# Лекція 2

# Тема: МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ: ПРИНЦИПИ, СТРУКТУРА, ДІЯЛЬНІСТЬ

# План

# Олімпійська хартія - основний правовий документ Олімпійського спорту.

# Діяльність міжнародного олімпійського комітету (МОК).

# Міжнародні спортивні федерації (МСФ).

# Національні олімпійські комітети (НОК) та їх роль у зміцненні міжнародного Олімпійського руху.

# Міжнародна Олімпійська академія (МОА), Олімпійський музей.

# *Ключові слова: Олімпійська хартія, МОК, НОК, МСФ*

# Література

1. *Візітей Н.Н*. Олімпізм П'єра де Кубертена й історичні перспективи реалізації його ідей /Н.Н. Візітей, В.А. Монолаки // Наука в олімпійському спорті. *−* 2013. *−* № 3. *−* С. 5-15.
2. *Бріскін Ю.* Спорт інвалідів у міжнародному олімпійському русі :[монографія] / Юрій Бріскін. – Львів : Край, 2006. – 346 с.

ISBN 966-547-206-2.

1. *Бріскін Ю.* Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади : навч. посіб. / Юрій Бріскін. – Львів : Ахілл, 2003. – 128 с. – ISBN 966-7617-51-3.
2. *Бубка С. Н.* Олімпійське сузір’я України: атлети / С. Н. Бубка, М. М. Булатова. − К. : Олимпийская л−ра, 2010. − 166 с.
3. *Булатова М.М.* Культурне надбання Стародавньої Греції й Олімпійські ігри /М.М. Булатова, С.Н. Бубка. *−* К.: Олімпійська л−ра, 2012. *−* 408 с.
4. *Бурк В*. Спорт у Китаї: історія розвитку й сучасний стан / В. Бурк // Наука в олімпійському спорті. – 2014. – № 1. – С. 54-59. – Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/NOS_2014_1_11>
5. *Козлова Н.А.* Розвиток основ централізованої підготовки спортсменів в олімпійському спорті / Козлова Н. А. // Фізичне виховання студентів. – № 1. – 2012. – С. 47-49*.*
6. *Олимпийская хартия* / Міжнародний олімпійський комітет. − К.: Олімп, л−ра, 1999. − 96 с.
7. *Павлюк Є.О., Свіргунець Є.М.* Олімпійський і професійний спорт: навчальний посібник / Є.О. Павлюк, Є.М. Свіргунець. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 254 с.
8. *Платонов В.М.* Олімпійська підготовка національної команды США: перемоги, поразки, проблеми [Електронний ресурс] /В.М. Платонов, С. Масри // Наука в олімп. спорті. – 2004. – № 2. – С. 30-35.
9. *Платонов В.М.* Олімпійський спорт: в 2 т. /В.М. Платонов, М.М. Булатова, С.Н. Бубка [и др.]; під заг. ред. В.М. Платонова. – Київ: Олімп. л-ра, 2009. – Т. 1. – 736 с. – ISBN 978-966-8708-15-2.
10. *Платонов В.М.* Олімпійський спорт: в 2 т. /В.М. Платонов, М.М. Булатова, С.Н. Бубка [и др.]; під заг. ред. В.М. Платонова. – Київ: Олимп. л-ра, 2009. – Т. 2. – 696 с. ISBN 978-966-8708-17-6.
11. *Платонов В.М.* Енциклопедія Олімпійського спорту України / за ред. В.М. Платонова. – Київ: Олімпійська література, 2005. – 464с.

ISBN 966-7133-71-0.

1. *Шинкарук О.* Особливості олімпійської підготовки спортсменів у зарубіжних країнах /О. Шинкарук //Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. № 1(17) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – C. 126–130.

***Електронні ресурси***

1. НОК України. Режим доступу до ресурсу: <http://noc-ukr.org/>
2. Новини НОК України. Режим доступу до ресурсу: <http://noc-ukr.org/news/>

# Олімпійська хартія - основний правовий документ

# олімпійського спорту

Робота Олімпійського руху регламентована Олімпійською хартією – документом конституційного характеру. Хартія визначає межі роботи МОК, а також цінності організації і обов’язки членів «олімпійської сім´ї».

Основи Олімпійської хартії були розробленні П’єром де Кубертеном. Перша редакція цього документу була затверджена в червні 1894 р. в Парижі на Міжнародному атлетичному конгресі (що увійшов до історії як I Міжнародний Олімпійський конгрес).

Даний документ розпочинається наступним параграфом:

*«Олімпійська хартія – це збірка фундаментальних принципів Олімпізму, правил та роз'яснень, затверджених Міжнародним Олімпійським Комітетом (МОК). Вона регламентує організацію, дію та процеси Олімпійського руху і визначає умови проведення Олімпійських Ігор. По суті, Олімпійська хартія виконує три основних завдання:*

*а) Олімпійська хартія, як основний інструмент конституційного характеру визначає та відроджує фундаментальні принципи та невід'ємні цінності Олімпізму.*

*б) Олімпійська хартія - це і статут Міжнародного Олімпійського Комітету.*

 *в) Олімпійська хартія визначає основні права і обов'язки трьох головних ланок Олімпійського руху, а саме: Міжнародного Олімпійського Комітету, міжнародних федерацій та національних олімпійських комітетів, а також організаційних комітетів Олімпійських ігор, які повинні дотримуватись Олімпійської хартії».* (МОК, 2013)

У першому варіанті цього документу (1894 р.) передусім було зафіксовано, що на користь моралі Міжнародний конгрес і окремі країни вважають необхідним відродити на міжнародній основі Ігри в сучасній формі, але з дотриманням стародавніх традицій. Відзначалося, що до участі в цих Іграх слід запрошувати спортивні об'єднання усіх країн і що кожна країна може бути представлена тільки своїми громадянами. Встановлювалося, що напередодні Олімпійских ігор, які проводитимуться кожні чотири роки, окремі країни повинні проводити відбіркові або попередні змагання для того, щоб країни були представлені кращими спортсменами. Перераховувалися види спорту і спортивні дисципліни, що включались в програму Олімпійських ігор (біг, стрибки, метання диску - в легкій атлетиці, важка атлетика, вітрильний спорт, плавання, веслування, фехтування, боротьба, бокс, кінний спорт, гімнастика, велоспорт, спортивна стрільба, ковзанярський спорт).

В Олімпійській хартії визначалося, що, за винятком фехтування, в змаганнях на Олімпійських іграх з усіх інших видів спорту можуть брати участь тільки аматори, а ті, для кого спорт є професією, не можуть приймати участі в олімпійських змаганнях. У додатку до цього документу давалося роз'яснення відносно поняття "аматорство" в олімпійському спорті. Статус спортсмена-аматора визначався таким чином: "це людина, котра ніколи не брала участі в професійних змаганнях, за які отримувала би матеріальну винагороду, і ніколи не була викладачем фізичного виховання". Також відзначалося: "До змагань не допускаються ті, хто професійно займається спортом, і ті, хто отримував у минулому або отримує зараз грошову винагороду за заняття спортом. Саме тому на Олімпійських іграх ніколи не можна призначати грошові призи, а можна вручати тільки почесні нагороди".

