**МІHІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ**

ЧЕРHІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

# ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

# по проведенню семінарських занять

# для студентів напряму підготовки

# 6.030401 - Правознавство

# денної форми навчання

Частина ІІ

Чеpнiгiв ЧДТУ 2012

**МІHІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ**

ЧЕРHІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

# ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

# по проведенню семінарських занять

# для студентів напряму підготовки

# 6.030401 - Правознавство

# денної форми навчання

Частина ІІ

Обговорено і рекомендовано

на засіданні кафедри історії та теорії

держави і права, конституційного

та адміністративного права

Протокол №1

від 31.08.2012

Чеpнiгiв ЧДТУ 2012

# Теорія держави і права. Методичні вказівки по проведенню семінарських занять. для студентів напряму підготовки 6.030401 – Правознавстводенної форми навчання Частина ІІ / Укл. Марущак Н.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 106 с.

Укладач: МАРУЩАК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права

Відповідальний за випуск: КОЗИНЕЦЬ ОЛЕНА ГАВРИЛІВНА,

завідувач кафедри історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права,  
кандидат історичних наук, доцент

Рецензент: САМОЙЛЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ,

професор кафедри цивільного, господарського та кримінального права

Чернігівського державного інституту економіки і управління,

кандидат юридичних наук, доцент

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 5

ТЕМА 7 ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 7

ТЕМА 8 НОРМА ПРАВА 19

ТЕМА 9 ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА 27

ТЕМА 10 СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА 41

ТЕМА 11 ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 52

ТЕМА 12 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА 62

ТЕМА 13 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 67

ТЕМА 14 ПРАВОМІРНА ТА ПРОТИПРАВНА ПОВЕДІНКА. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 73

ТЕМА 15 ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ 87

ТЕМА 16 ПРАВОСВІДОМІСТЬ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА 94

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 104

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 107

ПЕРЕДМОВА

Вивчення теорії держави і права вищих навчальних закладах України передбачене навчальним планом. В системі юридичної освіти вивченням теорії держави та права розпочинається процес пізнання державно-правового матеріалу і власне сам процес юридичної освіти. В межах навчальної дисципліни теорії держави і права висвітлюються основоположні, вузлові проблеми держави і права, принципові висновки щодо функціонування державної та правової дійсності. Подальше вивчення галузевих, міжгалузевих, прикладних юридичних наук дасть змогу збагатити, поглибити, конкретизувати отримані знання і в майбутньому вдало застосовувати їх у практичній юридичній діяльності.

Згідно з навчальним планом теорія держави і права студентами напряму підготовки 6.030401 - Правознавство денної форми навчання вивчається в обсязі 88 аудиторних годин, з них - 54 години лекційні та 34 години - семінарські заняття ( 16 годин - І семестр, 18 годин - ІІ семестр).

Безумовно, така кількість годин є недостатньою для висвітлення всіх питань навчальної програми з теорії держави і права. Опанування знаннями з даної учбової дисципліни передбачає значну самостійну роботу, ознайомлення з рекомендованою літературою. Крiм того, деякі питання курсу повинні розглядатися студентами з урахуванням знань отриманих на заняттях з історії держави і права зарубіжних країн та інших дисциплінах, а це потребує додаткових зусиль i часу.

Семінарське заняття - одна з важливих форм контролю за самостійною роботою студентів над учбовим матеріалом, якістю його засвоєння. Мета цих занять – допомогти студентам у засвоєнні найбільш складних та важких питань теорії, у набутті ними необхідних навичок для самостійного вивчення рекомендованої літератури.

На семінарські заняття винесені найбільш суттєві питання курсу «Теорії держави і права». Їх знання не лише підвищує правову культуру студентів, але й сприяє їх вмінню розбиратися у правових теоріях, самостійно мислити, правильно застосовувати на практиці норми права.

У межах семінарського заняття всебічно обговорюються теоретичні питання, заслуховуються реферативні огляди, вирішуються тестові завдання, розглядаються практичні ситуації. Готуючись до них, студенти повинні вивчити рекомендовану літературу: нормативні акти, відповідні розділи підручників, учбових посібників, конспект лекцій, запропоновані наукові статті та монографії.

Вирішення тестових завдань є обов’язковим.

Бажано, щоб з другого або з третього заняття студент визначився з темами рефератів, запропонованих планом семінарських занять і приступив до їх підготовки.

На семінарських заняттях студенти повинні проявляти активність, висловлюватися чітко, юридично грамотно, лаконічно. Учасники семінару зобов’язані уважно слухати виступи, у разі необхідності ставити запитання, звертати увагу на помилки, розвивати далі суть проблеми. У кінці семінарського заняття, а якщо необхідно, то після закінчення розгляду окремого питання теми семінару, викладач підводить підсумки обговорення по даній проблемі і дає оцінку виступам студентів.

Результати участі кожного студента у семінарських заняттях і його самостійна робота, засвоєння учбового матеріалу оцінюються викладачем. Викладач оцінює якість не лише усної відповіді, доповнення, коментарі, але й якість виконання тестових завдань, вміння швидко дати відповідь на контрольні запитання та запитання, запропоновані для самостійного опрацювання. Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання:

* поточне тестування після вивчення кожної теми;
* оцінка за самостійну роботу;
* оцінка за ведення словника термінів;
* оцінка за індивідуальну роботу;
* оцінка за усні відповіді;
* оцінки за ПМК.

Для діагностики знань використовується модульно-рейтингова система зі 100-бальною шкалою оцінювання.

Частина друга планів семінарських занять присвячена опануванню загальнотеоретичних питань правознавства і включає три змістовні модулі:

1. Загальне вчення про право;
2. Реалізація права;
3. Елементи системи правового регулювання;

Ці змістовні модулі охоплюють десять тем, за результатами вивчення яких проводиться підсумковий модульний контроль. Варіанти підсумкового модульного контролю складаються із завдань планів семінарських занять.

**ТЕМА 7 ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ**

1. Проблема праворозуміння у вітчизняній теорії права: історія та сучасність.
2. Поняття права: ознаки, зовнішні форми, функції.
3. Поняття і значення принципів права.
4. Поняття правового регулювання суспільних відносин.
5. Правова система: поняття та структура, основні елементи.

**Завдання для індивідуальної роботи**

**Питання для самоконтролю**

1. Чим зумовлене те, що таке явище, як право, не має єдиного розуміння?
2. У чому складність інтегративного підходу до розуміння права?
3. В яких значеннях можна використовувати термін «право»?
4. Перелічіть ознаки юридичного права.
5. У чому полягає сутність такої ознаки права, як нормативність?
6. У чому виражається зв’язок права з державним примусом?
7. Як співвідносяться поняття «правовий вплив» та «правове регулювання»?
8. Перелічіть ознаки правового регулювання.
9. Як взаємопов’язані нормативне та індивідуальне правове регулювання?
10. Охарактеризуйте типи правового регулювання.
11. Які ви знаєте стадії процесу правового регулювання?
12. Що таке механізм правового регулювання?
13. Назвіть ознаки механізму правового регулювання.
14. Охарактеризуйте основні методи правового регулювання.
15. Як співвідносяться поняття «правова система» та «система права»?
16. Назвіть критерії об’єднання правових систем у правові сім’ї.
17. Що таке правова сім’я?
18. Охарактеризуйте романо-германську правову сім’ю.
19. Охарактеризуйте англосаксонську правову сім’ю.
20. Охарактеризуйте мусульманське право.
21. Назвіть джерела мусульманського права.

**Теми рефератів**

* Соціальна цінність і призначення права в суспільстві і державі.
* Синтезований підхід до праворозуміння як основна тенденція його розвитку в сучасній Україні.
* Національна правова система України та її місце серед правових систем сучасності.

**Завдання для самостійної роботи**

**1. Самостійно опрацювати такі питання:** Особливості регулювання суспільних відносин у первісному (додержавному) суспільстві. Форми існування права і правових норм у родовому суспільстві: правові звичаї і традиції, природно-правові норми і природні закони, міфологія права, «табу» і принцип таліону, договірне і зобов’язальне право тощо. Історія, основні причини і умови походження різних форм і видів права у додержавному суспільстві у різних народів: Стародавня Греція, Рим, Вавилон, Індія тощо. Причини виникнення права (економічні, соціальні, психологічні, культурні передумови виникнення права).

Основні причини і умови виникнення різноманітних підходів до розуміння права і його суті. Основні теорії (концепції) права: теологічна теорія права, природна теорія права; історична школа права; вузько нормативна або юридично-позитивістська концепція права; соціологічні теорії права; психологічна теорія права; марксистська теорія права; інтегративний підхід. Вчення окремих філософів і юристів про суть і розуміння права. Три основних форми буття (існування) права: система писаного абстрактного права (нормативно-правові акти), система суспільної та індивідуальної правосвідомості і система конкретних правовідносин тощо.

Марксизм і право. Тенденції розвитку світової правової думки в сучасних умовах.

Загальносоціальні і спеціально-юридичні функції права. Функція регулювання, управлінська і охоронна функції.

Види і класифікація принципів права: загальні, галузеві, міжгалузеві та інші принципи права. Принцип «верховенства права» (або панування права), його зміст і соціальне призначення. Принципи правових інститутів.

Способи, методи та типи правового регулювання. Правовий режим. Види правового регулювання. Механізм правового регулювання суспільних відносин. Ефективність правового регулювання.

Поняття і види соціальних цінностей. Цінність права та прав людини і громадянина для суспільства та окремої особи. Взаємозв’язок і взаємозалежність держави і права, права і економіки, права і політики, права і культури. Основні завдання та функції права і законодавства. Співвідношення категорій «право», «правова система» та «система права». Загальна характеристика основних правових систем сучасності.

**2. Дайте відповіді на тестові завдання**

**1. Дайте визначення позитивного (юридичного) права:**

а) це регулятор суспільних відносин, який являє собою сукупність загальнообов’язкових та формально визначених норм, що виражають державну волю суспільства, видаються або санкціонуються державою і охороняються силою державного примусу;

б) система норм, які перебувають у певній підпорядкованості і регулюють рівень дозволеної поведінки суб’єкта;

в) сукупність формально визначених норм, які встановлені або санкціоновані державою, є загальнообов’язковими, регулюють і охороняють суспільні відносини та соціальні цінності, що забезпечується не примусом, а силою переконання;

г) конкретна психічна реальність (правові емоції людини), що складається з переживання права, встановленого державою, та переживання інтуїтивного особистісного права (особистих прав та обов’язків).

**2.** **Об’єктивне право** - **це:**

а) права та свободи людини;

б) реальні правовідносини, що виникли на підставі реалізації прав та свобод громадян, організацій та самої держави;

в) ступінь можливої поведінки суб’єкта права;

г) законодавство та інші джерела юридичних норм, в яких набувають офіційного державного визнання соціально-правові уподобання учасників суспільного спілкування (усі нормативно-правові акти, які прийняті державою та існують незалежно від волі окремої особи).

**3.** **Суб’єктивне право** - **це:**

а) штучне право, яке походить від держави та суспільства, виражене у писаних формах, наявне в документах;

б) сукупність конкретних прав і обов’язків, які належать суб’єкту і можуть бути реалізовані у правовідносинах;

в) система обов’язкових правил поведінки, що встановлюються державою і охороняються нею від правопорушень;

г) індивідуальні можливості, що виникають на основі і в межах норм об’єктивного права та задовольняють конкретні інтереси та потреби його володаря.

**4.** **Назвіть загальносоціальні функції права:**

а) інформаційна, орієнтуюча, виховна, політична, економічна, регулятивна;

б) економічна, політична, соціальна, екологічна, управлінська, охоронна;

в) інформаційна, орієнтуюча, виховна, інтегративна, соціалізації, соціального контролю, культурно-історична;

г) статична, динамічна, регулятивна, охоронна.

**5.** **Спеціально-юридичними функціями права є:**

а) виховна, каральна, функція відповідальності;

б) регулятивна, охоронна;

в) правотворча, правозастосовна, правоохоронна;

г) статична, динамічна.

