Tételsor Környezetjog

2024

I. kérdéscsoport

1. A környezetvédelem jogi szabályozásának története
2. A környezetvédelmi elvek fontossága és csoportosítása
3. A megelőzés elvcsoportja (forrásnál való fellépés, elővigyázatosság, helyreállítás)
4. A fenntartható fejlődés, illetve az integráció elve
5. A tervszerűség elve
6. Az állam kötelezettség- és felelősségvállalásának elve
7. A társadalmi részvétel elve – alapok és az információhoz jutás
8. A társadalmi részvétel elve – az egyedi döntéshozatalban való részvétel és a jogorvoslat
9. Az együttműködés elve
10. A „szennyező fizet” vagy a felelősség elve
11. Jog a környezethez – elvi alapok, a jövő nemzedékek helye az alapjogok között, globális rendszerek
12. Jog a környezethez - Európa
13. A környezethez való jog Magyarországon és annak alkotmánybírósági értelmezése az Alaptörvény hatálybelépése előtt, a szükséges visszatekintéssel az Alaptörvény előtti időszakra
14. Az Alkotmánybíróság jogértelmezésének tartalmi összegzése a környezethez való jog kérdésében
15. A környezetjogi szabályozás módszertana – külső/belső integráció, a jogi, állami befolyás érvényesülésének módszerei
16. Megoldások a környezethasználat elfogadható mértéke meghatározására: mértékrendelkezések, a környezethasználat technikája, technológiája, a visszalépés tilalma
17. Az Európai Unió környezetpolitikája
18. Az Európai Unió környezeti jogának alkotmányos alapjai – áttekintés, célok, elvek, a környezetvédelmi döntések megalapozása, nemzetközi együttműködés
19. Egyes általános jogelvek az EU jogban – védelmi záradék és a legkisebb szigor, szubszidiaritás 195
20. Egyes általános jogelvek az EU jogban – arányosság, közvetlen hatály/alkalmazhatóság, egyéb általános jogelvek 206
21. Az EU másodlagos joga és a hazai környezetjog intézményeinek vázlata – a másodlagos jog forrásai, a környezetjog intézményei, eszközei a másodlagos jogban (áttekintés)
22. Értelmezést segítő eszközök: preambulum és célok, fogalmak, időbeli hatály, területi hatály 237
23. Általános keretek, tervezési szabályok
24. A megelőzést szolgáló közigazgatási jogintézmények – a bejelentés, az engedély általános keretei és a szakhatósági hozzájárulás
25. Integrált szempontú környezetvédelmi engedélyek, a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kialakulása, esetkörei
26. Az előzetes vizsgálati eljárás, előzetes konzultáció, a környezeti hatásvizsgálati eljárás
27. Az egységes környezethasználati engedély
28. A környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés , valamint a felszámolási eljárás és végelszámolás környezetvédelmi követelményei
29. A közigazgatás közvetlen beavatkozása
30. A gazdasági szabályozás eszközei – a gazdasági eszközök általános csoportosítása és az EU Bíróság gyakorlata a gazdasági eszközök terén

II. kérdéscsoport

1. Önszabályozási eszközök: Önkéntes megállapodás, a környezeti menedzsment lehetőségei 323
2. Önszabályozási eszközök: ökocímke, környezetbarát termékjelzés, CSR /VTF (a vállalatok társadalmi felelősségvállalása)
3. Az ellenőrzés
4. Felelősségi szabályok az EU jogban (követelmények a tagállami felelősségi rendszer felé, felelősség az Unió irányában, szankció – bírság, ideiglenes intézkedések
5. A közigazgatási felelősség általános kérdései
6. A környezeti károk megelőzése és helyreállítása
7. A környezetvédelem állami szervezetrendszerének alapjai – szervezeti elvárások az EU jogban 358
8. A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes – szószóló („zöld ombudsman”) intézménye, az Országos Környezetvédelmi Tanács és az ügyészség környezetvédelmi tevékenysége
9. A polgári jog és környezetünk védelme – a magánjog és a környezet kapcsolata, személyiségi jogok
10. Polgári jog: a birtok, a tulajdonjog (szomszédjog), kötelmi jog
11. A szerződésen kívül okozott kár
12. A környezet büntetőjogi védelme: EU-jogi követelmények, környezetkárosítás, természetkárosítás, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
13. A nemzetközi környezetjog: főbb jogforrások típusai, intézmények, szereplők, a nemzetközi környezetjog alapelvei
14. Nemzetközi környezetjog: főbb szokásjogi szabályok, egyezményes jog – horizontális szabályok, egyezményes jog – szektorális szabályok áttekintés
15. Nemzetközi vízfolyások és tavak védelme, víztartó rétegek szabályai
16. Az ökológiai válság kezelése
17. Hulladékok nemzetközi jogi szabályozása, illetve a nemzetközi környezetjog kikényszerítése: a környezeti peres eljárások
18. Az épített környezet alakítása és védelme: településfejlesztés és –rendezés, építésrendészet
19. A termőföld védelme és a talajvédelem
20. A természetvédelem uniós szabályozása
21. A magyar természetvédelmi jog 495
22. Vízgazdálkodás, vízvédelem + az EU vízügyi politika keretei
23. A vizek mennyiségi védelme, a vizek minőségi védelme
24. Levegőtisztaság-védelem: EU jogi alapok, valamint a hazai szabályozás áttekintése
25. Klímavédelmi jog: klímajog jogforrási szintjei és területei , a nemzetközi fellépés keretei: UNFCCC és a Párizsi Megállapodás
26. Klímavédelmi jog az Európai Unióban, nemzeti szintű szabályok, klímaperek
27. Hulladékgazdálkodás szabályozási alapjai, alapintézményei
28. A hulladék fogalma és más alapvető fogalmak
29. Vegyi anyagok, ipari baleseti kockázat
30. A biotechnológia/GMO-k szabályozásának jogi keretei, az Európai Unió Bíróságának egyes esetei a génmódosítás tárgyában.