У Хартії обговорювалося, що МОК має право не допускати до участі в змаганнях на Іграх тих, хто коли-небудь виступав проти олімпійської ідеї або проти ідеї сучасних Олімпійських Ігор. Відповідно до Олімпійської хартії на МОК покладалось регулярне проведення Ігор, а також турбота про те, щоб вони були усе більш гідними їх славної історії і високих ідеалів. Крім того, на МОК покладалося керівництво аматорським спортивним рухом, сприяння поглибленню дружби між спортсменами, заохочення зростання числа організацій, які сприяють проведенню змагань спортсменів-аматорів.

Надалі в Олімпійську хартію вносились зміни і доповнення (іноді досить значні). Проте ці зміни не вступали в протиріччя із засадничими принципами Олімпізму, запропонованими П'єром де Кубертеном, які він послідовно відстоював і протягом усього періоду діяльності на посаді президента МОК, і надалі - до кінця свого життя.

Особливо помітним змінам піддавалися в Олімпійській хартії такі поняття, як "аматорство" в спорті, "спортсмен-аматор", тому П'єр де Кубертен через об'єктивні причини був вимушений стати прибічником аматорства в олімпійському спорті. Це практично означало визначення Олімпійського спорту як елітарного захоплення, що охоплює відносно вузькі прошарки тодішнього суспільства.

За станом на першу половину 2021 р. діє Олімпійська хартія (у редакції, яка набула чинності з 9 вересня 2013 р.).

У своїй структурі, Олімпійська хартія окрім преамбули та основних принципів Олімпізму, містить шість основних розділів, **перший** з яких – **«Олімпійський рух»** (далі ОР), розкриває сутність основних складових цього явища та їх зміст (Склад і загальна організація ОР, місія і роль МОК, Олімпійський конгрес, Олімпійська солідарність, Олімпійські ігри, Олімпійська символіка та ін.).

В **розділі II** Олімпійської хартії **- "Міжнародний олімпійський комітет"**, відображені юридичний статус МОК, членство в МОК, у тому числі питання комплектування МОК, порядок обрання його членів і їх обов'язки; представлена організаційна структура МОК (сесія МОК, виконком МОК, президент МОК, комісії МОК); викладені заходи і санкції, які можуть бути застосовані сесією МОК, виконкомом МОК або Дисциплінарною комісією МОК у випадках порушення Олімпійської хартії, Всесвітнього антидопінгового кодексу або будь-якого іншого нормативного акту відносно членів МОК, почесного президента МОК, почесних членів МОК, міжнародних спортивних федерацій і їх асоціацій, національних олімпійських комітетів і їх асоціацій, міст-організаторів Олімпійських ігор, оргкомітетів по їх проведенню, міст-кандидатів на проведення Олімпійських ігор, інших визнаних МОК асоціацій і організацій, індивідуальних спортсменів і команд, інших осіб, акредитованих на Олімпійських іграх.

У правилі 23 Олімпійської хартії вказано, що офіційними мовами МОКу є французька і англійська, а також відзначено, що на усіх сесіях МОК має бути організований синхронний переклад на французьку, англійську, німецьку, іспанську, російську і арабську мови.

**Розділ III** Олімпійської хартії - **"Міжнародні спортивні федерації"**, присвячений опису ролі МСФ, їх місії в олімпійському русі і умов їх визнання МОКом.

В **розділі IV** Олімпійської хартії - **"Національні олімпійські комітети"**, представлений матеріал, що відображає роль і місію цих організацій в олімпійскому русі, склад НОКу, його права і обязки.

**Розділ V** Олімпійської хартії - **"Олімпійські ігри**", містить 27 правил, які описують проведення, організацію і керівництво Олімпійськими іграми; участь в Олімпійських іграх; програму Олімпійських ігор; молодіжний табір, протокол.

Правила 32-40 охоплюють терміни і порядок проведення Олімпійських ігор, вибори міста-організатора, задачі оргкомітету Ігор і порядок його діяльності, функції Координаційної комісії МОК з Олімпійських ігор і взаємодія між МОК, оргкомітетами Ігор, МСФ і НОК, а також питання, пов'язані з організацією Олімпійського селища (для проживання в одному місці спортсменів, що беруть участь в Іграх, офіційних осіб і персоналу команд), і з культурною програмою, що забезпечує оргкомітет під час Олімпійських ігор.

Правила 41-44 основну увагу зосереджують на Кодексі допуску спортсменів на Ігри, громадянстві учасників Олімпійських ігор, вікових аспектах, порядку і термінам розсилки усім визнаним МОКом національним олімпійським комітетам запрошень для участі в Іграх і подачі НОКами заявок на участь в Олімпійських іграх.

Правилом 43 Олімпійської хартії передбачено, що Антидопінговий кодекс є обовязковим для усього Олімпійського руху.

Правила 45-48 містять опис порядку формування програм Ігор Олімпіад і зимових Олімпійських ігор (по видах спорту, дисциплінах і видах змагань). Відмічено, що відбір видів спорту для програми ІО, а також визначення критеріїв і умов для включення виду спорту в програму Олімпійських ігор є прерогативою сесії МОК. Вказано, що до програми Ігор включаються і залишаються в ній тільки ті види спорту, які (в особі відповідних міжнародних спортивних федерацій) приймають Всесвітній антидопінговий кодекс і керуються ним.

Рішення щодо включення до програми Ігор тієї або іншої дисципліни або виду змагань є прерогативою виконкому МОК.

У правилі 46 висвітлюються технічні положення, що стосуються повноважень і діяльності міжнародних спортивних федерацій на Олімпійских іграх (кожна МСФ відповідає за технічний контроль і керівництво своїм видом спорту, стежить за тим, щоб правилам відповідної міжнародної спортивної федерації повністю відповідали усі технічні елементи, включаючи розклад змагань, місця їх проведення і місця для тренування спортсменів і усе устаткування).

У правилах 49-50 відображені питання, повязані з висвітленням Олімпійських ігор засобами масової інформації, порядком випуску видань, що відносяться до Ігор, а також порядком і умовами розміщення реклами (включаючи заборону будь-якої реклами комерційного характеру на стадіонах, в місцях проведення Олімпійських змагань і на інших спортивних аренах і заборона будь-якої політичної, релігійної або расової пропаганди на Олімпійських об'єктах і в інших місцях проведення змагань Олімпійських ігор).

Правило 51 безпосередньо стосується протоколу результатів змагань. Усі наступні (52-58) включають використання олімпійського прапору та вогню. Церемонії відкриття. Нагородження та закриття Ігор та деякі інші моменти.

У **розділ VI** **«Міри і санкції, дисциплінарні процедури і вирішення спірних питань»** йдеться про перелік тих санкцій, які можуть бути прийнятті Сесією, Виконкомом МОК або дисциплінарною комісією у разі будь-якого порушення Олімпійської хартії, Всесвітнього антидопінгового кодексу або будь-якого іншого нормативного акту.

# Діяльність Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК)

Міжнародний Олімпіиский Комітет (МОК), утворений 23 червня 1894 року на конгресі в Парижі, є найвищим керівним органом Олімпійського руху.

Згідно з Олімпійською хартією (у редакції 2013 р.) МОК є міжнародною неурядовою, некомерційною організацією, з необмеженим терміном повноважень, у формі асоціації зі статусом юридичної особи, визнаної Швейцарською Федеральною Радою відповідно до договору, укладеного 1 листопада 2000 р.