**6.** **Принципи права** - **це:**

а) безперечні вимоги до учасників правовідносин із метою регулювання особистих суспільних та загальних інтересів;

б) правила поведінки загального характеру, що складаються в суспільстві у зв’язку з проявом волі членів суспільства;

в) основоположні правові ідеї, що визначають зміст та соціальне призначення права;

г) основні напрями правової діяльності.

**7.** **Публічне право** - **це:**

а) сукупність правових норм, які регулюють відносини у сфері загальнодержавного сукупного інтересу громадян;

б) підсистема права, що регулює державні відносини;

в) підсистема права, що регулює державні, міждержавні та суспільні відносини;

г) підсистема права, що регулює відносини, пов’язані з вчиненням злочинів та інших правопорушень.

**8.** **Приватне право** - **це:**

а) підсистема права, що регулює суспільні відносини;

б) підсистема права, що регулює майново-вартісні відносини і особисті немайнові відносини, які виникають із приводу духовних благ і пов’язані з особистістю їх учасників;

в) підсистема права, що регулює відносини приватних осіб між собою;

г) сукупність правових норм, які спрямовані на регулювання і захист приватних інтересів індивідів та їх об’єднань.

**9.** **Знайдіть відповідь, у якій найповніше зазначені галузі підсистеми публічного права:**

а) конституційне, міжнародне публічне, фінансове, кримінальне, трудове;

б) адміністративне, конституційне, кримінальне, фінансове, процесуальні галузі, міжнародне публічне, основні інститути трудового права;

в) конституційне, торгове, адміністративне, сімейне, цивільне, міжнародне приватне;

г) цивільне, кримінальне, конституційне, фінансове, торговельне, майнове.

**10. Праворозуміння** - **це:**

а) наукова категорія, яка виражає процес та результат цілеспрямованої діяльності свідомості людини, що складається з розуміння права, його сприйняття та відношення до нього як до діючого та бажаного;

б) поняття, що розкриває офіційну державну доктрину правової ідеології, яка лежить в основі державного розвитку;

в) наукова категорія, що виражає процес правоутворення на основі суб’єктивних поглядів учасників суспільного спілкування;

г) сукупність усіх правових ідей.

**11. Об’єктом праворозуміння є:**

а) право як соціальне явище, як сукупність конкретних норм, галузь, інститут, конкретна норма;

б) система принципів, які регулюють правовідносини;

в) сукупність принципів, які регулюють політичні відносини;

г) конкретні особи, задіяні у сфері права.

**12. Суб’єктами** **праворозуміння є:**

а) право як соціальне явище, як сукупність конкретних норм, галузь, інститут, конкретна норма;

б) система принципів, які регулюють правовідносини;

в) сукупність принципів, які регулюють політичні відносини;

г) конкретні особи, задіяні у сфері права.

**13. Ідеалістичний тип праворозуміння полягає в тому, що:**

а) право реально обумовлене суспільними відносинами та процесами;

б) існує лише позитивне - офіційно визнане право конкретної держави;

в) правові ідеї первинні, відносно врегульованих правом реальних суспільних відносин;

г) право випливає з природи людини, людського розуму, всезагальних моральних принципів.

**14.** **Матеріалістичний тип розуміння права полягає у тому, що:**

а) правові ідеї первинні, відносно врегульованих правом реальних суспільних відносин;

б) право реально обумовлене суспільними відносинами та процесами;

в) право випливає з природи людини, людського розуму, всезагальних моральних принципів;

г) існує лише позитивне - офіційно визнане право конкретної держави.

**15.** **Природно-правова концепція розуміння права полягає у тому, що:**

а)існує лише позитивне - офіційно визнане право конкретної держави;

б) право випливає з природи людини, людського розуму, всезагальних моральних принципів;

в) право реально обумовлене суспільними відносинами та процесами;

г) правові ідеї первинні, відносно врегульованих правом реальних суспільних відносин.

**16. Суть концепції позитивного права полягає у тому, що:**

а) право випливає з природи людини, людського розуму, всезагальних моральних принципів;

б) право реально обумовлене суспільними відносинами та процесами;

в) існує лише позитивне - офіційно визнане право конкретної держави;

г) правові ідеї первинні, відносно врегульованих правом реальних суспільних відносин.

**17. Державно-вольовий характер****права полягає у тому, що:**

а) право складається із сукупності взаємодоповнюючих норм, воно є складним системним утворенням: усі правові приписи чітко розподіляються, але при цьому узгоджуються між собою;

б) право виражає волю суспільства, яка обумовлена економічними, політичними та соціальними інтересами;

в) норми, які містять правові приписи, встановлюють права та обов’язки сторін, є не просто загальними, а всезагальними - обов’язковими для всіх суб’єктів;

г) юридичні права та обов’язки виникають не просто на основі державної волі суспільства, яка тлумачиться учасниками суспільних відносин, і не на основі окремих офіційних велінь посадовців.

**18. Нормативність права****полягає у тому, що:**

а)право виражає волю суспільства, яка обумовлена економічними, політичними та соціальними інтересами;

б) норми, які містять правові приписи, встановлюють права та обов’язки сторін, є не просто загальними, а всезагальними - обов’язковими для всіх суб’єктів;

в) юридичні права та обов’язки виникають не просто на основі державної волі суспільства, яка тлумачиться учасниками суспільних відносин, і не на основі окремих офіційних велінь посадовців;

г) право складається із сукупності взаємодоповнюючих норм, воно є складним системним утворенням: усі правові приписи чітко розподіляються, але при цьому узгоджуються між собою.

**19. Загальнообов’язковістьполягає у тому, що:**

а) норми, які містять правові приписи, встановлюють права та обов’язки сторін, є не просто загальними, а всезагальними - обов’язковими для всіх суб’єктів;

б) право виражає волю суспільства, яка обумовлена економічними, політичними та соціальними інтересами;

в) право складається із сукупності взаємодоповнюючих норм, воно є складним системним утворенням: усі правові приписи чітко розподіляються, але при цьому узгоджуються між собою;

г) юридичні права та обов’язки виникають не просто на основі державної волі суспільства, яка тлумачиться учасниками суспільних відносин, і не на основі окремих офіційних велінь посадовців.

**20. Системність прававиражається у тому, що:**

а) юридичні права та обов’язки виникають не просто на основі державної волі суспільства, яка тлумачиться учасниками суспільних відносин, і не на основі окремих офіційних велінь посадовців;

б) право складається із сукупності взаємодоповнюючих норм, воно є складним системним утворенням: усі правові приписи чітко розподіляються, але при цьому узгоджуються між собою;

в) право виражає волю суспільства, яка обумовлена економічними, політичними та соціальними інтересами;

г) норми, які містять правові приписи, встановлюють права та обов’язки сторін, є не просто загальними, а всезагальними - обов’язковими для всіх суб’єктів.

**21. Сутність права – це:**

а) прояв волі та свідомості людей на певному етапі історичного розвитку;

б) міра свободи, рівності та справедливості;

в) його здатність змінюватися залежно від зміни умов життя суспільства;

г) головна, внутрішня, відносно стійка якісна основа права, яка відображає його істинну природу та призначення у суспільстві.

**22. Структура права** – **це:**

а) внутрішній поділ права на самостійні групи норм, що об’єднуються за критеріями, які виходять за межі предмета та методу правового регулювання;

б) його сутнісна характеристика, яка дозволяє йому залишатися унікальним соціально корисним явищем;

в) головна, внутрішня, відносно стійка якісна основа права, яка відображає його істинну природу та призначення у суспільстві;

г) його здатність змінюватися залежно від зміни умов життя суспільства.

**23.** **У правовій теорії виділяють такі прояви цінності права:**

а) суб’єктивну, об’єктивну;

б) соціальна, інструментальна, власна цінність права;

в) соціальну, класову, індивідуальну;

г) фактичну, юридичну.

**24. Цінність права – це:**

а) його сутнісна характеристика, яка дозволяє йому залишатися унікальним соціально корисним явищем;

б) головна, внутрішня, відносно стійка якісна основа права, яка відображає його істинну природу та призначення у суспільстві;

в) його здатність змінюватися залежно від зміни умов життя суспільства;

г) головна, внутрішня, відносно стійка якісна основа права, яка відображає його істинну природу та призначення у суспільстві.

**25. Принципи права – це:**

а) головна, внутрішня, відносно стійка якісна основа права, яка відображає його істинну природу та призначення у суспільстві;

б) основоположні правові ідеї, що визначають зміст та соціальне призначення права;

в) його сутнісна характеристика, яка дозволяє йому залишатися унікальним соціально корисним явищем;

г) норми, які містять правові приписи, встановлюють права та обов’язки сторін, є не просто загальними, а всезагальними - обов’язковими для всіх суб’єктів.

**26. Заборона як спосіб правового регулювання – це:**

а) вимога щодо вчинення юридичною або фізичною особою дій, передбачених нормою права;

б) досягнення певного результату за допомогою системи дій;

в) вимога до особи (фізичної чи юридичної) утримуватися від скоєння певних дій;

г) це надання особі можливості на її власний розсуд реалізовувати суб’єктивні права.

**27. Зобов’язання як спосіб правового регулювання – це:**

а) це надання особі можливості на її власний розсуд реалізовувати суб’єктивні права;

б) вимога щодо вчинення юридичною або фізичною особою дій, передбачених нормою права;

в) досягнення певного результату за допомогою системи дій;

г) вимога до особи (фізичної чи юридичної) утримуватися від скоєння певних дій.

**28. Дозвіл** **як спосіб правового регулювання – це:**

а) це надання особі можливості на її власний розсуд реалізовувати суб’єктивні права;

б) вимога до особи (фізичної чи юридичної) утримуватися від скоєння певних дій;

в) вимога щодо вчинення юридичною або фізичною особою дій, передбачених нормою права;

г) досягнення певного результату за допомогою системи дій.

**29.** **Коран** **– це:**

а) життєпис пророка, в якому описується поведінка та вислови пророка у словах його учнів (це збірка норм-традицій, що є обов’язковими для мусульман);

б) священна книга ісламу та усіх мусульман, яка складається з висловів пророка Магомета у Меці та Медині, де поруч з настановами морального та релігійного характеру зустрічаються приписи нормативно-юридичного характеру;

в) збірка рішень життєвих проблем за аналогією з нормами мусульманської релігії;

г) коментар Ісламу в цілому, що складався його тлумачами - професорами ісламської ідеології.

**30.** **Головними критеріями**, на основі яких ми відносимо національну правову систему до певної правової сім’ї, є:

а) політичні, юридичні, соціальні засади;

б) норми права, нормативно-правові акти, юридичні організації, законність, правопорядок, правосвідомість тощо;

в) структура права, особливості джерел права, місце та роль права у житті суспільства і держави, особливості юридичної техніки, принципи та основи формування і функціонування права;

г) реалізація права, правозастосування, правовідносини, юридичний процес тощо.

**31. Існування порівняльного правознавства обумовлене:**

а) виникненням соціалістичних країн;

б) існуванням об’єктивної необхідності розширення та поглиблення зв’язків між країнами та націями, інтеграцією багатьох країн у єдине світове співтовариство;

в) розбіжностями у визначенні основних принципів права;

г) розвитком народів та держав.

**32. Правове регулювання** - **це:**

а) сукупність засобів, за допомогою яких право регулює економічні відносини;

б) система принципів, які регулюють правовідносини;

в) форма юридичного впливу на суспільні відносини;

г) вплив права на суспільні відносини за допомогою спеціальних юридичних засобів, переважно норм права.

**33. Виділяють такі типи правового регулювання, як:**

а) загальнодозвільний та індивідуальний;

б) загальнодозвільний і спеціально-дозвільний;

в) індивідуальний та конкретний;

г) загальний і наглядовий.

**34.** **Правове регулювання здійснюється:**

а) різними органами;

б) президентом;

в) державою;

г) нормами права.

