 2001. – С. 10 – 36.

204. Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС «Про захист фізичних осіб, що стосується обробки персональних даних установами і органами Спільноти і щодо вільного переміщення таких даних» № 45/2001 від 18.12.2000 // Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. – К. : Торгово-поліграфічний дім, 2005. – С. 6 – 40.

205. Резник В. В. Дослідження проблем державної стратегії та стратегічних принципів державного управління як один із напрямів кодифікації законодавства України / В. В. Резник // Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. О. В. Зайчука. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – Вип. 1. – С. 91 – 95.

206. Резолюція Ради Європейського Союзу «Про Європейський підхід до культури мережі та інформаційної безпеки» від 18.02.2003 // Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. – К. :Торгово-поліграфічний дім, 2005. – С. 120 – 122.

207. Резолюція Ради Європейського Союзу «Про організацію та управління Інтернет ресурсами» від 14.10.2000 // Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. – К. : Торгово-поліграфічний дім, 2005. – С. 3 – 5.

208. Рекомендації Ради Європейського Союзу щодо пунктів з цілодобової підтримки служби боротьби зі злочинами у сфері високих технологій від 25.06.2001 // Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. – К. : Торгово-поліграфічний дім, 2005. – С. 41 – 43.

209. Рішення Європейського парламенту і Ради ЄС «Про затвердження багаторічної програми (2003 – 2005) щодо моніторингу плану дій е-Європа 2005, розповсюдження корисного застосування і вдосконалення мережевої і інформаційної безпеки» № 2256/2003 від 23.12.2003 р. // Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. – К. : Торгово-поліграфічний дім. – 2005. – С. 123 – 130.

210. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охороняємий законом інтерес) від 01.12.2004 р. № 18-рп 2004: Справа № 1-10/2004 // Цивільне процесуальне законодавство України. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 361 – 372.

211. Савченко Л. А. Проблеми систематизації фінансового законодавства / Л. А. Савченко // Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. О. В. Зайчука. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – Вип. 1. – С. 35 – 38.

212. Самофалов В. Управляемый имидж / В. Самофалов // 2000. – 2010. – 29 окт. – 4 нояб.

213. Серебрянников В. В. Вопросы национальной безопасности /  В. В. Серебрянников // Вопросы философии. – 2005. – №2. – С. 22 – 29.

214. Симоненко В. Два в одном, или Фольстарт админреформы / В. Симоненко // 2000. – 2011. – 4 – 10 марта.

215. Ситник Г. Методологічні аспекти формування понятійно-категорійного апарату національної безпеки / Г. Ситник //Вісник УАДУ. – 2000. – № 2. – С. 19 – 27.

216. Словарь иностранных слов / Под ред.: И. В. Лехина, Ф. Н. Петрова. – М. : Госиздат иностр. и нац. словарей, 1954. – 856 с.

217. Сніцаренко П. М. Організаційні основи державної системи забезпечення інформаційної безпеки у воєнній сфері / П. М. Сніцаренко // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2012. – № 2. – С. 46 – 49.

218.Советский энциклопедический словарь / Научно-редакц. совет: А. М. Прохоров, М. С. Гиляров, Е. М. Жуков и др. – М. : Советская энциклопедия,1980. – 1600 с.

219. Соснін О. В. Державна політика в галузі управління інформаційним ресурсом України: дис. докт. політ. наук : 23.00.02 / О. В. Соснін. – К., 2003. – 395 с.

220. Соснін О. В. Проблеми життєдіяльності інформаційної сфери / О. В. Соснін, О. В. Корнейко, О. В. Олійник // Міжвідомчий НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю. – 2009. – С. 269 – 272.

221. Спицнадель В. Н. Основи системного аналізу: Учеб. пособие / В. Н. Спицнадель. – СПб. : Бизнес-пресса, 2000. – 236 с.

222. Степко О. М. Аналіз головних складових інформаційної безпеки держави / О. М. Степко // Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету. – 2011 [Електронний ресурс] / О. М. Степко. – Режим доступу: http: // [www.nbuv.gov.ua](http://www.nbuv.gov.ua)/portal/ Soc Gum/ Nviminou/ 2011 1/83-92.pdf.

223. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібн. / С. Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2007. – 624 с.