**Штаб-квартира Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК)** з 1915 р. знаходиться в Лозанні (Швейцарія). Природно, може виникнути питання: чому вибір П'єра де Кубертена ліг саме на це швейцарське місто (адміністративний центр кантона), розташоване на північному березі Женевского озера.

При створенні МОКу в 1894 р. було введено правило, згідно з яким його резиденція протягом кожних чотирьох років повинна була знаходитися в місті, обраному місцем проведення чергових ОІ.

У 1916 р. П'єр де Кубертен створив у Лозанні Олімпійський інститут і Міжнародне бюро спортивної педагогіки. У 1918 р. президент МОК переїхав до Лозанни, де жив і працював на віллі Мон-Репо, яку муніципальна влада надала у володіння МОК.

Через п'ятдесят років, в 1968 р., за узгодженням з муніципалітетом Лозанни штаб-квартира МОК була переведена в замок Шато де Від. Але ніхто з чотирьох президентів, що очолювали МОК після П'єра де Кубертена (Анрі де Байе-Латур, Юханнес Зігфрід Едстрем, Ейвері Брендедж, Майкл Моріс Кілланін), не жив постійно в Лозанні.

Після того, як на 83-ій сесії МОК, що відбулась в липні 1980 р. в Москві, Хуан Антоніо Самаранч був обраний президентом МОК він розташувався в Лозанні, де істотно розширив сферу діяльності МОК. Від міської влади був отриманий дозвіл на будівництво наданої для штаб-квартири МОК нової будівлі, будівництво якої завершилося в 1986 р.

У 80-і роки XX ст. відношення між МОК і муніципалітетом Лозанни змінилися. Це стало наслідком того, що Федеральною радою Швейцарії МОК був визнаний юридичною особою.

Завданням МОК є виконання місії, ролі та обов'язків, встановлених для нього в Олімпійської хартії. Для виконання своєї місії та своєї ролі МОК може створювати, набувати або будь-яким іншим чином контролювати інші юридичні організації, такі як фонди або корпорації.

**Цілі, завдання і загальна політика МОК** у відповідності Хартії.

Шістнадцятьма параграфами правила 2 Хартії визначено різні напрями діяльності МОК.

Передусім відзначається, що роль МОК полягає в тому, щоб заохочувати і підтримувати розповсюдження етики в спорті, а також виховувати молодь за допомогою спорту і спрямовувати зусилля на те, щоб в спорті панував дух чесної гри, а насильство було заборонено.

МОК заохочує і підтримує організацію, і координацію спорту і спортивних змагань, забезпечує регулярне святкування Олімпійських ігор, співпрацює з громадськими організаціями, протидіє будь-яким формам дискримінації, що завдає збитку Олімпійському руху, домагається здійснення принципу рівності чоловіків і жінок в спорті на всіх рівнях і в усіх структурах.

МОК очолює боротьбу проти застосування допінгу в спорті, заохочує і підтримує заходи із захисту здоров'я спортсменів, їх професійного майбутнього, а також розвиток масового спорту («Спорт для усіх») в його обмеженому взаємозв'язку із спортом високих досягнень.

Ще одним напрямом діяльності МОК є підтримка ініціатив, які реалізовують турботу про охорону довкілля, і заходів, спрямованих на забезпечення дотримання екологічних принципів у розвитку спорту, включаючи те, щоб Олімпійські Ігри проводилися у відповідності з цим.

МОК сприяє отриманню позитивних результатів від проведення Олімпійських Ігор містом і країною, що їх проводить.

МОК шанує зв'язок між спортом, культурою і підтримує Міжнародну Олімпійську Академію та інші навчальні заклади. Як вказано в офіційному роз'ясненні до правила 2 Олімпійської хартії, виконком МОК може надати патронат МОК міжнародним, регіональним, континентальним або всесвітнім іграм, за умови, що ці змагання проводитимуться відповідно до Олімпійської хартії і будуть організовані під контролем НОКів, визнаних МОКом, за сприяння відповідних МСФ і при дотриманні їх технічних правил. Виконком МОК також може надати патронат МОК і іншим спортивним заходам за умови, що їх завдання відповідають МОК.

**Членство у міжнародному олімпійському комітеті і його комплектування.**

Відповідно до параграфа 1 правила 16 Олімпійської хартії (у редакції 2013 р.), члени МОК є фізичними особами, а загальне їх число не повинно перевищувати 115 осіб. Членство в ньому являється офіційною функцією або посадою (їх загальне число в МОК не повинно перевищувати 70 осіб, причому може бути не більше одного члена МОК, що є громадянином конкретної країни); діючих спортсменів (їх загальне число в МОК не повинно перевищувати 15 осіб); президентів міжнародних спортивних федерацій або осіб, що обіймають керівні посади в МСФ, асоціаціях МСФ або інших організаціях, визнаних МОК (загальне число таких членів МОК не повинно перевищувати 15 осіб); президентів НОКів або осіб, які займають виконавчі або керівні посади в НОК або у всесвітніх чи континентальних ассоціаціях НОК (загальне число таких членів МОК не повинно перевищувати 15 осіб).

Згідно з параграфом 1.2 правила 16 МОК обирає своїх членів з числа осіб, яких він вважає кваліфікованими. При цьому в офіційних роз'ясненнях до правила 16 Хартії відмічено, що членом МОК може бути обрана будь-яка фізична особа у віці від 18 років, за умови, що кандидатура відповідає певним критеріям, представлена належним чином, розглянута Комісією з номінаціями МОК і обранна з запропонованих на сесії виконкому МОК.

Пропонувати кандидатури для виборів в члени МОК мають право члени МОК, міжнародні спортивні федерації і асоціації МСФ, національні олімпійські комітети, всесвітні або континентальні асоціації НОК і інші організаціі, визнані МОК.

Якщо кандидат пропонується для виборів в члени МОК як діючий спортсмен, він має бути обраний або призначений членом Комісії спортсменів МОК не пізніше за останні Ігри Олімпіади або зимові Олімпійські ігри, в яких цей кандидат брав участь як спортсмен.

Якщо кандидат, пропонований для виборів в члени МОК, виконує функцію в міжнародній спортивній федерації або в асоціації МСФ, або в іншій організації, визнаній МОК, він має бути президентом федерації, асоціації або організації, або займати посаду в їх виконкомі або керівництві.

Якщо кандидат, пропонований для виборів в члени МОК займає пост в НОК, у всесвітній або континентальній асоціації НОК, він має бути президентом НОК або президентом ассоціації НОК або бути іншим їх вищим керівником або членом виконкому.

Будь-яка інша пропозиція по кандидатурі для виборів в члени МОК повинна торкатися незалежної індивідуальної особи, що являється громадянином країни, в якій він проживає, в якій знаходиться центр його інтересів і де є НОК (визнаний МОК).

Тільки сесія МОК компетентна обрати будь-якого його члена. Голосування на сесії таємне, рішення приймається більшістю голосів. Під час церемонії, присвяченої прийому в МОК нових членів, кожен з них підтверджує згоду виконувати обов'язки, що покладаються на нього і дає таку клятву (її текст обумовлений параграфом 1.3 правила 16).

Відповідно до параграфа 1.4 правила 16, члени МОК є його представниками і розповсюджувачами інтересів МОК та олімпійського руху у своїх країнах і в тих організаціях, що входять в олімпійський рух, в яких вони служать. Підкреслюється (параграф 1.5 правила 16), що члени МОК не можуть приймати від влади, організацій або інших сторін будь-яких доручень або посад, які зв'язували б їх, або перешкоджали свободі їх дій, або незалежності під час голосування.