**35.** **Залежно від обсягу тих відносин, на які поширюється вплив, виділяють такі види правового регулювання, як:**

а) централізоване та індивідуальне;

б) спеціальне і централізоване;

в) децентралізоване і загальне;

г) нормативне та індивідуальне.

**36.** **Елементами механізму правового регулювання** є:

а) норма права, правовідношення, акти реалізації прав та обов’язків, акти застосування права;

б) норма права, застосування права, акти реалізації права;

в) правосвідомість, законність, правова культура;

г) юридичні факти, акти реалізації і правова культура.

**37.** **Якщо у процесі правового регулювання використовується один владний акт (нормативний), це регулювання є:**

а) нормативним;

б) складним;

в) простим;

г) спеціально-дозвільним.

**38.** **Предметом правового регулювання є:**

а) суспільні відносини;

б) індивід;

в) право;

г) державні органи.

**39.** **Правовий вплив** - **це:**

а) правове упорядкування суспільних відносин;

б) здійснення державою за допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток;

в) процес впливу права на суспільне життя, свідомість і поведінку людей за допомогою як правових, так і неправових засобів;

г) дія права на суспільні відносини за допомогою правових засобів.

**40.** **Система правових засобів, спрямованих на реалізацію норм права з метою упорядкування суспільних відносин,** - **це:**

а) механізм правового регулювання;

б) система правового регулювання;

в) тип правового регулювання;

г) метод правового регулювання.

**41.** **Основними методами правого регулювання є:**

а) координація та субординація;

б) дозвіл та переконання;

в) рекомендаційний та заохочувальний;

г) імперативний та диспозитивний.

**42. Правова система - це:**

а) спосіб внутрішньої організації та зовнішнього вияву правових норм, за допомогою якого засвідчується їх державна загальнообов’язковість;

б) внутрішня організація права як сукупності правил поведінки, що складається з елементів, які утворюються шляхом групування певних норм на основі загальних для них ознак;

в) об’єктивно обумовлена системою суспільних відносин внутрішня структура права, яка складається з взаємозалежних норм, логічно розподілених за галузями, підгалузями та інститутами;

г) уся сукупність правових явищ у державі, сукупність узгоджених юридичних засобів, за допомогою яких чинна влада здійснює регулятивний та стабілізуючий вплив на суспільні відносини.

**43.** **Порівняльне правознавство** - **це:**

а) наука, яка займається дослідженням загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування сучасних правових систем світу;

б) порівняння різних правових систем світу;

в) галузь правознавства, яка займається вивченням закономірностей та особливостей регулювання суспільних відносин;

г) наука про правові системи сучасності та їх вплив на взаємини у межах світового співтовариства.

**44.** **Основне джерело права англосаксонської правової сім’ї** - **це:**

а) нормативно-правовий акт;

б) правова доктрина;

в) судовий прецедент;

г) правовий звичай.

**45. Основні джерела мусульманського права - це:**

а) Коран, Сунна, Іджма, Кияз;

б) Коран, Сунна;

в) Коран, Сунна, Іджма, Кияз, Джихад;

г) Закони Шаріату.

**46.** **Порівняльний метод** – **це:**

а) метод будь-якої науки, який полягає у з’ясуванні подібностей між об’єктами;

б) зіставлення юридичних понять, явищ, процесів одного порядку і з’ясування подібностей і відмінностей між ними;

в) з’ясування подібностей і відмінностей між об’єктами вивчення;

г) зіставлення об’єктів з метою поліпшення їх якості.

**47.** **Критерії класифікації правових систем світу:**

а) спільність історичних коренів, юридичного джерела права, принципів регулювання;

б) структура права, особливості джерел права, місце та роль права у житті суспільства і держави, особливості юридичної техніки, принципи й основи формування та функціонування права;

в) діяльність органів державної влади, юридична техніка, норми права, правопорядок, законність, особливості правосвідомості населення;

г) історична традиція, філософія розвитку системи права та законодавства, механізм правового регулювання, правова свідомість та правопорядок.

**48.** **Система загального права** – **це:**

а) сукупність національних правових систем, які базуються на судовому прецеденті;

б) сукупність національно-правових систем, які мають спільні риси, виявляються в єдності закономірностей і тенденцій розвитку на основі норми, сформульованої суддями в судовому прецеденті, що домінує як джерело права у поділі права на загальне і право справедливості;

в) сукупність національних правових систем, які мають спільні риси, виявляються в єдності закономірностей і тенденцій розвитку на основі використання як основного джерела права нормативно-правового акта;

г) правильної відповіді немає.

**49. До романо-германської правової сім’ї компаративісти відносять:**

а) правові системи, які з’явились у континентальній Європі на основі місцевих правових традицій;

б) правові системи, які з’явились у континентальній Європі на основі міжнародного публічного права;

в) правові системи, які з’явились у континентальній Європі на основі римських, канонічних та місцевих правових традицій;

г) правові системи усього світу, що використовують як основне джерело права правовий звичай.

**50.** **Характерними рисами романо-германської правової сім’ї є:**

а) домінування судового прецеденту як форми права, поділ права на загальне право та право справедливості, визнання закону лише після апробування його судовою практикою;

б) домінування норм нормативно-правового акта, поділ права на загальне та право справедливості, кодифікація та диференціація галузей права;

в) домінування нормативно-правового акта як форми права, поділ системи права на дві підсистеми, диференціація та кодифікація галузей права;

г) використання як основного джерела права нормативно-правового акта, поділ права на загальне право та право справедливості, поділ права на публічне та приватне.

**51. Мусульманське право** - **це:**

а) сукупність підтримуваних державою релігійних, моральних і правових норм, що склалися на основі ісламу, у тлумаченні вчених-богословів і правознавців;

б) сукупність національно-правових систем держав, що мають спільні риси, які виявляються в єдності закономірностей і тенденцій розвитку на основі релігійної норми, норми-звичаю і норми-традиції як основних джерел права;

в) сукупність моральних норм, що склалися на основі ісламу;

г) сукупність правових норм, що містяться у релігійних джерелах мусульманської релігії.

**3. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами з теорії держави і права:** праворозуміння, позитивне (юридичне) право, сутність права, принципи права, функції права, структура права, об’єктивне право, суб’єктивне право, матеріальне право, процесуальне право, публічне право, приватне право, правовий вплив, правове регулювання, предмет правового регулювання, сфера правового регулювання, механізм правового регулювання, правова система, правова сім’я.

**Рекомендована література до теми семінару**

1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права: Учебник. СПб.: Питер, 2003. - 397 с.
2. Алексеев С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. Свердловск: Изд-во Свердловского юридического института, 1973. Т. 2. - 396 с.
3. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2002. - 608 с.
4. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.
5. Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия: опыт комплексного исследования. - М.: Статут, 1999. - 712 с.
6. Алекси Р. Дуальная природа права / Р. Алекси // Право Украины. – 2011. - №1. – С.45-57.
7. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков) - Саратов: Изд-во СГАП, 2001. - 416 с.
8. Балінський О.В. Роль права у формуванні громадянського суспільства: історико-правовий дискурс // Держава і право. – Випуск 36. – С. 117-123.
9. Бандура О. Основні цінності права як системи // Право України. – 2008. - №5. – С.14-19.
10. Берман Г. Дж Западная традиция права эпоха формирования / Г. Дж Берман; [пер. с англ. - 2-е изд.]. - М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 624 с.
11. Бехруз Х. Праворозуміння, розуміння права і правова система / Х. Бехруз // Право України. – 2010. - №4. – С.143-147.
12. Бойчук С. Типология форм правопонимания: комплексный подход / С. Бойчук // Право Украины. – 2011. - №1. – С.141-142.
13. Булыгин Е. Алекси между позитивизмом и непозитивизмом / Е. Булыгин // Право Украины. – 2011. - №1. – С.59-69
14. Варга Ч. Природа права: историческое сравнение правовой онтологии и правовой идеологии / Ч. Варга // Право Украины. – 2011. - №1. – С.150-159.
15. Васянович О.А. Вплив основних постулатів ісламу на формування права мусульман // Держава і право. – Випуск 39. – С. 93-98.
16. Введение в Украинское право / Под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. - О.: Юрид. л-ра, 2009. - 768 с.
17. Вовк Д. Об одобрении повторяющихся общественных отношений как этапе развития права / Д. Вовк // Право Украины. – 2011. - №1. – С.138-140.
18. Головатий С. Верховенство права, або ж правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки / С. Головатий // Право України. – 2010. - №4. – С.206-219.
19. Графский В. О традициях в понимании права / В. Графский // Право Украины. – 2011. - №1. – С.143-149.
20. Губаева Т. В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности. М.: Норма. - 160 с.
21. Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. и вст. ст. В. А. Туманова. М.: Прогресс, 1988. - 496 с.
22. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. В. А. Туманова. М.: Международные отношения, 1998. - 400 с.
23. Дудаш Т. Вплив праворозуміння органів конституційної юрисдикції на їх право тлумачну діяльність (Німеччина, США, Україна) / Т. Дудаш // Право України. – 2010. - №4. – С.199-205.
24. Дудченко В. Роль нормативних фактів у сучасному праворозумінні / В. Дудченко // Право України. – 2010. - №4. – С.120-126.
25. Захарчук С. Співвідношення права та моралі: історико-теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №4. – С. 133-136.
26. Касаткин С. Интегративность в понимании права. Интегративные аспекты правовой концепции Герберта Л.А. Харта /С. Касаткин // Право Украины. - 2011 - №1. – С.232-235.
27. Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. - М.: Изд-во АН СССР, 1958. - 187 с.
28. Клочкова Ю. Современные тенденции формирования правопонимания в условиях правовой конвергенции /Ю. Клочкова // Право Украины. - 2011. - №1. – С.222-224.
29. Козловский А. Причинно – целевые антиномии правопонимания / А. Козловский // право Украины. – 2011. - №1. – С.90-95.
30. Козюбра М. Праворозуміння: поняття,типи та рівні / М. Козюбра // Право України. – 2010. - №4. – С.10-21.
31. Колодій А. М. Принципи права України. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 208 с.
32. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Предисловие д-ра юрид. наук, проф. И. Ю. Козлихина. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. - 430 с.
33. Костенко О. Що є право? Про основи «натуралістичної» юриспруденції у світлі соціального натуралізму / О. Костенко // Право України. – 2010. - №4. – С.83-91.
34. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. - М.: ИКД «Зерцало«М», 2002. – 288 с.
35. Лемак В. Зміна парадигми право розуміння: досвід держав Центральної Європи / В.Лемак // Право України. – 2010. - №4. – С.114-119.
36. Лившиц Р. 3. Теория права: Учебник для студентов юрид. вузов. - М.: Бек, 1994. - 208 с.
37. Липень С. Правопонимание и применение права: к проблеме соотношения законности и усмотрения правоприменительной деятельности с позиций разных подходов к пониманию права в юридической науке начала ХХ в. / С. Липень // Право Украины. – 2011. - №1. – С.317-319.
38. Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальиая необходимость / Пер. с аигл. М.А. Юмашева. М.Ю.Юмашев, науч. ред. Ю.М.Юмашев. - М.: ЮГОНА, 2002. - 416 с.
39. Лобода Ю. П. Правовая традиция украинского народа (феномен и объект общетеоретического дискурса). - Л.: Мир, 2009. - 280 с.
40. Лукич Р. Методология права / Р. Лукич. – М. : Прогресс, 1981. - 304 с.
41. Максимов С. Дуальність права / С. Максимов // Право України. – 2010. - №4. – С.36-42.
42. Мартышин О. Классические типы правопонимания и «новые теории права» / О. Мартышин // Право Украины. – 2011. - №1. – С.170-177.
43. Мельничук О. Аксіологічні основі права / О.Мельничук.,К.Горобець // Право України. – 2010. - №4. – С.220-224.
44. Мишина И. Аксиологическое правопонимание / И. Мишина // Право Украины. – 2011. - №1. – С.96-100.
45. Мурашко Л. Проблемы правообразования в Республике Беларусь (в свете различения права и закона) /Л. Мурашко // Право Украины. - 2011. - №1. - С.300-306.
46. Муромцев С. А. Определение и основное разделение права / Вступит, статья, коммент. доктора юр. наук, проф. Ю. И. Гревцова. 2-е изд., доп. - СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. Гос. Ун-та, Изд-во юридического факультета СПбГУ, 2004. - 224 с.
47. Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: (история и современность). - М.: Знание, 1986. - 63 с.
48. Оборотов Ю. Н. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права): Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2002. - 280 с.
49. Оборотов Ю. Праворозуміння як аксіоматичне начало (постулат) права / Ю. Оборотов // Право України. – 2010. -№4. – С.49-55.
50. Общая теория права / [под общ. ред. А. С. Пиголкина. – 2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. - 384 с.
51. Оніщенко Н. Сучасне праворозуміння у контексті витоків, постулатів, основних принципів та функціонального призначення права / Н. Оніщенко // Право України. – 2010. - №4. – С.156-163.
52. Папаян Р. А. Христианские корни современного права. - М.: НОРМА, 2002. - 416 с.
53. Пермяков Ю. Правопонимание как самоопределение исторического субъекта / Ю. Пермяков // Право Украины. – 2011. - №1. – С.115-122.
54. Петришин О. Проблеми соціалізації правової науки / О. Петришин // Право України. – 2010. - №4. – С.133-141.
55. Погребняк С. Л. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія. - X.: Право. - 240 с.
56. Погребняк С. Ознаки права в контексті сучасного право розуміння / С. Погребняк // Право України. – 2010. - №4. – С.164-169.
57. Поклонська О. Співвідношення влади і права / О. Поклонська // Право України. – 2010. - №4. – С.225-230.
58. Поляков А. В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход: Курс лекций. 2-е изд., доп. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. - 845 с.
59. Прибыткова Е. «Минимальное содержание естественного права» (проект сближения юснатурализма и юридического позитивизма Герберта Л. А. Харта) / Е. Прибыткова // Право Украины. – 2011. – №1. – С.236-239.
60. Рабинович П. Правопонимание: сущность, причины и неизбежность плюрализма, современное европейское измерение / П. Рабинович // Право Украины. – 2011. - №1. – С.8-23.
61. Рабінович С. Юснатуралізм у філософсько-правовій думці України: взаємодія західної та східної традицій європейського права / С. Рабінович // Право України. – 2010. - №4. – С.127-132.
62. Розин В. М. Генезис права: Методологический и культурологический анализ. - М.: NOTA BENE Медиа Трейд Компания, 2003. - 336 с.
63. Рулан Н. Историческое введение в право: Пер. с франц. - М.: Издательский дом NOTA BENE, 2005. - 672 с.
64. Сахань Е. Деструктивное правопонимание: причины, проявления, пути предупреждения / Е. Сахань // Право Украины. – 2011. - №1. – С.320-322.
65. Смородинский В. Юридический позитивизм в XXI веке: истоки и перспективы /В. Смородинский // Право Украины. – 2011. - №1. – С.225-227.
66. Соломко З. Реидеологизация как логика постсоветского правопонимания / З. Соломко // Право Украины. – 2011. - №1. – С.228-231.
67. Степценко С. Праворозуміння: співвідношення теорії та юридичної практики / С. Стеценко // Право України. – 2010. - №4. – С.176-181.
68. Стовба О. Праворозуміння VS. правосвідомість: проблеми і перспективи / О. Стовба // Право України. -2010. - №4. – С.64-69.
69. Теплюк М. Дія права і дія закону в сучасному аспекті праворозуміння /М. Теплюк // Право України. – 2010. – №4. – С.182-189.
70. Тихомиров О. Філософські та методологічні аспекти компаративного підходу до право розуміння / О. Тихомиров // Право України. – 2010. - №4. – С.100-105.
71. Толстик В. Борьба за содержание права – важнейшее научное направление / В. Толстик // Право Украины. – 2011. - №1. – С.71-77.
72. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. - СПб.: Лань, 1999. - 224 с.
73. Харт X. Л. А. Концепція права: Пер. з англ. - К.: Сфера, 1998. - 236 с.
74. Цвік М. Праворозуміння (значення повторюваності суспільних відносин для його дослідження) / М. Цвік // Право України. – 2010. - №4. – С.22-27.
75. Честнов И. Л. Актуальные проблемы государства и права. Эпистемология государства и права. - СПб., 2004. - 64 с.
76. Чубко Т. Проблемы правопонимания в условиях глобализации / Т. Чубко // Право Украины. – 2011. - №1. – С.219-221.
77. Шафиров В. Человекоцентристский подход к пониманию права / В. Шафиров // Право Украины. – 2011. - №1. – С.101-106.
78. Шебанов А. Ф. Форма советского права. М.,: Юридическая литература, 1968. - 215 с.
79. Ющик О. Про необхідність пізнання сутності та визначення поняття права / О. Ющик // Право України. – 2010. - №4. – С.106-113
80. Явич Л. С. Право и общественные отношения (Основные аспекты содержание и формы советского права). - М.: Юридическая литература, 1971. - 152 с.
81. Явич Л. С. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса, развития функционирования юридической формы общественных отношений. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. - 207 с.
82. Яценко О. Современное правопонимание: основные концепции / О. Яценко // Право Украины. – 2011. - №1. – С.135-137.

