ЛЕКЦІЯ № 3

## ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК

Верховенство права: концепція та принцип сучасної держави. Основні складові елементи верховенства права.

Поняття, мета та сутність законності. Принципи (вимоги) законності. Законність і правозаконність. Гарантії законності. Загальні умови і спеціальні (юридичні) засоби законності.

Законність і правопорядок. Поняття та елементи правопорядку. Ознаки правопорядку. Співвідношення правопорядку і громадського порядку.

Національний, інтегративний та міжнародний правопорядок. Формування світового правопорядку.

## Мета лекції

Надати уявлення та сформувати систему знань про: поняття та основні складові елементи верховенства права; сутність законності; принципи (вимоги) законності; загальні умови і спеціальні (юридичні) засоби законності; поняття, ознаки та елементи правопорядку; особливості формування світового правопорядку.

## Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний): знати поняття та основні складові елементи верховенства права; аналізувати принципи (вимоги) законності; розмежовувати поняття «законність» і «правозаконність»; демонструвати знання загальних умов і спеціальних (юридичних) засобів законності; знати поняття, ознаки та елементи правопорядку; мати уяву про національний, інтегративний та міжнародний правопорядок; розуміти особливості світового правопорядку.

## Основна література

1. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с. URL: <https://www.osce.org/uk/ukraine/283756?download=true>
2. Загальна теорія права: підручник / О. В. Петришин, Д. В. Лук'янов, С. І. Максимов, В. С. Смородинський та ін. ; за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2020. 568 с.
3. Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права: Підручник. Практикум. Тести. К.: Юрінком Інтер, 2021. 584 с.
4. Оборотов Ю. Н. Теория государства и права (прагматический курс) : экзаменационный справочник. Одесса: Юрид. л–ра, 2004. 184 с.
5. Общетеоретическая юриспруденция. Учебный курс: учебник / под ред. Ю. Н. Оборотова. Одесса: Феникс, 2011. 436 с.
6. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. 10-те вид., допов. Львів: Край, 2009. 224 с.
7. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. 4-ге вид., допов. і перероб. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2014. 524 с.

## Додаткова література

1. Гаудер П. Верховенство права в реальному світі / пер. з англ.; наук. ред. Д. Вовк. Харків: Право, 2018. 392 с.
2. Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеційська комісія. *Право України*. 2011. № 10. С. 154–167.
3. Доклад о верховенстве права, утвержденный Венецианской комиссией на 86-й пленарной сессии (Венеция, 25—26 марта 2011 г.): CDL-AD (2011) 003rev. URL: [www.venice.coe.int/webforms/docurnents/default.aspx?pdffile=CDL-](http://www.venice.coe.int/webforms/docurnents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-rus) [AD(2011)003rev-rus](http://www.venice.coe.int/webforms/docurnents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-rus)
4. Козюбра М. Верховенство права і Україна. *Право України*. 2012. № 1– 2, С. 30–63.
5. Крижанівський А. Ознаки сучасного правопорядку в контексті трансформаційних викликів. *Право України*. 2008. № 6. С. 47–51.
6. Крижанівський А. Ф. Правовий порядок в Україні: поняття, витоки, концептуальні засади, інфраструктура: монографія. Одеса: Фенікс, 2009. 504 с.
7. Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв’язки і взаємообумовленість. *Право України*. 2007. № 7. С. 30–34.
8. Оніщенко Н. М. Принцип законності: наукові реалії сьогодення.

*Альманах права*. 2012. Вип. 3. С. 13–18.

1. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: монографія: у 2 кн. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Кн. 1: Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії / відп. ред. Н. М. Оніщенко. Київ: Юрид. думка, 2008. 344 с.
2. Рабінович П., Луців О. Верховенство права: сучасні вітчизняні підходи до інтерпретації. *Вісник Академії правових наук України*. 2012. № 2. С. 3–16.
3. Рабінович П. Ефективність юридичних гарантій законності: до методики її виявлення. *Вісник Академії правових наук України*. 2010. № 1. С. 17–27.
4. Серьогін В. С. Верховенство права в Україні: проблеми розуміння та застосування: монографія. Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2014. 124 с.
5. Сучасний правопорядок : національний, інтегративний та міжнародний виміри : тези Міжнар. наук.–практ. конф., 13–14 червня 2008 р. / за заг. ред. Ю. М. Оборотова ; уклад. А. Ф. Крижанівський, Н. М. Крестовська. О. : Фенікс, 2008. 266 с.
6. Шилінгов В. С. Верховенство права – основоположний принцип правової системи демократичного суспільства. *Часопис Київського університету права*. 2009. № 2. С. 26–29.

## План

1. Верховенство права: поняття та основні складові.
2. Законність: режим та принципи (вимоги).
3. Гарантії законності.
4. Поняття, елементи та ознаки правопорядку.

## Основний зміст

1. **Верховенство права: поняття та основні складові**

Як особливий соціальний феномен ***верховенство права*** розглядається як взаємозумовлене існування і взаємоузгоджена реалізація у суспільстві буттєвих («природних») прав, свобод та обов’язків людини.

Встановлення у суспільстві верховенства права – є, радше, ідеалом, до досягнення якого має докладати зусилля кожна держава, яка прагне стати правовою. Щоб рухатись у цьому напрямі, у державі виголошується визнання ***принципу верховенства права*** як однієї з фундаментальних засад діяльності усіх суб’єктів суспільства. Так, принцип верховенства права проголошено Ст. 8 Конституції України.