Згадані вище формулювання, зокрема, означають, що члени МОК не є представниками (делегатами) своїх країн в МОК. Принцип самопоповнення МОК свого складу, закладений ще ініціатором відродження Олімпійских ігор і засновником сучасного олімпійського руху П'єром де Кубертеном, що зберігаються в МОК і до сьогодні, покликаний забезпечувати МОК повну незалежність.

В перший період діяльності МОК до його складу обиралося по одному діячеві, що був громадянином тієї або іншої країни. Проте надалі в МОК стали обирати і по два члени МОК - громадян тих країн, де проводились Ігри Олімпіад або зимові Олімпійські ігри.

У перші п'ятдесят років функціонування МОК при обранні членів МОК велике значення надавалося їх аристократичній приналежності. Присутність аристократів в складі МОК повинна була забезпечувати йому високу суспільну позицію.

У різні періоди діяльності МОК система обрання його членів неодноразово піддавалася критиці як з боку низки країн, так і з боку різних міжнародних спортивних федерацій, НОК і інших організацій Олімпійського руху, ніяк не представлених в МОК.

Протягом більше семи десятиліть в МОК були тільки чоловіки. У кінці 70-х років XX ст. член МОК Моріс Эрцог (Франція) запропонував вибирати членами МОК і жінок. Ця пропозиція була підтримана - і вже на початку 80-х років XX ст. в складі МОК уперше з'явилися жінки.

Багато керівників Олімпійського руху дотримуються думки, що його життєздатність протягом багатьох років пояснюється элітарною структурою МОК і самопоповненням його складу.

Відповідно до правила 16 Олімпійської хартії (у редакції 2013 р.), кожен член МОК обирається на восьмирічний термін і може бути переобраним на один або декілька додаткових термінів. Процедуру перевиборів визначає виконком МОК.

Відповідно до параграфа 2 правила 16 кожен член МОК зобов'язаний дотримуватись Олімпійської хартії, Кодексу етики МОК, інших правил МОК, брати участь в сесіях МОК і в роботі відповідних його комісій (тих, членом яких він є), сприяти розвитку Олімпійського руху і стежити за тим, як в його країні або в тій організації Олімпійського руху, до якої він належить по службі, реалізуються програми МОК, а також інформувати про усе це президента МОК і виконувати його доручення.

У параграфі 3 правила 16 перераховані обставини, за яких припиняється членство в МОК. Серед цих чинників - відставка члена МОК за його власним бажанням; відсутність його переобрання на наступний термін; втрата членства в МОК у зв'язку з обмеженням за віком (про це мова піде нижче); невідвідування сесій або неучасть в активній роботі МОК: зміна громадянства або переміщення центру основних інтересів та ін.

Члени МОК, обрані до його складу як діючі спортсмени, втрачають членство в МОК після припинення членства в Комісії спортсменів МОК.

Обрані членами МОК президенти НОК і особи, що обіймають вищі посади в НОК, у всесвітніх або континентальних асоціаціях НОК, в міжнародних спортивних федераціях, асоціаціях МСФ або інших організаціях, визнаних МОК, втрачають членство в МОК у випадках припинення виконання тих функцій в згаданих структурах, які вони виконували на момент обрання в МОК.

Що стосується вікових обмежень, то параграфом 3.3 правила 16 встановлено, що член МОК втрачає членство в МОК у кінці календарного року, протягом якого членові МОК виповнилося 70 років.

Робота членів МОК не оплачується, і вони діють скоріше як дипломати.

Окрім того, члени МОК можуть входити в одну чи декілька комісій МОК.

Параграф 3.8 правила 16 Олімпійської хартії передбачає підстави і порядок виключення з членів МОК. Це може статися в тих випадках, якщо сесія МОК визнає, що член МОК порушив клятву, дану ним при обранні в МОК, чи нехтував або свідомо зрадив інтереси МОК, або діяв негідно члена МОК.

Рішення про виключення приймається сесією МОК більшістю в дві третини голосів членів МОК, присутніх на сесії.

Відповідно до параграфа 4.1 правила 16 сесія МОК за пропозицією виконкому МОК може обрати як почесного президента МОК того члена МОК, який вніс неоціненний вклад своєю діяльністю на посту президента МОК.

 Почесним президентом МОК був обраний Хуан Антоніо Самаранч, який керував МОКом з 1980 по 2001 рр. Він після відходу у відставку з поста президента МОК, що відбулася в липні 2001 р. в Москві, на знак визнання його великих заслуг був обраний почесним президентом МОК. Помер у 2010 р.

Параграфом 4.2 правила 16 обумовлено, що будь-який член МОК, що йде у відставку (провів не менше десяти років своєї діяльності в МОК і має перед ним виняткові заслуги), за представництвом виконкому МОК може бути сесією МОК обраний почесним членом МОК. Існує і така категорія, як член шани - почесний член МОК, що не був раніше членом МОК, але що робив виняткові послуги МОК.

Згідно з параграфом 4.4 правила 16, почесний президент МОК, почесні члени МОК і члени шани МОК обираються довічно (але в певних випадках вони можуть бути позбавлені свого статусу рішенням сесії МОК), не мають права голосу і не обираються на посаду в МОК.

**Основні органи міжнародного олімпійського комітету.**

Відповідно до правила 17 Олімпійській хартії, органами МОК є: сесія МОК, виконком МОК, президент МОК.

Сесія МОК, згідно з правилом 18, є загальними зборами членів МОК. Рішення сесії, що є найвищим органом МОК - остаточні.

Зазвичай сесія МОК проводиться раз на рік. Позачергова сесія МОК скликається за ініціативою президента МОК або на письмову вимогу не менше однієї третини членів МОК.

Сесія МОК, відповідно до параграфа 2 правила 18, має наступні повноваження: приймати Олімпійську хартію або вносити до неї поправки; вибирати членів МОК, почесного президента МОК, почесних членів МОК і членів шани МОК; вибирати президента МОК, віце-президентів МОК і усіх членів виконкому МОК; вибирати місто, яке буде організовувати Олімпійські ігри; визначати місто, в якому проводитиметься чергова сесія МОК; затверджувати щорічний звіт і витрати МОК; призначати аудитора МОК; приймати рішення щодо визнання або позбавлення визнання національних олімпійських комітетів, їх асоціацій, міжнародних спортивних федерацій, їх асоціацій і інших організацій; виключати членів МОК, позбавляти статусу почесного президента МОК, почесних членів МОК і членів шани МОК; приймати рішення і голосувати з усіх питань, визначуваним законодавством і Олімпійською хартією.

Відповідно до параграфа 4 правила 18, кожен член МОК має один голос.

При підрахунку голосів не враховуються ті, що утрималися, а також порожні і зіпсовані бюлетені. На сесії МОК не дозволяється голосувати уповноваженим представникам. Таємне голосування проводиться тоді, коли це вимагається відповідно до Олімпійської хартії, або за рішенням головуючого на сесії, або на прохання не менше чверті присутніх на сесії членів МОК. При рівній кількості голосів рішення приймає головуючий на сесії.