**ТЕМА 8 НОРМА ПРАВА**

1. Соціальні норми: поняття, сутність, ознаки.
2. Норми права: поняття, основні ознаки, форма і зміст.
3. Структура норми права: гіпотеза, диспозиція та санкція, їх загальна характеристика.
4. Способи викладу (викладення) норм права в статтях нормативних актів.

**Завдання для індивідуальної роботи**

**Питання для самоконтролю**

* 1. Яким чином співвідносяться поняття «норма», «соціальна норма»?
  2. Що таке техніко-юридичні норми?
  3. Що регулюють технічні норми?
  4. Перелічіть загальні характеристики соціальних норм.
  5. Які бувають види соціальних норм?
  6. Які з видів соціальних норм створені свідомо?
  7. Чому норми права можуть мати політичний характер?
  8. У чому полягає особливість механізму забезпечення реалізації норм релігії?
  9. Назвіть спільні та відмінні риси норм моралі та норм права.
  10. Назвіть спільні та відмінні риси корпоративних норм та норм права.
  11. Охарактеризуйте ознаки норми права.
  12. Яким чином співвідносяться поняття «право» та «норма права»?
  13. За якими критеріями класифікуються норми права?
  14. У чому відмінність відправних норм та норм-правил поведінки?
  15. Яким чином логічна схема «якщо - то – інакше» втілилася у структурі норми права?
  16. Дайте визначення структурним елементам норми права.
  17. Назвіть види гіпотез.
  18. Назвіть види диспозицій.
  19. Назвіть види санкцій.
  20. Як співвідносяться норма права та стаття нормативно-правового акта?

**Теми рефератів**

* Значення моралі в підвищенні правової культури та формування поваги до права.
* Норми права в системі соціальних норм.

**Завдання для самостійної роботи**

**1. Самостійно опрацювати питання:** Класифікація соціальних норм в залежності від різних критеріїв. Співвідношення норм права та інших соціальних норм (норм моралі, корпоративних норм, звичаїв). Єдність, відмінність, взаємодія.

Види і класифікація юридичних, звичаєвих, договірних, прецедентних, релігійних, моральних, соціальних норм права за різними критеріями (за формами і видами права, за методами регулювання, за змістом, за структурою, за предметом правового регулювання, за функціями права, за суб’єктами правотворчості, за сферою дії в часі, просторі і колом суб’єктів тощо).

Поняття, суть і види гіпотез. Поняття, суть і види диспозицій. Поняття, суть і види санкцій. Структура інших норм права: норм-принципів, аксіом, презумпцій, фікцій, звичаєвих норм права, договірних норм, прецедентних норм.

**2. Дайте відповіді на тестові завдання**

**1. Технічні норми** **посідають особливе місце в системі соціального регулювання, вони регулюють:**

а) відносини між людьми та природою, технікою, знаряддями праці, виробництвом;

б) відносини між людьми та їх об’єднаннями;

в) відносини між класами, націями та народами;

г) відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища, галузі природокористування тощо.

**2. Соціальні нормирегулюють:**

а) відносини між людьми та природою, технікою, знаряддями праці, виробництвом;

б) відносини між людьми та їх об’єднаннями;

в) відносини між класами, націями та народами;

г) відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища, галузі природокористування тощо.

**3. Політичні норми****регулюють:**

а) відносини між людьми та природою, технікою, знаряддями праці, виробництвом;

б) відносини між людьми та їх об’єднаннями;

в) відносини між класами, націями та народами;

г) відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища, галузі природокористування тощо.

1. **За способом забезпечення (механізмом впливу)норми поділяються на:**

а) стихійні, створені свідомо;

б) технічні, соціальні;

в) політичні, економічні, екологічні;

г) правові, релігійні, звичаєві, корпоративні, моральні*.*

**5. Норми моралі– це:**

а) правила поведінки, засновані на уявленні людей про добро і зло, справедливість, честь та гідність, духовність, обов’язок, совість;

б) правила поведінки, встановлені в організації (корпорації) з метою досягнення мети її функціонування;

в) усталені способи поведінки людей, елементи соціальної та культурної спадщини, що передаються з покоління в покоління та зберігаються у певних суспільствах та соціальних групах протягом тривалого часу;

г) правила поведінки, що укорінилися в суспільній практиці внаслідок тривалого повторення та сприйняття їх як нормальних.

**6. Корпоративні норми– це:**

а) усталені способи поведінки людей, елементи соціальної та культурної спадщини, що передаються з покоління в покоління та зберігаються у певних суспільствах та соціальних групах протягом тривалого часу;

б) правила поведінки, встановлені в організації (корпорації) з метою досягнення мети її функціонування;

в) правила поведінки, засновані на уявленні людей про добро і зло, справедливість, честь та гідність, духовність, обов’язок, совість;

г) правила поведінки, що укорінилися в суспільній практиці внаслідок тривалого повторення та сприйняття їх як нормальних.

**7. Релігійні норми****– це:**

а) правила, що склалися та набули широкого вжитку у будь-якій галузі підприємництва, не передбачені законодавством незалежно від того, зафіксовані вони у документальній формі чи ні;

б) правила поведінки, що регулюють відносини тих, хто вірить у Бога, із церквою, Богом, між собою, організацію та функціонування релігійних організацій;

в) усталені способи поведінки людей, елементи соціальної та культурної спадщини, що передаються з покоління в покоління та зберігаються у певних суспільствах та соціальних групах протягом тривалого часу;

г) правила поведінки, засновані на уявленні людей про добро і зло, справедливість, честь та гідність, духовність, обов’язок, совість.

**8. Норми-принципи – це норми, що:**

а) закріплюють керівні положення правової діяльності, тобто принципи права;

б) містять у собі цілі та завдання різних галузей права, правових інститутів;

в) містять у собі визначення правових понять та категорій;

г) правила поведінки, що укорінилися в суспільній практиці внаслідок тривалого повторення та сприйняття їх як нормальних.

**9.** **Норми – дефініції – це норми, що:**

а) закріплюють керівні положення правової діяльності, тобто принципи права;

б) містять у собі цілі та завдання різних галузей права, правових інститутів;

в) містять у собі визначення правових понять та категорій;

г) правила поведінки, що укорінилися в суспільній практиці внаслідок тривалого повторення та сприйняття їх як нормальних.

**10. Визначально-установчі норми – це норми, що:**

а) закріплюють керівні положення правової діяльності, тобто принципи права;

б) містять у собі цілі та завдання різних галузей права, правових інститутів;

в) містять у собі визначення правових понять та категорій;

г) правила поведінки, що укорінилися в суспільній практиці внаслідок тривалого повторення та сприйняття їх як нормальних.