224. Стеценко С. Г. Кодифікація медичного законодавства України: постановка проблеми / С. Г. Стеценко // Актуальні питання кодифікації законодавства України /За заг. ред. О. В. Зайчука. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – Вип. 1. – С. 38 – 46.

225. Стратегическая концепция обороны и безопасности членов НАТО / Принята главами государств и правительств в Лисабоне // 2000. – 2010. – 26 нояб.

226. . Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О. В. Власюка. – К. : НІСД, 2002. – 864 с.

227. Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред.: В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007. – Т. 1. – 539 с.

228.Стрельцов А. А. Актуальные проблемы обеспечения информационной безопасности / А. А. Стрельцов // Факт: Информационно-аналитический журнал. – 2003. – № 11.

229.Стрельцов А. А. Обеспечение информационной безопасности России. Теоретические и методологические основы / А. А. Стрельцов; под ред.: В. А. Садовничего и В. П. Шерстюка. – М. : МЦНМО, 2002. – С. 153 – 168.

230. Тер-Акопов А. А. Безопасность человека: теоретические основы социально-правовой концепции / А. А. Тер-Акопов. – М. : МНЭТТУ, 1998. – 194 с.

231. Ткаченко С. Информационная война против России / С. Ткаченко. – СПб. : Питер, 2011. – 224 с.

232. Толочко П. Киев и НАТО: проблемы интеграции. Богатство Украины может приростать Россией / П. Толочко // 2000. – 2010. – 3 – 9 дек.

233. Тоффлер О. Третя хвиля / О. Тоффлер // США – економіка, політика, ідеологія. – 1982. – № 7 – 11.

234. Трактаты о вечном мире [Предисл. Ф. В. Константинова. Вводная статья и примечание И. С. Андреевой]. – М. : Соцэкгиз, 1963. – 278 с.

235. Туманова Л. В. Обеспечение и защита права на информацию / Л. В. Туманова, А. А. Снытников – М. : Городец-издат, 2001. – 344 с.

236. Туронок С. Г. Информационно-коммуникативная революция и новый спектр военно-политических конфликтов / С. Г. Туронок // Полис. – 2003. – № 1. – С. 24 – 37.

237. Турченко О. Г. Правовое регулирование информационной безопасности в Украине: Монография / О.   Г. Турченко. – Донецк, 2010. – 228 с.

238. Тютюнник В. Загрози національним інтересам у сфері оборони та можливості їх усунення / В. Тютюнник // Зб. ст. за матер. Міжнародної конф. “Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти”, Київ, 9 – 10.2000 р. – К. : Сатсанга, 2001. – С. 162 – 166.

239. Україна 2000 і далі: геополітичні інтереси та сценарії розвитку: Монографія / Автор. колектив: О. М. Гончаренко (керівник), Б. О. Парахонський, Р. Н. Жангожа та ін. – К. : НІСД, 1999. – 384 с.

240. Україна: підсумки соціально-економічного розвитку та погляд у майбутнє: Виступ Президента України Л. Д. Кучми на наук. конф. “Україна на порозі XXI сторіччя: уроки реформ і стратегія розвитку”, Київ, 16.11.2000 р. // Стратегічна панорама. – 2000. – № 3 – 4. – С. 3 – 20.

241. Україна: поступ у XXI століття: Зб. ст. / І. Ф. Надольний, В. А. Ребкало, Н. Р. Нижник та ін. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 189 с.

242. Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи / За ред. В. С. Крисаченка. – К. : НІСД, 2004. – 648 с.

243. Урсул А. Д. Устойчивое развитие и проблемы безопасности / А. Д. Урсул // Безопасность. Информационный сборник. – 1995. – № 9. – С. 47 – 51.

244. Уфимцев Ю. С. Методика информационной безопасности / Ю. С. Уфимцев, В. П. Буянов, Е. А. Ерофеев и др. – М. : Экзамен, 2004. – 544с.

245. Федоров А. Семь тезисов противников «Международной информационной безопасности» / А. Федоров // Международная жизнь. – 2001. – № 12. – С. 89 – 92.

246. Филипповський В. Закон об оппозиции: рro и contra / В. Филипповський // 2000. – 2011. – 4 – 10 март.