Згідно з параграфом 5 правила 18, положення параграфів 3 і 4 правила 18 застосовуються при виборах осіб або міст, що організують Олімпійські ігри. Проте, коли при виборах залишаються тільки два кандидати, вибраним являється кандидат, що отримав більшу кількість голосів. Відповідно до параграфа 6 правила 18, сессія МОК може передати повноваження виконкому МОК.

З моменту заснування МОК на посту його президента змінилося лише **дев´ять** осіб, оскільки троє з них знаходилися на цьому посту 20 років і більше.

Нинішня організаційна структура МОК включає одного президента, чотирьох віце-президентів. Виконавчий комітет (15 членів). Адміністрацією МОК керує генеральний директор, який підкоряючись президенту, здійснює контроль за операційною діяльністю МОК при підтримці директорів, які очолюють управління Олімпійських ігор, Міжнародного співробітництва і розвитку, Фінансів і адміністрації, Спорту, Відносин з НОКами, Технологій, Комунікацій, Інформаційного менеджменту, Телевізійних і маркетингових прав, Юридичне, Медичне і наукове, Олімпійського музею і Олімпійської солідарності.

Усі члени виконкому МОК обираються на сесії МОК таємним голосуванням - більшістю поданих голосів. При цьому передбачено, що термін мандатів кожного з чотирьох віце-президентів МОК і десяти інших членів виконкому МОК складає чотири роки і що один член виконавчого комітету може мати у виконкомі МОК два подальших мандата (тобто два терміни по чотири роки).

**Президент МОК**, відповідно до правила 20 Олімпійської хартії, **обирається сесією МОК таємним голосуванням з числа членів МОК**, **терміном на вісім років**, **з одноразовим продовженням терміну на чотири роки.** У зв'язку із закінченням другого восьмирічного терміну перебування Жака Роге на посаді президента МОК (2009-2013 рр.) до порядку денного 125-ої сесії МОК, що відбулася в серпні 2013 р. у м. Буенос-Айресі, було включено питання про вибори президента на наступні чотири роки. Серед шести кандидатур був присутній і президент НОК України Сергій Бубка, проте Сесія обрала новим президентом 60-річного **німця Томаса Баха** на черговий чотирирічний термін (2013-2017 рр.).

Поточну роботу в МОК здійснює апарат адміністрації МОК, що працює в його штаб-квартирі і в Олімпійському музеї (Лозанна, Швейцария).

Відповідно до правила 21, з метою підготовки рекомендацій для сесій МОК, для виконкому МОК чи президента МОК можуть створюватись комісії МОК.

Станом на сьогодні функціонують наступні комісії МОК: комісія спортсменів МОК; комісія МОК з етики; комісія МОК по висуванню кандидатур; комісія з Олімпійської солідарності; оцінювальна комісія міст- кандидатів (їх дві: одна - по містах-кандидатах на проведення Ігор Олімпіади, інша - по містах-кандидатах на проведення зимових Олімпійських ігор); координаційні комісії з Олімпійських ігор; комісія з олімпійської програми; дисциплінарна комісія; юридична комісія; комісія з культури і олімпійської освіти; комісія з фінансів; комісія з маркетингу; медична комісія; комісія з міжнародних зв'язків; комісія з преси та ін.

***Президенти МОК***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Президент МОК*** | ***Країна*** | ***Роки президентства*** |
| *Деметріус Вікелас* | *Греція* | *1894-1896* |
| *П’єр де Кубертен, барон* | *Франція* | *1986-1925* |
| *Анрі де Байє-Латур, граф* | *Бельгія* | *1925-1942* |
| *Зігфрід Едстрем* | *Швеція* | *1946-1952* |
| *Ейвері Брендедж* | *США* | *1952-1972* |
| *Майкл Моріс Кілланін, лорд* | *Ірландія* | *1972-1980* |
| *Хуан Антоніо Самаранч, маркіз* | *Іспанія* | *1980-2001* |
| *Жак Рогге, граф* | *Бельгія* | *2001-2013* |
| *Томас Бах* | *Німеччина* | *2013- по т.ч.* |

# Міжнародні спортивні федерації (МСФ)

У відповідності до Олімпійської хартії (у редакції 2013 р.), для розвитку і просування Олімпійського руху МОК може визнавати як міжнародні спортивні федерації (МСФ) міжнародні неурядові організації, які керують одним або декількома видами спорту на світовому рівні і включають організації, що керують цими видами спорту на національному рівні (тобто національні спортивні федерації).

На сьогоднішній день на світовому рівні МОК визнає близько 60 МСФ. Проте одна МСФ може керувати різними видами спорту. Наприклад Міжнародна федерація плавання керує не лише плаванням, але й стрибками у воду, водним поло і синхронним плаванням, тобто усіма водними видами спорту представленими на ОІ. В її компетенцію не входять лише дайвінг і рятування на водах. Щодо зимових видів спорту, то наприклад Міжнародна федерація лижного спорту об’єднує шість дисциплін: гірські і бігові лижі, фрістайл, сноубординг, стрибки з трампліну і лижне двоборство.

В період з 1972 по 1984 рр. програма Ігор включала 21 вид спорту. За роки президентства Самаранча їх кількість зросла до 28 в Афінах та Пекіні. Проте з приходом Рогге МОК прийняв рішення кожні два роки проводити перегляд Олімпійської програми, а отже і списки олімпійських МСФ, залишивши, проте, максимальну кількість **28**.

З 2007 року включення або виключення того чи іншого виду спорту відбувається більшістю голосів членів МОК на Сесії. На основі доповіді, в якій враховуються олімпійська історія спорту, його універсальність, популярність у телеглядачів, вимоги до спортивних об’єктів, повага до етичних норм, робота по боротьбі з допінгом тощо. Проте питання щодо появи нової дисципліни чи комплекту нагород, Виконком МОК має право вирішувати самостійно.

Статути МСФ і їх діяльність усередині Олімпійського руху повинні відповідати Олімпійській хартії, зокрема в тому, що стосується прийняття і застосування Всесвітнього антидопінгового кодексу. Кожна МСФ зберігає свою незалежність і автономію в управлінні своїм видом спорту. Місія і роль МСФ усередині Олімпійського руху, згідно Оліпійської хартії, полягають в наступному:

* встановлювати і виконувати, відповідно до духу Олімпізму, правила свого виду спорту і стежити за їх дотриманням;
* забезпечувати розвиток свого виду спорту у всьому світі;
* сприяти реалізації цілей, викладених в Олімпійській хартії, а саме - через розповсюдження Олімпізму і розвиток Олімпійської освіти;
* висловлювати свою думку з приводу кандидатур на організацію Олімпійських ігор, особливо в тому, що стосується технічних аспектів місць проведення змагань по відповідних видах спорту;
* встановлювати свої критерії допуску до змагань на Олімпійських іграх відповідно до Олімпійської хартії і передавати ці критерії на твердження до МОК;
* брати на себе відповідальність за контроль і технічне управління своїм видом спорту на Олімпійських іграх і на інших іграх, що проводяться під патронатом МОК;
* забезпечувати технічну допомогу реалізації програми "Олімпійська солідарність";
* заохочувати і підтримувати заходи, які стосуються медичної допомоги та здоров'я спортсменів.

**Міжнародні спортивні федерації** мають право:

* + складати пропозиції МОК стосовно Олімпійської хартії і Олімпійського руху;
	+ брати участь в підготовці Олімпійських конгресів;
	+ брати участь, за пропозицією МОК, в діяльності комісій МОК.