**11. За методом правового регулюваннянорми права поділяються на:**

а) імперативні, диспозитивні, рекомендаційні, заохочувальні;

б) абсолютно визначені, відносно визначені;

в) зобов’язуючі, забороняючи, уповноважуючі;

г) законодавчі, підзаконні.

**12. Імперативні (категоричні) норми є:**

а) передбачають варіант поведінки, але дозволяють суб’єктам у межах правової норми на власний розсуд корегувати обсяг прав та обов’язків;

б) встановлюють заходи заохочення за здійснення бажаних та корисних для держави та суспільства діянь (сумлінне виконання своїх державних та громадських обов’язків);

в) загальнообов’язковими, не допускають іншого трактування приписів;

г) встановлюють варіанти бажаної, на думку держави, але не обов’язкової поведінки.

**13. Диспозитивні норми:**

а) передбачають варіант поведінки, але дозволяють суб’єктам у межах правової норми на власний розсуд корегувати обсяг прав та обов’язків;

б) встановлюють заходи заохочення за здійснення бажаних та корисних для держави та суспільства діянь (сумлінне виконання своїх державних та громадських обов’язків);

в) є загальнообов’язковими, не допускають іншого трактування приписів;

г) встановлюють варіанти бажаної, на думку держави, але не обов’язкової поведінки.

**14. Рекомендаційні****норми:**

а) передбачають варіант поведінки, але дозволяють суб’єктам у межах правової норми на власний розсуд корегувати обсяг прав та обов’язків;

б) встановлюють заходи заохочення за здійснення бажаних та корисних для держави та суспільства діянь (сумлінне виконання своїх державних та громадських обов’язків);

в) є загальнообов’язковими, не допускають іншого трактування приписів;

г) встановлюють варіанти бажаної, на думку держави, але не обов’язкової поведінки.

**15. Заохочувальнінорми:**

а) передбачають варіант поведінки, але дозволяють суб’єктам у межах правової норми на власний розсуд корегувати обсяг прав та обов’язків;

б) встановлюють заходи заохочення за здійснення бажаних та корисних для держави та суспільства діянь (сумлінне виконання своїх державних та громадських обов’язків);

в) є загальнообов’язковими, не допускають іншого трактування приписів;

г) встановлюють варіанти бажаної, на думку держави, але не обов’язкової поведінки.

**16. За ступенем визначеності****виділяють правові норми:**

а) імперативні, диспозитивні, рекомендаційні, заохочувальні;

б) законодавчі, підзаконні;

в) зобов’язуючі, забороняючи, уповноважуючі;

г) абсолютно визначені, відносно визначені.

**17. За суб’єктом нормотворчості або юридичною силою** **норми права поділяються на:**

а) законодавчі, підзаконні;

б) імперативні, диспозитивні, рекомендаційні, заохочувальні;

в) зобов’язуючі, забороняючи, уповноважуючі;

г) абсолютно визначені, відносно визначені.

**18. Гіпотеза як структурний елемент норми права:**

а) передумова дії норми права, в якій вказуються ті юридичні факти, з настанням яких норма права починає діяти, тобто на основі яких виникають, змінюються або припиняються правовідносини;

б) заключний елемент норми права, який передбачає певні небажані наслідки матеріального, фізичного, психічного характеру, що настають для особи, яка порушила диспозицію норми;

в) структурний елемент норми права, який визначає правило поведінки, згідно з яким повинні діяти учасники правовідносин, закріплює права та обов’язки сторін, визначаючи межу дозволеної поведінки;

г) логічно узгоджена внутрішня будова правової норми.

**19. Санкція** **як структурний елемент норми права**:

а) передумова дії норми права, в якій вказуються ті юридичні факти, з настанням яких норма права починає діяти, тобто на основі яких виникають, змінюються або припиняються правовідносини*.*;

б) логічно узгоджена внутрішня будова правової норми;

в) структурний елемент норми права, який визначає правило поведінки, згідно з яким повинні діяти учасники правовідносин, закріплює права та обов’язки сторін, визначаючи межу дозволеної поведінки;

г) заключний елемент норми права, який передбачає певні небажані наслідки матеріального, фізичного, психічного характеру, що настають для особи, яка порушила диспозицію норми.

**20. Диспозиція як структурний елемент норми права**:

а) передумова дії норми права, в якій вказуються ті юридичні факти, з настанням яких норма права починає діяти, тобто на основі яких виникають, змінюються або припиняються правовідносини*.*;

б) структурний елемент норми права, який визначає правило поведінки, згідно з яким повинні діяти учасники правовідносин, закріплює права та обов’язки сторін, визначаючи межу дозволеної поведінки;

в) заключний елемент норми права, який передбачає певні небажані наслідки матеріального, фізичного, психічного характеру, що настають для особи, яка порушила диспозицію норми;

г) логічно узгоджена внутрішня будова правової норми.

**21. Існують такі способи викладення правових норм:**

а) прямий, відсильний, бланкетний;

б) простий, складний, змішаний;

в) абсолютно визначений, відносно визначений;

г) альтернативний, кумулятивний.

**22.** **Соціальне регулювання** - **це:**

а) сукупність різних заходів щодо втілення конституційних норм у життя;

б) процес упорядкування суспільних відносин за допомогою різноманітних соціальних норм;

в) сукупність технічних та соціальних норм;

г) регулятивний вплив права на суспільні відносини.

**23.** **Які з перелічених норм поділяються на технічні та соціальні?**

**а) суспільні;**

б) соціалістичні;

в) статичні;

г) правові.

**24.** **Які з наведених норм належать до технічних?**

а) правила поведінки, що регулюють відносини всередині різних недержавних організацій між їх членами;

б) норми, що регулюють суспільні відносини у сфері економіки, пов’язані із взаємодією форм власності, виробництвом, розподілом і споживанням матеріальних благ;

в) інструкції з експлуатації машин та механізмів, норми збуту сировини, палива;

г) норми видобутку корисних копалин.

**25.** **Які з перелічених норм не належать до соціальних?**

а) норми права;

б) технічні;

в) релігійні;

г) звичаєві.

**26.** **Оберіть правильне визначення:**

а) звичаї - правила, які регулюють поведінку людини згідно з уявленнями про добро і зло, честь, гідність, справедливість;

б) корпоративні норми - правила поведінки, що врегульовують відносини у сфері захоплення, утримання, реалізації влади на підприємствах, установах, організаціях;

в) політичні норми - правила, що регулюють відносини між класами, націями, народностями, пов’язані з їх участю у боротьбі за державну владу та її здійснення;

г) економічні норми - правила поведінки, що регулюють відносини між членами економічних організацій.

**27.** **Релігійні норми** - **це:**

а) норми, які регулюють відносини у сфері релігії та між різними релігіями, специфічні культові дії, засновані на вірі в існування Бога;

б) норми, що склалися на основі релігії, у тлумаченні вчених-богословів і правознавців;

в) норми, що регулюють взаємовідносини віруючих різних конфесій;

г) норми, що відокремлюють школу від церкви, а церкву - від держави.

**28.** **За сферою регулювання суспільних відносин соціальні норми поділяються на:**

а) звичаєві та традиційні;

б) правові, моральні, релігійні, корпоративні, етичні, естетичні, управлінські;

в) економічні, культурні, правові, моральні, релігійні;

г) політичні, економічні, екологічні тощо.

**29.** **За способом забезпечення (механізмом впливу) соціальні норми поділяються на:**

а) правові, політичні, економічні;

б) правові та технічні;в) правові, екологічні, культурні;

г) правові, релігійні, звичаєві, корпоративні, моральні;

д) правові, релігійні, звичаєві, корпоративні, моральні, політичні, економічні, екологічні.

**30. Єдиним видом соціальних норм, що має ознаку загальнообов’язковості, є:**

а) норми релігії;

б) політичні норми;

в) економічні норми;

г) правові норми.

**31. Норма права** - **це:**

а) загальнообов’язкове, формально визначене, видане або санкціоноване державою правило поведінки, що охороняється нею та є державним регулятором суспільних відносин;

б) санкціоноване державою правило поведінки, яке є загальнообов’язковим для виконання і за невиконання або неналежне виконання якого використовують засоби суспільного впливу;

в) встановлене або санкціоноване державою правило поведінки, яке відображає волю усього суспільства або певних верств населення і є загальнообов’язковим для виконання;

г) прийняте або санкціоноване державою загальнообов’язкове формально визначене правило, яке виступає в якості регулятора суспільних відносин і забезпечується звичкою, внутрішніми мотивами, громадським впливом тощо.

**32.** **Для норм права характерним є те, що:**

а) вони існували в додержавний період і існують у державі;

б) їх виконання залежить від бажання людини;

в) вони забезпечуються заходами державного примусу;

г) вони не залежать від людей.

**33.** **За функціональним призначенням норми права поділяються на:**

а) відправні та норми-правила поведінки;

б) матеріальні та процесуальні;

в) зобов’язуюючі, забороняючі, уповноважуючі;

г) політичні, економічні, культурні, екологічні.

**34.** **Оберіть правильне твердження:**

а) складовими частинами будь-якої норми є гіпотеза, диспозиція, санкція;

б) гіпотеза - складова частина норми права, що визначає саме правило поведінки, згідно з яким дозволяється, забороняється або рекомендується проведення певних дій;

в) диспозиція - складова частина норми права, що визначає умови, за наявності яких суб’єкти повинні здійснювати права і обов’язки, зазначені в гіпотезі певної норми;

г) структура норми права - це сукупність її складових елементів, що не взаємодіють між собою.

**35.** **Гіпотеза, у якій умови застосування норми визначаються загальноюридичними ознаками, без глибокої деталізації, що надає можливість охопити та врегулювати значну кількість однорідних випадків, називається:**

а) абстрактною;

б) відносно визначеною;

в) казуїстичною;

г) альтернативною.

**36.** **Змістом якого методу правового регулювання є використання владних наказів?**

а) диспозитивного;

б) альтернативного;

в) рекомендаційного;

г) імперативного.

**37.** **Норми-дефініції належать до:**

а) визначально-установчих норм;

б) відправних норм;

в) охоронних норм;

г) імперативних норм.

**38.** **За дією у просторі норми права поділяються на:**

а) загальної та локальної дії;

б) загальної та спеціальної дії;

в) постійної та тимчасової дії;

г) місцевої та виняткової дії.

**41.** **Альтернативна санкція:**

а) вказує на вид державного впливу, який застосовується у разі порушення норми;

б) встановлює нижчу та вищу межу державного впливу на правопорушника (від - до);

в) надає правозастосовцю право обирати з двох або більше варіантів державного впливу один, який застосовується до правопорушника;

г) передбачає одночасне настання декількох наслідків несприятливого характеру.

**42.** **Яким чином норма права та стаття нормативно-правового акта співвідноситися не можуть?**

а) норма права та стаття закону або іншого нормативно-правового акта збігаються;

б) норма права викладається у двох або більше статтях одного чи декількох нормативно-правових актів;

в) в одній статті міститься декілька правових норм;

г) в одній нормі міститься декілька статей одного нормативно-правового акта.

**3. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами з теорії держави і права:** соціальне регулювання, соціальні норми, норма права, предмет правового регулювання, матеріальна норма, процесуальна норма, метод правового регулювання, імперативні, диспозитивні, заохочувальні, рекомендаційні норми, уповноважуючі, зобов’язуючі, забороняючі норми, структура правової норми, гіпотеза, диспозиція, санкція.