247. Фомін В. О. Сутність і співвідношення понять «інформаційна безпека», «Інформаційна війна» та інформаційна боротьба» / В. О. Фомін, А. О. Рось // Наука і оборона. – 1999. – № 4. – С. 23 – 32.

248. Французская философия и эстетика XX века: А. Бергсон, Э. Мунье, М. Мерло-Понти : Сборник [предисл. П. Мореля]. – М. : Искусство, 1995. – 269 с.

249. ХарченкоЛ. С. Інформаційна безпека України: Глосарій / Л. С. Харченко, В. А. Ліпкан, О. В. Логінов; за заг. ред. Р. А. Калюжного. – К. : Текст, 2004. – 136 с.

250. Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В. В. Цвєтков. – Х. : Право, 1996. – 164 с.

251. Цивільний кодекс України, станом на 1.012006 р. // Кодекси і закони України. – К. : Вид. дім «Скіф», 2006. – 272 с.

252. Цимбалюк В. С. Інформаційна безпека підприємницької діяльності: визначення сутності та змісту поняття за умов входження України до інформаційного суспільства (глобальної кіберцивілізації) / В. С. Цимбалюк // Підприємництво, держава, право. – 2004. – № 3. – С. 88 – 91.

253. Цимбалюк В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики): Монографія / В. С. Цимбалюк. – К. : Освіта України, 2010. – 388 с.

254. Цимбалюк В. С. Окремі питання щодо визначення категорії «інформаційна безпека» у нормативно-правовому аспекті / В. С. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення захисту інформації в Україні. – 2004. – № 8. – С. 30 – 33.

255. Цимбалюк В. С. Основи інформаційного права України: Навч. посібн. / За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного, П. В. Мельника. – К. : Знання, 2004. – 274 с.

256. Чепак В. Бесконечная война? Европейские кукловоды не сидят сложа руки: Записки Бильдербергского клуба / В. Чепак // Тайны будущего. – 2012. – № 9. – С. 20.

257. Шариков П. А. Политика США в области информационной безопасности : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / Шариков Павел Александрович. – М., 2009. – 216 с.

258. Шилінгов В. С. Кодифікація – пріоритетний напрямок удосконалення нормативно-правового регулювання освітньої діяльності в Україні / В. С. Шилінгов // Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. О. В. Зайчука. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – Вип. 1. – С. 47 – 51.

259. Юдін О. Інформаційна безпека держави : Навч. Посібник / О. Юдін, В. Богуш. – Х. : Консум, 2005. – 576 с.

260. Юридическая энциклопедия / Под ред. Ю. М. Тихомирова. – М. : Изд. Тихомирова М.Ю., 1997. – 526 с.

261. Юридична енциклопедія / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Укр. енциклопедія, 1998 – 1999. – Т. 2. – 744 с.

262. Юсупов Р. М. Информационная безопасность / Р. М. Юсупов // Вооружение, политика. конверсия. – 1997. – № 3 – 4.

263. Юсупов Р. М. Научно-методологические основы информатизации / Р. М. Юсупов, В. П. Заболотский. – СПб. : Наука, 2000. – 455 с.

264. Юсупов Р. М. Человек в информационном пространстве / Р. М. Юсупов, В. П. Заболотский, В. П. Иванов // Проблемы информатизации. – 1996. – Вып. 4. – С. 3 – 7.

265. Янукович В. Ф. Реформы набирают ход: «Мы вернули страну в поле реальной экономики»: Эксклюзивное интервью Президента Украины Виктора Януковича /Записал С. Кичигин // 2000. – 2011. – 25 февр. – 3 март.

266. Ярочкин В. И. Секьюритология – наука о безопасности жизнедеятельности / В. И. Ярочкин. – М. : Ось-89, 2000. – 400 с.

267. Charter of the United [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.orglen/documents/charter/

268. Managing Defence in a Democracy / [edited by Layra R. Cleary and Teri McConville]. – L. : Routlege, 2010. – 272 p.

269. Resolution adopted by the General Assembly UN [on the report of the First Committee (A/53/576)] «Development in the field of information and telecommunication in the context of information security». – Distr. General A/RES/53/70, 4 January, 1999, N.Y.