Найвищим органом, що визначає політику МСФ, являється її конгрес або генеральна асамблея. Цей орган складається з усіх визнаних НСФ з виду спорту, а в його функції входить затвердження статуту і внесення до нього змін, обрання членів виконкому МСФ, прийняття правил, схвалення календаря основних змагань, що проводяться, схвалення її бюджету, прийняття до МСФ нових членів.

Обраний на конгресі виконавчий орган МСФ (рада або виконком) включає до свого складу президента МСФ, одного або декількох віце-президентів, генерального секретаря, скарбника і декількох інших членів.

Створенням в 1894 р. МОК і початком регулярного проведення Ігор Олімпіад стимулювалося формування ряду МСФ. В період до Першої світової війни з'явилися: в 1900 р. - Міжнародний союз велосипедистів; у 1904 р. - Міжнародна федерація футбольних асоціацій; у 1907 р. - Міжнародний союз стрілецького спорту і Міжнародний союз вітрильного спорту; у 1908 р. - Міжнародна любительська федерація плавання і Міжнародна ліга хокею на льоду; у 1912 р. - Міжнародна любительська легкоатлетична федерація, Міжнародна федерація тенісу і Міжнародна любительська федерація боротьби; у 1913 р. - Міжнародна федерація фехтування. Крім того, в 1904 р. була створена Міжнародна федерація автомобільного спорту, що керувала розвитком цього виду спорту, який не входив в програму Олімпійських ігор, хоча і визнаний МОК. У період між Першою і Другою світовими війнами були створені ще декілька МСФ, у тому числі: в 1920 р. - Міжнародна федерація важкої атлетики; у 1921 р. - Міжнародна федерація кінного спорту; у 1924 р. - Міжнародна федерація каное, Міжнародна федерація хокею на траві, Міжнародна федерація бобслею і тобоггана, і Міжнародна федерація лижного спорту; у 1926 р. - Міжнародна федерація настільного тенісу; у 1931 р. - Міжнародна федерація стрільби з лука; у 1932 р. - Міжнародна любительська федерація баскетболу; у 1934 р. - Міжнародна федерація бадмінтону; у 1938 р. - Міжнародна асоціація бейсболу.

Після Другої світової війни (у другій половині 40-х - першій половині 50- х років XX ст.) були створені такі МСФ: 1946 р. - Міжнародна асоціація любительського боксу і Міжнародна федерація гандболу; 1947 р. - Міжнародна федерація волейболу; 1948 р. - Міжнародний союз сучасного п'ятиборства; 1951 р. - Міжнародна федерація дзюдо; 1952 р. - Міжнародна федерація софтболу.

Надалі були створені наступні МСФ: 1957 р. - Міжнародна федерація санного спорту; 1966 р. - Всесвітня федерація керлингу; 1973 р. - Всесвітня федерація тхеквондо; 1987 р. - Міжнародний союз тріатлону; 1998 р. - Міжнародний союз біатлону (до цього біатлон розвивався під егідою Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства і біатлону).

МСФ уніфікували правила своїх видів спорту, що зробило можливим розвиток міжнародного спортивного обміну. Кількість МСФ, яким МОК надавав право на включення керованих ними видів спорту до програми Олімпійських ігор, все збільшується.

З 35 МСФ з олімпійських видів спорту штаб-квартири 19 МСФ знаходяться в Швейцарії (Лозанна, Цюріх, Женева, Базель і деякі інші міста), штаб-квартири трьох МСФ - у Великобританії, двох - в Німеччині, двох - в Республіці Корея, двох - в Монако, по одній - в Австрії, Угорщині, Іспанії, Італії, Канаді, Малайзії, США.

# Національні олімпійські комітети (НОК) та їх роль у зміцненні міжнародного Олімпійського руху

Національні олімпійські комітети, одночасно з МОК і МСФ, є найважливішими структурами в міжнародній системі Олімпійського спорту.

# Створення Національних Олімпійських Комітетів, їх мета і завдання.

Визнання МОКом отримали 206 НОК по всьому світі, по одному від країни. Сьогодні згідно Олімпійської хартії МОК допускає до Олімпійської системи тільки незалежні країни, які визнані міжнародним співтовариством, тобто ООН.

Якщо критерії незалежності збережені, то створити НОК не складно. **Для його організації вимагається як мінімум п’ять національних федерацій, три з яких представляють види спорту, що входять до програми ОІ. Будь-який член МОК обов’язково повинен входити до виконавчого комітету НОК своєї країни.**

Усі п'ять континентів уперше були представлені на Іграх V Олімпіади 1912 р. в Стокгольмі (зокрема, першою азіатською країною на Олімпійских іграх стала Японія). У період між Першою і Другою світовими війнами (1918-1939 гт.) МОКом були визнані НОКи низки країн Латинської Америки (Аргентини, Бразилії, Уругваю, Еквадору, Панами, Мексики, Колумбії, Болівії, Коста-Ріки та ін.), НОК таких європейських країн, як Іспанія, Польща і Мальта, НОК такої азійської країни, як Філіппіни, і т. д.

Олімпійський комітет СРСР був визнаний МОК в 1951 р. і функціонував до розпаду Союзу, що стався в грудні 1991 р. Після Другої світової війни на території Німеччини утворилися (1949 р.) дві держави ФРН і НДР. НОК ФРН був визнаний МОКом в 1950 р., а НОК НДР - в 1955 р. тимчасово (за умови, що спортсмени НДР будуть брати участь в Олімпійських іграх у складі Об'єднаної німецької команди разом із спортсменами ФРН, що і відбувалося на Іграх у 1956, 1960 і 1964 рр.). У 1968 р. НОК НДР був визнаний МОК остаточно.

В Олімпійській хартії визначено, що керівництво країни або інша влада не можуть призначати членів НОК. Проте НОК може, на свою думку, прийняти рішення про обрання як своїх членів представників цієї влади. Що стосується процедури визнання, то МОК може визнавати в якості НОК національні спортивні організації, діяльність яких пов'язана з місією і роллю МОК. МОК також може визнавати асоціації НОК, утворені на континентальному або світовому рівні. Всі НОКи і асоціації НОК повинні мати статус юридичної особи і керуватися Олімпійською хартією. Їх статути повинні представлятися на затвердження МОК. Національна спортивна організація, що є кандидатом на визнання в якості НОК, повинна подати до МОК заявку, що демонструє відповідність усім необхідним умовам Олімпійської хартії організації- кандидата.

НОКи володіють винятковим повноваженням представляти свої країни на Олімпійських іграх і на регіональних, континентальних і світових комплексних змаганнях, що проводяться під патронатом МОК (параграф 3 правила 27 Олімпійської хартії). Окрім того, відповідно до того ж параграфу правила 28, кожен НОК зобов'язаний брати участь в Іграх Олімпіади, посилаючи туди спортсменів своєї країни. Виключення в цьому відношенні останніми роками були дуже рідкісними, по суті поодинокими: в Іграх XXVIII Олімпіади 2004 р. у Афінах не брав участь НОК Джибуті (держави в Африці), а на Іграх XXIX Олімпіади 2008 р. в Пекіні серед їх учасників не було делегації НОК Брунею (держави в Азії).