**Рекомендована література до теми семінару**

1. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2002. - 608 с.
2. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.
3. Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия: опыт комплексного исследования. - М.: Статут, 1999. - 712 с.
4. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков) - Саратов: Изд-во СГАП, 2001. - 416 с.
5. Белкин А. А. Источники права и практическая юриспруденция // Ученые записки юридического факультета СПбГУЭиФ. Вып. 1 (11), 2004. - С. 87-100.
6. Берман Г. Дж Западная традиция права эпоха формирования / Г. Дж Берман; [пер. с англ. - 2-е изд.]. - М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 624 с.
7. Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. - Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1973. - 247 с.
8. Керимов Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. - М.: Аванта +, 2000. - 560 с.
9. Керимов Д. А. Философские проблемы права. - М.: Мысль, 1972. - 472 с.
10. Кечекьян С. Ф. Норма права и правоотношения // Советское государство и право. 1955. - № 12. - С. 21-32.
11. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. - М.: «Норма», 2002. - 480 с.
12. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Предисловие д-ра юрид. наук, проф. И. Ю. Козлихина. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. - 430 с.
13. Кудрявцев Ю. В. Нормы права как социальная информация. - М.: Юридическая литература, 1981. - 144 с.
14. Лапаеву В. В. Социология права. - М.: НОРМА, 2000. - 304 с.
15. Лившиц Р. З. Теория права. - М.: БЕК, 2001. - 224 с.
16. Ллойд Д. Идея права / Пер. с англ. М.А.Юмашева, Ю. М. Юмашева. - М.: «ЮГОНА», 2002. - 416 с.
17. Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная необходимость / Пер. с аигл. М.А. Юмашева. М.Ю.Юмашев, науч. ред. Ю.М.Юмашев. - М.: ЮГОНА, 2002. - 416 с.
18. Марченко М. Н. Источники права: Учебное пособие. - М.: ТК  
    Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 760 с.
19. Марченко М. Н. Источники российского права: вопросы теории и истории: Учебное пособие / Отв. ред. М.Н.Марченко. - М.: Норма, 2005. -336 с.
20. Марчук В.М., Ніколаева Л.В. Нариси з теорії права: Навч. посіб**.** - К: Істина, 2001. – 304 с.
21. Муромцев Г. И. Источники права в развивающихся странах Азии и Африки: система и влияние традиции. Монография. - М.: Изд-во РУДН, 1987.- 152 с.
22. Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: (история и современность). - М.: Знание, 1986. - 63 с.
23. Нерсесянц С. В. Курс лекций: Философия права / С. В. Нерсесянц. – М. : Эксмо, 2006. - 928 с.
24. Оборотов Ю. Н. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права): Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2002. - 280 с.
25. Общая теория права / [под общ. ред. А. С. Пиголкина. – 2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. - 384 с.
26. Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: Учебник. - СПб.: Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2005. - 472 с.
27. Сабо И. Основы теории права. / Пер. с венг. и вступ. ст. д.ю.н. В. А. Туманова. - М.: Прогресс, 1974. - 270 с.
28. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.
29. Сырых В. М. Логические основания общей теории права : в 2 т. Т. 1. Элементный состав / В. М. Сырых. - М. : Юстицинфом, 2000. - 528 с.
30. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. - СПб.: Лань, 1999. - 224 с.
31. Фуллер Лон Л. Мораль права: Пер. з англ. - К.: Сфера, 1999. - 232 с.
32. Харт X. Л. А. Концепція права: Пер. з англ. - К.: Сфера, 1998. - 236 с.
33. Шебанов А. Ф. Форма советского права. - М.,: Юридическая литература, 1968. - 215 с.
34. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. - К.: Реферат, 2007. - 640 с.
35. Явич Л. С. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса, развития функционирования юридической формы общественных отношений. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. - 207 с.

**ТЕМА 9 ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА**

1. Поняття форми ( джерела ) права.
2. Загальна характеристика основних історичних форм права.
3. Нормативний акт – основне та найважливіше джерело сучасного права вітчизняної правової системи.
4. Поняття, суть і види підзаконних нормативних актів.
5. Поняття, принципи і функції правотворчості, її відмінність від законотворчості.
6. Юридична техніка та її значення для правотворчості.Нормотворча техніка як різновид юридичної техніки.

**Завдання для індивідуальної роботи**

**Питання для самоконтролю**

1. Яким чином розуміють категорії «форма права» та «джерело права» у юриспруденції?
2. Перелічіть види форм (джерел) права.
3. Дайте визначення нормативно-правового акта, назвіть йогоознаки.
4. Перелічіть структурні елементи нормативного акта.
5. Що таке юридична сила нормативно-правового акта?
6. Що таке закон? Назвіть його характеристики.
7. З яких питань приймаються конституційні закони?
8. Перелічіть види законів.
9. З якими моментами закон пов’язує дію нормативно-правового акта у часі?
10. Що таке правотворчість?
11. Назвіть функції правотворчості.
12. Які види правотворчості виділяє теорія права?
13. З яких стадій складається правотворчість?

**Теми рефератів**

* Місце і роль закону в системі нормативних актів.
* Мова та стиль закону.

**Завдання для самостійної роботи**

* + 1. **Самостійно опрацювати такі питання:** Різні підходи до розуміння джерел права. Співвідношення понять «форма» та «джерело» права. Джерела права в формально-юридичному аспекті. Особливості форм права в Україні та перспективи їх розвитку. Юридична сила форм права. Характеристика нормативно-правового акту та відмінність від інших правових актів (актів застосування та актів тлумачення), система нормативних актів. Поняття, суть, види і загальна характеристика законів. Конституційна юрисдикція і конституційність законів. Співвідношення правоутворення та правотворчості. Правотворчість та законотворчість. Законодавчий процес та його стадії. Засоби, правила та прийоми як елементи юридичної техніки. Нормотворча техніка: поняття, елементи, види. Законодавча техніка. Дія нормативних актів в часі, просторі та за колом осіб.

**2. Дайте відповіді на тестові завдання**

**1. Джерело (форма права) – це:**

а) система нормативно-правових актів;

б) спосіби зовнішнього виразу та закріплення правових норм;

в)це офіційний документ, прийнятий компетентним уповноваженим органом держави або безпосередньо народом у суворо встановленому порядку, що містить правові норми, виконання яких у разі необхідності забезпечується силою державного примусу;

г) сукупність норм, які передбачають юридичні права та обов’язки учасників суспільних відносин, що розраховані на правомірну поведінку і не містять у собі санкції.

**2. В Україні судовий прецедент офіційно**

а) не визнається;

б) визнається;

в) заперечується;

г) замовчується.

**3. Правовий прецедент – це:.**

а) санкціоноване державою правило поведінки, яке склалося в результаті тривалого використання, завдяки чому закріпилося як стійка норма;

б) результат домовленості двох або більше суб’єктів, нормативні положення якого набувають загальнообов’язкового значення в результаті їх офіційного визнання державою;

в) рішення суду, державного органу або посадової особи, яке стає зразком при подальшому розгляді інших питань аналогічної категорії;

г) документ, що містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, розроблені вченими з метою вдосконалення законодавства та визнані державою як загальнообов’язкові.

**4. Правовий звичай – це:**

а) санкціоноване державою правило поведінки, яке склалося в результаті тривалого використання, завдяки чому закріпилося як стійка норма;

б) рішення суду, державного органу або посадової особи, яке стає зразком при подальшому розгляді інших питань аналогічної категорії;

в) результат домовленості двох або більше суб’єктів, нормативні положення якого набувають загальнообов’язкового значення в результаті їх офіційного визнання державою;

г) документ, що містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, розроблені вченими з метою вдосконалення законодавства та визнані державою як загальнообов’язкові.

**5. Нормативний договір – це:**

а) результат домовленості двох або більше суб’єктів, нормативні положення якого набувають загальнообов’язкового значення в результаті їх офіційного визнання державою;

б)документ, що містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, розроблені вченими з метою вдосконалення законодавства та визнані державою як загальнообов’язкові;

в) документи, що містять церковні канони та інші релігійні норми, які визнані державою та забезпечуються нею;

г) керівні ідеї, базисні засади, на яких ґрунтується правова діяльність.

**6. Правова доктрина – це:**

а)документи, що містять церковні канони та інші релігійні норми, які визнані державою та забезпечуються нею;

б) документ, що містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, розроблені вченими з метою вдосконалення законодавства та визнані державою як загальнообов’язкові;

в) санкціоноване державою правило поведінки, яке склалося в результаті тривалого використання, завдяки чому закріпилося як стійка норма;

г) керівні ідеї, базисні засади, на яких ґрунтується правова діяльність.

**7. Релігійні тексти – це:**

а) документи, що містять церковні канони та інші релігійні норми, які визнані державою та забезпечуються нею;

б) документ, що містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, розроблені вченими з метою вдосконалення законодавства та визнані державою як загальнообов’язкові;

в) керівні ідеї, базисні засади, на яких ґрунтується правова діяльність;

г) санкціоноване державою правило поведінки, яке склалося в результаті тривалого використання, завдяки чому закріпилося як стійка норма.

**8. Загальні принципи права – це:**

а) документ, що містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, розроблені вченими з метою вдосконалення законодавства та визнані державою як загальнообов’язкові;

б) керівні ідеї, базисні засади, на яких ґрунтується правова діяльність;

в) документи, що містять церковні канони та інші релігійні норми, які визнані державою та забезпечуються нею;

г) санкціоноване державою правило поведінки, яке склалося в результаті тривалого використання, завдяки чому закріпилося як стійка норма.

**9. Процес санкціонування норм міжнародного договору** називається

а) промульгацією;

б) іновацією;

в) оптацією;

г) ратифікацією.

**10.** **Головною сутнісною особливістю нормативно-правового акта як джерела права є те, що він має**:

а) конкретний зміст та абстрактний адресат;

б) абстрактний зміст та конкретний адресат;

в) персоніфікований характер;

г) необхідні реквізити.

**11. Нормативно-правовий акт - це**

а) документ, що містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, розроблені вченими з метою вдосконалення законодавства та визнані державою як загальнообов’язкові;

б) офіційний документ, прийнятий компетентним уповноваженим органом держави або безпосередньо народом у встановленому порядку, що містить правові норми, виконання яких забезпечується силою державного примусу;

в) санкціоноване державою правило поведінки, яке склалося в результаті тривалого використання, завдяки чому закріпилося як стійка норма;

г) результат домовленості двох або більше суб’єктів, нормативні положення якого набувають загальнообов’язкового значення в результаті їх офіційного визнання державою.

**12. Закон – це:**

а) офіційний документ, прийнятий компетентним уповноваженим органом держави або безпосередньо народом у встановленому порядку, що містить правові норми, виконання яких забезпечується силою державного примусу;

б) документ, що містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, розроблені вченими з метою вдосконалення законодавства та визнані державою як загальнообов’язкові;

в) прийнятий вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом нормативно-правовий акт, що має вищу юридичну силу, приймається в особливому процедурному порядку, регулює найбільшважливі суспільні відносини;

г) санкціоноване державою правило поведінки, яке склалося в результаті тривалого використання, завдяки чому закріпилося як стійка норма.

**13. Структурні елементи нормативно-правового акта:**

а) преамбула, статті, пункти, глави, розділи, частини;

б) норми, інститути, галузі;

в) вступна, основна, заключна частини;

г) правильної відповіді немає.

**14. Нормативно-правові акти можна класифікувати за** **юридичною силою:**

а) на закони та підзаконні акти;

б) на нормативні акти, які містять норми конституційного чи адміністративного, цивільного, кримінального, трудового, сімейного права тощо;

в) на закони, укази, постанови, рішення, розпорядження, накази та ін.;;

г) на нормативні акти, прийняті народом, главою держави, органами законодавчої, виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та ін.

**15. Нормативно-правові акти можна класифікувати за** **галузевою належністю:**

а) на закони, укази, постанови, рішення, розпорядження, накази та ін.;

б) на нормативні акти, які містять норми конституційного чи адміністративного, цивільного, кримінального, трудового, сімейного права тощо;

в) на закони та підзаконні акти;

г) на нормативні акти, прийняті народом, главою держави, органами законодавчої, виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та ін..

**16. Нормативно-правові акти можна класифікувати за зовнішньою формою виразу**:

а) на закони та підзаконні акти;

б) на закони, укази, постанови, рішення, розпорядження, накази та ін.;

в) на нормативні акти, які містять норми конституційного чи адміністративного, цивільного, кримінального, трудового, сімейного права тощо;

г) на нормативні акти, прийняті народом, главою держави, органами законодавчої, виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та ін.