Задля практично-регулятивного впливу принцип верховенства права має бути конкретизований через опис ознак певних соціальних явищ, в яких виявляється верховенство права. Найбільш докладно ознаки прояву верховенства права охарактеризовані Європейським судом з прав людини. Серед них Суд відзначає, насамперед, такі:

1. визнання пріоритетності, домінування, визначальної ролі прав і свобод людини у діяльності держави, усіх її органів;
2. правова певність, визначеність становища людини у тій чи іншій ситуації;
3. неприпустимість затримання особи на невизначений і непередбачуваний термін, якщо воно не ґрунтується на законі чи судовому рішенні;
4. обсяг будь-якого правового розсуду органу держави і спосіб його здійснення мають бути з достатньою точністю визначені законом;
5. майже безвиняткова можливість доступу до суду;
6. наявність судового контролю за втручанням виконавчих органів у права і свободи людини;
7. підпорядкованість судовому рішенню усіх органів держави, безвиняткова обов’язковість його виконання будь-якими органами і посадовцями;
8. можливість скасування вищим судом рішення нижчого суду, яке не набрало чинності;
9. незмінність, неоспорюваність остаточного судового рішення, яке набрало чинності.

Автори підручника «Загальна теорія права» за редакцією М. І. Козюбри, до основних складових елементів верховенства права пропонують відносити:

* + повагу до прав і свобод людини;
  + верховенство конституції;
  + принцип розподілу влади;
  + законність;
  + обмеження дискреційних повноважень;
  + принцип рівності у правах (рівноправності) та рівності всіх перед законом;
  + принцип юридичної визначеності;
  + принцип захисту довіри;
  + принцип пропорційності;
  + незалежність суду і суддів.

## Законність: режим та принципи (вимоги)

***Законність*** – це режим суспільного життя, заснований на правовому характері її організації й виражається у вимозі точного, строгого і неухильного дотримання і виконання чинних правових актів всіма суб’єктами права.

*Сутність законності* полягає в добросовісному і неухильному дотриманні і виконанні всіма суб’єктами права законодавчих приписів, яке й забезпечує стан правомірності суспільних відносин. *Мета законності* полягає в забезпеченні прав і свобод людини і громадянина. *Засоби і методи* реалізації вимог законності повинні носити правовий характер. Єдність сутності, мети і засобів реалізації вимог законності виражається в категорії *правозаконності*.

***Принципи (вимоги) законності*** є основними ідеями, що розкривають зміст законності як стани правомірності суспільних відносин, законослухняності поведінки індивідів:

1. принцип верховенства закону;
2. принцип єдності законності;
3. принцип загальності законності;
4. принцип рівності всіх перед законом;
5. принцип гарантованості основних прав і свобод людини, що полягає в необхідності забезпечення пріоритету прав індивіда і їх гарантіях з боку держави;
6. принцип взаємозв’язку законності та демократії;
7. принцип доцільності;
8. принцип невідворотності відповідальності.

Законність, у свою чергу, розглядається як загальноправовий принцип, суть якого полягає в категоричній вимозі правомірної поведінки всіх суб’єктів права у всіх сферах правового життя.

## Гарантії законності

***Гарантії законності*** – це система умов і засобів, що забезпечує процес реалізації законності.

Законність як суспільний феномен є результат взаємодії різних чинників, що визначають її природу. За характером дії цих чинників на створення режиму законності їх можна розділити на дві групи: загальні умови і спеціальні (юридичні) засоби.

*Загальні умови* впливають на формування законослухняної поведінки особи побічно, створюючи передумови для зміцнення режиму законності. У розряд загальних включаються економічні, політичні, духовні та соціальні умови

*Спеціальні (юридичні) засоби* забезпечення законності – це сукупність умов і засобів, закріплених а чинному законодавстві, безпосередньо направлених на забезпечення режиму законності, дотримання і захист прав і свобод особи.

Серед юридичних гарантій слід зазначити:

1. досконале і повне законодавство;
2. засоби попередження правопорушень;
3. засоби виявлення правопорушень;
4. засоби припинення правопорушень;
5. засоби захисту і відновлення порушених прав;
6. заходи юридичної відповідальності;
7. процесуальні гарантії;
8. гарантії правосуддя.

## Поняття, елементи та ознаки правопорядку

***Правопорядок*** – це стан впорядкованості суспільного життя, що склався в результаті панування принципу верховенства права та здійснення режиму законності.

Як системне утворення правопорядок складається з безлічі взаємодіючих ***елементів***, пов’язаних між собою відносинами взаємозалежності і взаємовпливу. До них відносяться:

1. суб’єкти (учасники) правопорядку;
2. сукупність актів реалізації права;
3. усі відносини і зв’язки між учасниками, їх властивостями, кореляційні зв’язки прав, свобод і обов’язків, відповідальності;
4. урегульована, впорядкована взаємодія названих елементів, що створюють єдиний злагоджений організм.

***Ознаки*** правопорядку:

1. правопорядок є станом упорядкованості суспільних відносин, передбаченим нормами права;
2. правопорядок – це результат втілення в життя принципу законності;
3. змістом правопорядку є правомірна поведінка суб’єктів права;
4. правопорядок забезпечується державою.

Правопорядок як система є складовою частиною системи вищого рівня – *громадського порядку*. Проте на відміну від правопорядку громадський порядок утворюється внаслідок дії не тільки правових, але й інших соціальних норм: норм моралі, звичаїв, корпоративних норм і т. д. Отже, громадський порядок є стан врегульованості суспільних відносин, заснований на реалізації всіх соціальних норм і принципів.

***Світовий правопорядок*** – це система суспільних планетарних відносин, що формуються на основі загальногуманістичних і природноправових засад і функціонують відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного і національного права.

Необхідність створення і зміцнення світового правопорядку зумовлена наявністю глобальних проблем, вирішення яких є можливим тільки за наявності згоди та співробітництва різних держав.