НОКи, згідно параграфу 4 правила 28 Олімпійської хартії, мають виняткове повноваження у виборі і призначенні міста у відповідній країні, котре може виставити свою кандидатуру для організації Олімпійських ігор. Відповідно до параграфа 5 правила 28, НОК в цілях виконання своїх завдань можуть співпрацювати з урядовими або неурядовими органами, з якими НОК повинні розвивати гармонійні стосунки. Проте НОК не повинні брати участь в будь-якій діяльності, що суперечить Олімпійській хартії. У параграфі 6 правила 28 сказано, що НОК повинні зберігати свою автономію і протидіяти будь-якому тиску, включаючи політичний, юридичний, релігійний, економічний та ін., що могло б зашкодити їм виконувати Олімпійську хартію. У параграфі 7 правила 28 перераховані права, які мають НОК:

* зазначати, ідентифікувати себе і називати національними олімпійськими комітетами;
* відправляти спортсменів, офіційних осіб і інших осіб команди своєї країни на Олімпійські ігри відповідно до Олімпійської хартії;
* використовувати допомогу "Олімпійської солідарності";
* користуватися деякою олімпійською власністю - під контролем МОК;
* брати участь в діяльності, яка регулюється або знаходиться під патронатом МОК, включаючи регіональні Ігри;
* входити в асоціації НОК, визнані МОК;
* формувати пропозиції, адресовані в МОК - відносно Олімпійської хартії і Олімпійського руху, включаючи організацію Олімпійських ігор;
* висловлювати свою думку з приводу кандидатур на організацію Олімпійських ігор;
* брати участь, за пропозицією МОК в діяльності комісій МОК;
* співпрацювати в підготовки Олімпійських конгресів;
* користуватися іншими правами, які НОК надають Олімпійська хартія і МОК.

У офіційному роз'ясненні 2 до правил 27 та 28 Олімпійської хартії перераховані завдання, що виконують НОК. Вони складають, організовують і керують своїми делегаціями на Олімпійських іграх і на регіональних, континентальних і світових комплексних спортивних змаганнях, що проводяться під патронатом МОК, приймають рішення щодо подачі заявок на спортсменів, представлених відповідними національними спортивними федераціями, причому цей відбір грунтується не лише на спортивних досягненнях спортсмена, але також і на його здатності служити прикладом для молодих спортсменів його країни. НОКи забезпечують екіпіровку, транспортування і розміщення членів їх делегацій, укладають відповідні страхові контракти на випадок смерті, отримання інвалідності, хвороби, медичних і фармацефтичних витрат. НОК несуть відповідальність за поведінку членів своїх делегацій. НОКи володіють правом і повноваженнями на визначення одягу, уніформи і екіпіровки, використовуваних членами їх делегації на Олімпійських іграх і на усіх пов'язаних з ними змаганнях і церемоніях. Ці виняткові повноваження не поширюються на спеціальну екіпіровку, що використовують спортсмени їх делегації під час спортивних змагань.

Найменування НОК повинно відповідати територіальним межам і традиціям його країни і повинно бути затверджено МОК. МОК не вимагає уніфікації назв НОК. Вони в різних країнах називаються по-різному: наприклад, Національний олімпійський комітет України, у Великобританії - Британська Олімпійська Асоціація, в Німеччині - Німецький Олімпійський Спортивний Союз і т. д.

Членами НОК є національні спортивні федерації, що займаються специфічною спортивною діяльністю у своїй країні і на міжнародному рівні, зокрема, організовують і беруть участь в змаганнях і здійснюють тренувальні програми для спортсменів. НОК не повинен визнавати більш ніж одну національну спортивну федерацію (НСФ) для кожного виду спорту, що керується відповідною міжнародною спортивною федерацією (МСФ).

**Всесвітня Асоціація Національних Олімпійських Комітетів (АНОК) була офіційно створена 1979 р.** внаслідок небажання МОК мати справу з існуючими до того об'єднаннями НОК. Штаб-кватира АНОК розташовується в Парижі. Місія АНОК – представляти інтереси НОК і пояснювати їх точку зору з усіх питань, що пов’язані з Олімпійським рухом, особливо з ОІ. Головна функція АНОК – збирати усі НОКи на генеральних асамблеях, що проводяться один раз на два роки. Кожен НОК має один голос на цих асамблеях згідно принципу «Одна країна – один голос». Незмінний президент АНОК Маріо Васкес Ранья (Мексика) ніколи не протиставляв цю організацію МОК і в 1991 р. став його членом.

**В АНОК входять п’ять континентальних асоціацій**, до того ж деякі з них існують довше аніж сама АНОК. Сьогодні кожна асоціація проводить власні спортивні змагання на тих самих принципах і умовах, які лежать в основі організації МОК ОІ: **Азіатські ігри проводяться з 1951 р., Панамериканські – з 1951 р., Тихоокеанські – з 1963 р., Африканські – з 1965 р., Європейський юнацький олімпійський фестиваль – з 1991 р. Останній призначений для юнаків у віці до 18 років і має як зимову так і літню версії (так само й Азіатські ігри).**

Хоча НОК об’єднує спільна місія, вони значно відрізняються у залежності від того, яку саме країну представляють. Їх можна згрупувати наступним чином:

* 1. політично незалежні НОК, які мають значні власні ресурси в доповнення до наданих організацією «Олімпійська солідарність» або державою (Австралія, Бельгія, Італія, Канада, США і Японія);
	2. політично незалежні НОК, які не мають власних значних фінансових ресурсів (НОК Великобританії, Австрії, Бразилії, Нової Зеландії, Португалії, Франції, Швейцарії);

c. НОК, які контролюються національною владою як за допомогою фінансових механізмів, так і політичними засобами (колишні країни СРСР, більшість Азіатськи, Африканських та Латиноамериканських країн);

d. «примарні» НОК, що з'являються один раз на кожні чотири роки з розрахунком на символічну участь в Іграх (НОК Джибуті, Ефіопії та деякі ін.).

МОК допомагає НОКам виконувати їх місію, використовуючи свої особисті підрозділи і "Олімпійську солідарність". МОК рекомендує НОКам регулярно (по можливості щорічно) організовувати у своїх країнах Олімпійський день або Олімпійський тиждень з метою популяризації Олімпійського руху, включати у свою діяльність пропаганду культури і мистецтва в області спорту і Олімпізму, брати участь в програмах "Олімпійській солідарності", знаходити джерело фінансування - тими способами, які сумісні з фундаментальними принципами Олімпізму.

У разі порушення Олімпійської хартії, Всесвітнього антидопінгового кодексу і будь-якого іншого нормативного акту, сесією МОК або виконкомом МОК стосовно НОК можуть бути застосовані такі заходи і санкції, як тимчасове усунення (вирішує виконком МОК), тимчасове позбавлення визнання (вирішує виконком МОК), остаточне позбавлення визнання (вирішує сесія МОК), відміна права організовувати сесію МОК або Олімпійський конгрес (вирішує сесія МОК).

Окрім заходів і санкцій, передбачених у разі порушення Олімпійської хартії, МОК може прийняти усі необхідні заходи для захисту Олімпійського руху в країні того або іншого НОК (а саме - припинення або позбавлення визнання такого НОК), якщо діючі в цій країні конституція, законодавство або інші нормативні акти, або будь-який акт урядового органу, або іншої організації заважають діяльності НОК або формуванню і вираженню його волі.