**17. Нормативно-правові акти можна класифікувати за** **суб’єктами правотворчості:**

а) на нормативні акти, прийняті народом, главою держави, органами законодавчої, виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та ін.;

б) на нормативні акти, які містять норми конституційного чи адміністративного, цивільного, кримінального, трудового, сімейного права тощо;

в) на закони, укази, постанови, рішення, розпорядження, накази та ін.;

г) на закони та підзаконні акти.

**18. Конституція – це:**

а) документ, що містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, розроблені вченими з метою вдосконалення законодавства та визнані державою як загальнообов’язкові;

б) прийнятий вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом нормативно-правовий акт, що має вищу юридичну силу, приймається в особливому процедурному порядку, регулює найбільшважливі суспільні відносини;

в) основний закон, що має найвищу юридичну силу, врегульовує основи суспільного, політичного, економічного життя суспільства, права та свободи громадян;

г) офіційний документ, прийнятий компетентним уповноваженим органом держави або безпосередньо народом у встановленому порядку, що містить правові норми, виконання яких забезпечується силою державного примусу.

**19. Конституції бувають:**

а) кодифіковані та некодифіковані;

б) прямі та опосередковані;

в) основні та додаткові;

г) буржуазні та комуністичні.

**20. Термін «конституція» ла­тинського походження (constitutio) і означає**

а) основа, підстава;

б) «устрій», «встановлення»;

в) принцип, засада;

г) основний закон.

**21. Звичайні закони – це:**

а) засновані на конституції нормативно-правові акти поточного законодавства, присвячені окремим напрямам політичного, економічного, соціального життя суспільства;

б) нормативно-правові акти вищої юридичної сили, що регулюють окремі напрями суспільних відносин, які входять до предметів правового регулювання різних галузей права;

в) закони, що регулюють обмежену (спеціальну) сферу суспільних відносин та поширюються на визначене коло суб’єктів (певну категорію населення);

г) нормативно-правові акти, якими вводяться в дію окремі закони, ратифікуються міжнародні договори тощо, їх призначенням є не створення нових норм права, а підтвердження правил поведінки, що містяться в інших нормативних документах.

**22. Поточні закони – це:**

а) засновані на конституції нормативно-правові акти поточного законодавства, присвячені окремим напрямам політичного, економічного, соціального життя суспільства;

б) нормативно-правові акти вищої юридичної сили, що регулюють окремі напрями суспільних відносин, які входять до предметів правового регулювання різних галузей права;

в) закони, що регулюють обмежену (спеціальну) сферу суспільних відносин та поширюються на визначене коло суб’єктів (певну категорію населення);

г) нормативно-правові акти, якими вводяться в дію окремі закони, ратифікуються міжнародні договори тощо, їх призначенням є не створення нових норм права, а підтвердження правил поведінки, що містяться в інших нормативних документах.

**23. Спеціальні закони*****–* це:**

а) засновані на конституції нормативно-правові акти поточного законодавства, присвячені окремим напрямам політичного, економічного, соціального життя суспільства;

б) нормативно-правові акти вищої юридичної сили, що регулюють окремі напрями суспільних відносин, які входять до предметів правового регулювання різних галузей права;

в) закони, що регулюють обмежену (спеціальну) сферу суспільних відносин та поширюються на визначене коло суб’єктів (певну категорію населення);

г) нормативно-правові акти, якими вводяться в дію окремі закони, ратифікуються міжнародні договори тощо, їх призначенням є не створення нових норм права, а підтвердження правил поведінки, що містяться в інших нормативних документах.

**24. Оперативні закони*****–* це:**

а) засновані на конституції нормативно-правові акти поточного законодавства, присвячені окремим напрямам політичного, економічного, соціального життя суспільства;

б) нормативно-правові акти вищої юридичної сили, що регулюють окремі напрями суспільних відносин, які входять до предметів правового регулювання різних галузей права;

в) закони, що регулюють обмежену (спеціальну) сферу суспільних відносин та поширюються на визначене коло суб’єктів (певну категорію населення);

г) нормативно-правові акти, якими вводяться в дію окремі закони, ратифікуються міжнародні договори тощо, їх призначенням є не створення нових норм права, а підтвердження правил поведінки, що містяться в інших нормативних документах.

**25. Дія нормативно-правового акта у часі:**

а)обмежує період дії, протягом якого нормативно-правовий акт має юридичну силу ;

б) визначає територію, на яку поширюється дія нормативно-правового акта;

в) визначає суб’єктів, у яких на основі нормативно-правового акта виникають суб’єктивні права та юридичні обов’язки;

г) визначає час вступу в силу нормативно-правового акта.

**26. Дія нормативно-правового акта у просторі:**

а)обмежує період дії, протягом якого нормативно-правовий акт має юридичну силу;

б)визначає час вступу в силу нормативно-правового акта;

в) визначає суб’єктів, у яких на основі нормативно-правового акта виникають суб’єктивні права та юридичні обов’язки;

г) визначає територію, на яку поширюється дія нормативно-правового акта.

**27. Дія нормативно-правового акта за колом осіб:**

а)визначає суб’єктів, у яких на основі нормативно-правового акта виникають суб’єктивні права та юридичні обов’язки;

б) визначає територію, на яку поширюється дія нормативно-правового акта;

в) обмежує період дії, протягом якого нормативно-правовий акт має юридичну силу;

г) визначає час вступу в силу нормативно-правового акта.

**28. Набрання чинності нормативно-правовим актом – це:**

а) це момент його вступу у законну силу;

б) момент втрати ним законної сили;

в) продовження дії нормативно правового акта, який втратив чинність;

г) період дії, протягом якого нормативно-правовий акт має юридичну силу.

**29. Переживання нормативно-правового акта****– це:**

а) момент втрати ним законної сили;

б) це момент його вступу у законну силу;

в) продовження дії нормативно правового акта, який втратив чинність;

г) період дії, протягом якого нормативно-правовий акт має юридичну силу.

**30. Припинення дії нормативно-правового акта (втрата ним чинності)** – **це:**

а) це зворотна дія;

б) продовження дії нормативно правового акта, який втратив чинність;

в) момент втрати ним законної сили;

г) скасування дії нормативно-правового акта.

**31. Виділяють три принципи дії нормативно-правових актів після набрання ними чинності:**

а) пряма дія, непряма дія, змішана дія;

б) пряма дія, зворотна дія, переживання нормативно-правового акта;

в) набуття юридичної сили, втрата юридичної сили, продовження юридичної сили;

г) правильної відповіді немає.

**32. Принцип прямої дії означає:**

а) дія нормативно-правового акта регулюється міждержавними договорами та передбачає поширення дії законодавства певної держави за її межами;

б) нормативно-правовий акт поширює свій регулятивний вплив лише на події майбутнього, що сталися після моменту набрання ним чинності;

в) часова характеристика нормативно-правового акта, його властивість, що виявляється у поширенні ним свого регулятивного впливу на випадки і минулого, і майбутнього (і вперед, і назад), що підпадають під формальні ознаки закріпленої в акті моделі поведінки;

г) продовження дії нормативно правового акта, який втратив чинність.

**33. Зворотна дія нормативно-правового акта означає:**

а) дія нормативно-правового акта регулюється міждержавними договорами та передбачає поширення дії законодавства певної держави за її межами;

б) нормативно-правовий акт поширює свій регулятивний вплив лише на події майбутнього, що сталися після моменту набрання ним чинності;

в) продовження дії нормативно правового акта, який втратив чинність;

г) часова характеристика нормативно-правового акта, його властивість, що виявляється у поширенні ним свого регулятивного впливу на випадки і минулого, і майбутнього (і вперед, і назад), що підпадають під формальні ознаки закріпленої в акті моделі поведінки.

**34. Переживання нормативно-правового актаозначає:**

а) продовження дії нормативно правового акта, який втратив чинність;

б) нормативно-правовий акт поширює свій регулятивний вплив лише на події майбутнього, що сталися після моменту набрання ним чинності;

в) часова характеристика нормативно-правового акта, його властивість, що виявляється у поширенні ним свого регулятивного впливу на випадки і минулого, і майбутнього (і вперед, і назад), що підпадають під формальні ознаки закріпленої в акті моделі поведінки;

г) дія нормативно-правового акта регулюється міждержавними договорами та передбачає поширення дії законодавства певної держави за її межами.

**35. Інструкції, як нормативні акти, що затверджуються наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади це:**

а) систематизований (зведений) нормативний акт, яким визначаються структура, завдання, компетенція або організація діяльності певних суб’єктів права;

б) акти, що видаються з метою роз’яснення порядку застосування норм права або з метою встановлення методичних правил і способів виконання певних операцій, дій;

в) акти, що закріплюють порядок організації і здійснен­ня певного виду діяльності;

г) це акти, що прийма­ються на основі і на виконання Конституції.

**36. Положення, як нормативні акти, що затверджуються наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади це:**

а) акти, що видаються з метою роз’яснення порядку застосування норм права або з метою встановлення методичних правил і способів виконання певних операцій, дій;

б) систематизований (зведений) нормативний акт, яким визначаються структура, завдання, компетенція або організація діяльності певних суб’єктів права;

в) акти, що закріплюють порядок організації і здійснен­ня певного виду діяльності;

г) це акти, що прийма­ються на основі і на виконання Конституції.

**37. Правила, як нормативні акти, що затверджуються наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади це:**

а) акти, що закріплюють порядок організації і здійснен­ня певного виду діяльності;

б) акти, що видаються з метою роз’яснення порядку застосування норм права або з метою встановлення методичних правил і способів виконання певних операцій, дій;

в) систематизований (зведений) нормативний акт, яким визначаються структура, завдання, компетенція або організація діяльності певних суб’єктів права;

г) це акти, що прийма­ються на основі і на виконання Конституції.

**38. Президент України – глава держави – на основі Конституції і законів України в межах своїх повноважень видає:**

а) рішення;

б) постанови, розпорядження;

в) укази;

г) розпорядження, рішення, постанови.

**39. Кабінет Міністрів Укра­їни – вищий орган у системі органів виконавчої влади – в межах своєї компетенції на основі і на виконання Конституції та законів України видає:**

а) рішення;

б) постанови, розпорядження;

в) розпорядження, рішення, постанови;

г) укази.

**40. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусомможуть видавати**:

а) постанови, розпорядження;

б) рішення;

в) розпорядження, рішення, постанови;

г) укази.

**41. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають:**

а) постанови, розпорядження;

б) розпорядження, рішення, постанови;

в) рішення;

г) укази.

**42. Міністри та керівники інших центральних органів виконавчої влади в межах компетенції очолюваних ними органів у від­повідній сфері управління видають:**

а) постанови, розпорядження;

б) розпорядження, рішення, постанови;

в) накази;

г) укази.

**43. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради в межах своїх повноважень, делегованих органами, приймає:**

а) постанови, розпорядження;

б) рішення;

в) розпорядження, рішення, постанови;

г) укази.

**44. Результат правотворчого процесу, якість вихідного нормативного матеріалу прямо залежать від додержання принципів правотворчості, які поділяються на:**

а) загальні, спеціальні;

б) основні, додаткові;

в) гуманні, негуманні;

г) демократичні, недемократичні.

**45. Правотворчість народу – це:**

а) одна з форм безпосереднього народовладдя, процес прийняття нормативно-правових актів шляхом референдуму, який проводиться з найбільш суттєвих питань загальнодержавного або місцевого значення;

б) спільне видання нормативного документа декількома державними органами або державним органом та недержавною організацією;

в) надання державного захисту нормативним актам, прийнятим недержавними органами та організаціями;

г) це правотворчість державного органу, якому передані правотворчі повноваження іншого державного органу, наділеного правом видавати нормативно-правові акти вищої юридичної сили.