# Міжнародна Олімпійська Академія (МОА),

#  Олімпійський музей

Сьогодні існують різні організації, покликані вирішувати завдання Олімпійської освіти - Міжнародна Олімпійська Академія (МОА), Олімпійський музей, Національні Олімпійські Академії (НОА), міжнародні і національні центри Олімпійських досліджень і освіти, Міжнародний комітет П'єра де Кубертена та ін.

Комісія атлетів МОК рекомендувала створити в різних країнах академії спорту - організації, які об'єднували б тих видатних спортсмені, хто завершив спортивну кар'єру, життєвий шлях яких може служити прикладом для дітей і молоді. Наприклад, у створеній в 2006 р. Академії спорту України об'єднані відомі спортсмени, що здобули не лише видатні результати в спорті, але і успіхи в житті після закінчення спортивної кар'єри. Члени цієї Академії проводять безліч заходів для дітей і молоді - Олімпійські уроки, тематичні зустрічі, різного роду змагання, виступають в засобах масової інформації. Основні аспекти такої діяльності - культурні, історичні, виховні і освітні цінності Олімпійського спорту, патріотизм, працелюбство і самовіддача, без яких неможливі досягнення в спорті.

Уперше ідею створення навчального центру на території Стародавньої Олімпії офіційно висловив представник НОК Греції професор Йоаніс Христафіс на VIII Олімпійському конгресі 1925 р. при обговоренні питання про відродження Стародавнього гімнасія. У 1927 р. під час відвідування П'єром де Кубертеном Греції у зв'язку з відкриттям в Олімпії меморіальної стели, встановленої на честь відродження Олімпійських ігор, знову було порушено питання щодо відкриття в Олімпії культурного центру.

На сесії МОК, проведеною в Афінах в 1934 р., розглядалося питання щодо створення в Олімпії культурно-освітнього закладу. НОК Греції запропонував своїми силами реконструювати стадіон та іподром в Олімпії, побудувати археологічний музей за рахунок засобів країн-учасниць, зберегти священний Алтіс. Особлива заслуга у вирішенні цього питання належала генеральному секретареві НОК Греції Йоанісу Кетсеасу і професорові з Німеччини Карлу Дієму. Ініціатори створення Міжнародної Олімпійскої академії представляли її подібною відомій Академії Платона - освітній установі, заснованій в IV ст. до н.е.

Відповідно були сформовані принципи діяльності Олімпійської академії, в основі яких виявилися поширення і захист філософії Олімпізму, її духовних і моральних цінностей, протидія усілякого роду зовнішнім діям, здатним завдати збитку гуманістичній складовій Олімпійського спорту. Формування цих принципів спиралося на багаторічну діяльність П'єра де Кубертена, який упродовж десятиліть домагався вдосконалення філософських, виховних і освітніх сторін олімпійського спорту. Ці питання П'єр де Кубертен неодноразово піднімав на Олімпійських конгресах, звертаючи увагу і на необхідність створення університетської освітньої установи космополітичного і демократичного плану, основною метою якого стало б поширення Олімпійських принципів, досягнень і ідеалів.

У 1938 р. Карл Дієм запропонував створити в Олімпії Міжнародну Олімпійську Академію, яка, за його задумом, повинна була працювати під керівництвом Міністерства освіти і Олімпійського комітету Греції. Дієм розробив структуру академії, написав зразковий навчальний план і почав активне листування з цього питання з Йоанісом Кетсеасом - генеральним секретарем Олімпійського комітету Греції. Проект був підтриманий Олімпійським комітетом Греції, отримав підтримку МОК, проте його реалізація затримувалась з фінансових міркувань.

Урочисте відкриття Міжнародної Олімпійської Академії відбулося влітку 1961 р. одночасно з відкриттям стадіону Стародавньої Олімпії. В ті роки в Олімпії не було а ні бібліотеки, а ні аудиторій. Слухачі МОА жили в наметах, а займалися на відкритому повітрі. У період з 1961 по 1964 р. робота Міжнародної Олімпійської Академії обмежувалася проведенням щорічних сесій. У наступні роки об'єм роботи МОА і її роль в системі Олімпійської освіти стали розширюватися. Нині МОА щорічно проводить в Олімпії більше сорока заходів, що мають важливе значення .

Постійно удосконалюється матеріально-технічна база Міжнародної Олімпійської академії. У 1967 р. була введена в дію перша будівля Академії. На її території з'явилися нові спортивні споруди, облаштовані гуртожитки та інші об'єкти. У 1994 р. було завершено будівництво нового конференц-центру, що відповідало усім сучасним вимогам.

Основний напрям діяльності МОА - її функціонування як міжнародного культурного центру, покликаного зберігати і поширювати дух Олімпізму, вивчати і реалізовувати громадські і виховні принципи Олімпійських ігор, консолідувати різні сили навколо Олімпійської ідеї.

У МОА також проводяться спеціальні сесії для інститутів, які не мають прямого відношення до Олімпізму, але спрямованих на поширення Олімпійських ідей. Підтримуються візити спеціалістів, дослідження яких присвячені розвитку Олімпійського руху, проводяться наукові конференції тощо.

Керівництво діяльністтю МОА здійснює *адміністративна рада*, яка складається з президента, трьох віце-президентів та п’яти членів. Всі вони, разом з президентом, є членами НОКу Греції та інших грецьких організацій. Раду МОА НОК Греції обирає на 4 роки.

Академія організовує літні сесії протягом у два тижні. Ці сесії проводяться в Олімпії. Згідно статуту можуть бути проведені і додаткові сесії в будь-який інший час.

Заявки на участь в сесіях подаються НОКми. Кожна держава має право делегувати для участі в сесії не більше 10 осіб. Перевага надається студентам та аспірантам інститутів фізичної культури, а також спортивним діячам, тренерам та провідним спортсменам. Число учасників сесій досягає 200 осіб, а кількість лекторів – 20. Видатки на проведення сесій бере на себе Олімпійський комітет Греції.

Ще одним культурним центром Олімпійського спорту, який зберігає його культурні цінності та історію є Олімпійський музей, який був заснований 23 червня 1993 за ініціативою Голови МОК Хуана Антоніо Самаранча. Два роки по тому Олімпійський музей завоював титул "Європейського музею 1995 року".

Основна мета Олімпійського музею це просування цінностей спорту і Олімпізму.

Олімпійська мережа музеїв нині включає 22 музеї у різних країнах світу, які тісно співпрацюють і доповнюють матеріали один одного.

Олімпійський музей в Лозанні, проводить тимчасові і постійні виставки творів мистецтва, що мають відношення до спортивної інфраструктури та Олімпійського руху. Налічує понад 10 тисяч експонатів, що робить його найбільшим спортивним Олімпійським музеєм у світі.

**КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ**

# Принципи Олімпійського спорту.

# Олімпійська хартія.

# Цілі, завдання і політика МОК.

# Членство в МОК.

# Діяльність МОК.

# Міжнародні спортивні федерації.

# НОК та їх роль в олімпійському спорті.

# Міжнародна Олімпійська академія, Олімпійський музей.

**Теми для самостійної роботи**

1. Формування системи олімпійської освіти у світлі діяльності міжнародних організацій (МОК).
2. Формування системи олімпійської освіти у світлі діяльності міжнародних організацій (МОА).
3. Формування системи олімпійської освіти у світлі діяльності міжнародних організацій (НОА).
4. Формування системи олімпійської освіти у світлі діяльності міжнародних організацій (Олімпійський музей).