**46. Спільна правотворчість****– це:**

а) це правотворчість державного органу, якому передані правотворчі повноваження іншого державного органу, наділеного правом видавати нормативно-правові акти вищої юридичної сили;

б) спільне видання нормативного документа декількома державними органами або державним органом та недержавною організацією;

в) надання державного захисту нормативним актам, прийнятим недержавними органами та організаціями;

г) одна з форм безпосереднього народовладдя, процес прийняття нормативно-правових актів шляхом референдуму, який проводиться з найбільш суттєвих питань загальнодержавного або місцевого значення.

**47. Санкціонована правотворчість*****–* це:**

а) надання державного захисту нормативним актам, прийнятим недержавними органами та організаціями;

б) спільне видання нормативного документа декількома державними органами або державним органом та недержавною організацією;

в) одна з форм безпосереднього народовладдя, процес прийняття нормативно-правових актів шляхом референдуму, який проводиться з найбільш суттєвих питань загальнодержавного або місцевого значення;

г) це правотворчість державного органу, якому передані правотворчі повноваження іншого державного органу, наділеного правом видавати нормативно-правові акти вищої юридичної сили.

**48. Законодавча ініціатива це:**

а) це правотворчість державного органу, якому передані правотворчі повноваження іншого державного органу, наділеного правом видавати нормативно-правові акти вищої юридичної сили;

б) одна з форм безпосереднього народовладдя, процес прийняття нормативно-правових актів шляхом референдуму, який проводиться з найбільш суттєвих питань загальнодержавного або місцевого значення;

в) звернення суб’єктів, визначених Консти­туцією України, до Верховної Ради України стосовно прийняття ново­го закону або зміни чинного закону, яке здійснюється шляхом внесен­ня до Верховної Ради України законодавчої пропозиції чи поправок до законопроектів;

г) надання державного захисту нормативним актам, прийнятим недержавними органами та організаціями.

**49. Юридична техніка** **визначається як:**

а) сукупність вироблених в юриспруденції засобів і правил зовнішнього виразу в текстах різних правових актів (нормоустановчого, нормозастосовного або інтерпретаційного характеру, актів систематизації законодавства) пев­ного правового змісту;

б) технічний елемент методів збиран­ня і аналізу юридичної інформації;

в) сукупність певних матеріальних засобів, які застосовуються в практичній юридичній діяльності;

г) сукупність засобів документування і організації роботи з документами в процесі юридичної діяльності.

**50.** **Нормативно-правовий акт** - **це:**

а) акт - рішення уповноважених суб’єктів міжнародного права, що скасовує міжнародні норми з метою регулювання міжнародних відносин;

б) офіційний акт суб’єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення правових норм, а також визнання на основі цих норм обов’язків учасників конкретних правовідносин;

в) це офіційний акт-волевиявлення (рішення) уповноважених суб’єктів права, що встановлює (змінює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин;

г) це офіційний документ, прийнятий компетентним уповноваженим органом держави або безпосередньо народом у суворо встановленому порядку, що містить правові норми, виконання яких у разі необхідності забезпечується силою державного примусу.

**51.** **Правовий звичай** - **це:**

а) санкціоноване державою правило поведінки, яке склалося в результаті тривалого використання, завдяки чому закріпилося як стійка норма;

б) сукупність норм, які передбачають юридичні права та обов’язки учасників суспільних відносин, що розраховані на правомірну поведінку і не містять у собі санкції;

в) правило поведінки, створене народом для регулювання національних відносин;

г) різновид моральних та релігійних норм.

**52.** **У якому з варіантів відповідей правильно наведені ознаки нормативно-правового акта?**

а) має форму письмового акта-документа і точно визначені реквізити, приймається або санкціонується уповноваженими органами держави або народом, приймається з дотриманням певної процедури, завжди містить нові норми права або змінює чинні, публікується в офіційних спеціальних виданнях;

б) номер акта, дата ухвалення акта, заголовок, найменування органу, який ухвалив акт, вид акта, дані про посадову особу, яка підписала акт;

в) чітко формулює зміст юридичних прав та обов’язків, публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов'язковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка;

г) має конкретний зміст і абстрактний адресат, є результатом правотворчої діяльності держави, виражає державну волю суспільства, містить у собі загальнообов'язкові правила поведінки (норми), приймається та реалізується в особливому державно-процесуальному порядку, має суворо визначену документальну форму письмового акта-документа та реквізити, публікується у спеціалізованих офіційних виданнях, урегульовує найсуттєвіші за значенням суспільні відносини, розрахований на постійне або тривале використання тощо.

**53.** **Назвіть види нормативно-правових актів за сферою дії:**

а) політичні, економічні, соціальні;

б) загальні, спеціальні, локальні;

в) постійні, тимчасові;

г) галузеві, міжгалузеві.

**54.** **Рішення суду, державного органу або посадової особи, яке стає зразком при подальшому розгляді інших питань аналогічної категорії,** - **це:**

а) правова доктрина;

б) правовий прецедент;

в) правовий звичай;

г) нормативний договір.

**55. Кодекс - це:**

а) заснований на конституції нормативно-правовий акт поточного законодавства, присвячений окремим напрямам політичного, економічного, соціального життя суспільства;

б) єдиний систематизований акт, який містить норми, що регулюють відносно відокремлену сферу суспільних відносин, і створює базу самостійної галузі законодавства;

в) основний закон, єдиний правовий акт, що має особливі юридичні якості, регламентує основи суспільного, політичного, економічного життя суспільства, права та свободи громадян;

г) прийнятий вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом нормативно-правовий акт, що має вищу юридичну силу, приймається в особливому процедурному порядку, регулює найбільш важливі суспільні відносини.

**56.** **Набрання чинності нормативно-правовим актом** - **це:**

а) момент його вступу у законну силу;

б) момент його опублікування;

в) момент його підписання;

г) момент його прийняття.

**57. З** **якого моменту нормативно-правовий акт набирає сили?**

а) з моменту прийняття (якщо це вказано у нормативно-правовому акті);

б) з моменту офіційного оприлюднення;

в) з часу, визначеного самим актом, або з часу, визначеного постановою про введення закону в дію;

г) правильні відповіді а), б), в).

**58.** **Правотворчість** - **це:**

а) усі форми та засоби виникнення розвитку та зміни права;

б) діяльність вищих представницьких органів держави або усього народу з прийняття, зміни або скасування нормативно-правових актів вищої юридичної сили - законів;

в) самостійний вид державної діяльності, пов’язаний із прийняттям, зміною або скасуванням норм права;

г) діяльність із прийняття норм права.

**59.** **У якому** з **пунктів зазначена функція правотворчості?**

а) регулювання суспільних відносин;

б) оновлення правового матеріалу;

в) ліквідація прогалин у праві;

г) систематизаційна;

д) у всіх пунктах.

1. **Кому із названих осіб приписують вибір терміну «джерела права»:**

а) Г. Кельзену;

б) Г. Гегелю;

в) Т. Лівію;

г) Арістотелю.

**61. Визнане державою правило поведінки, яке склалося внаслідок його фактичного одноманітного застосування протягом тривалого часу – це:**

а) правовий звичай;

б) правовий прецедент;

в) міжнародно-правові акти;

г) правовий випадок.

**62. За своїм значенням законодавчі акти поділяються на:**

а) конституційні (основні) і звичайні (поточні);

б) допоміжні і основні;  
в) всезагальні і конкретні;

г) основні і додаткові.

**63. Процедура ухвалення закону, яка складається з певних стадій – це:**

а) законодавче рішення;  
б) законодавчий процес;  
в) законодавче обговорення;

г) законодавча ініціатива.

**64. Розпорядчі документи оперативного характеру, якими, як правило, затверджуються або скасовуються інші підзаконні нормативно-правові акти або продовжується строк їх дії:**

а) угоди;  
б) накази;  
в) договори;

г) рішення.

**65. Організаційно врегульована, особлива форма діяльності держави або безпосередньо народу, в результаті якої потреби суспільного розвитку і вимоги справедливості набувають правової форми і відображаються у певному джерелі права:**

а) правотворчість;  
б) правосвідомість;  
в) правовизначеність;

г) законотворчість.

**66. Правовий прецедент – це:**

а) норми певних релігій, які закріплюються у відповідних канонічних текстах та книгах, які регулюють правові відносини суб’єктів правовідносин, незалежно від їхньої приналежності чи

неприналежності до даної релігійної конфесії;  
б) норми міжнародного співтовариства, які поширюються на територію держави після відповідної ратифікації цих актів відповідними державними органами;  
в) принцип, який покладений в основу рішення судових або інших державних органів з конкретної юридичної справи, що в майбутньому стає загальнообов’язковим правилом при вирішенні всіх аналогічних справ;

г) сукупність правових норм, що регулюють велику, відносно самостійну групу правових відносин, яка виокремлюється з галузі права і включає у себе декілька правових інститутів.

**67. Основним джерелом права бiльшостi сучасних держав є:**

а) нормативно-правовий договір;  
б) правовий прецедент;  
в) нормативно-правовий акт;

г) міжнародно-правовий договір.

**68. Які є види судових прецедентів:**

а) господарський і фінансовий;  
б) судовий і адміністративний;  
в) адміністративний і кримінальний;

г) конституційний та міжнародний.

**69. Промульгація закону – це:**

а) підписання його главою держави, видання спеціального акта, який містить, зокрема, розпорядження про офіційне опублікування закону;  
б) друк його тексту з усіма реквізитами в офіційних друкарських виданнях;  
в) внесення проекту закону в офіційному порядку до законодавчого органу певними органами й особами;

г) своєрідний вид правотворчості, результатом якого є створення нового, більш великого нормативно-правового акта на базі вже існуючих.

**3. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами з теорії держави і права:** форма (джерело) права, нормативно-правовий акт, правовий звичай, правовий прецедент, нормативний договір, правова доктрина, загальні принципи права, релігійні тексти, юридична сила нормативно-правових актів, закон, підзаконний акт, конституція, конституційний закон, кодекс, звичайний закон, поточний закон, спеціальний закон, надзвичайний закон, органічний закон, дія нормативно-правового акта, зворотна дія закону, переживання закону, правотворчість, правоутворення, законотворчість.

**Рекомендована література до теми семінару**

1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права: Учебник. - СПб.: Питер, 2003. - 397 с.
2. Антологія української юридичної думки. В6т. / Редк.:Ю*.*С.Шемшученко(голова) таін*.* Т*.*1*:* Загальна теорія держави і права*,* філософіята енциклопедія права/ Упорядники: В.Д.Бабкін, І.Б.Усенко, Н.М. – К.: Изд-во Михайлова В.А., 2002*. –* 335с.
3. Арановский К. В. Конституционная традиция в российской среде. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. - 658 с.
4. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков) - Саратов: Изд-во СГАП, 2001. - 416 с.
5. Белкин А. А. Источники права и практическая юриспруденция // Ученые записки юридического факультета СПбГУЭиФ. Вып. 1 (11), 2004. - С. 87-100.
6. Белкин А. А. Обычаи и обыкновения в государственном праве // Правоведение 1998. - № 1. - С. 24-28.
7. Васянович О.А. Вплив основних постулатів ісламу на формування права мусульман //Держава і право. – Випуск 39. – С. 93-98.
8. Введение в Украинское право / Под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. - О.: Юрид. л-ра, 2009. - 768 с.
9. Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - М.: «Омега-Л», 2004. - 608 с.
10. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. - М.: НОРМА, 2002. – 176 с.
11. Зивс С. Л. Источники права. - М.: Наука, 1981. - 239 с.
12. Калинин А. Ю., Комаров С. А. Форма (источник) права как категория в теории государства и права // Правоведение. 2000. - № 6. - С. 3-10.
13. Кириченко О.М. Критерії класифікації органічних законів у системі джерел права України //Держава і право. – Випуск 39. – С. 103-109.
14. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. - М.: «Норма», 2002. - 480 с.
15. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Предисловие д-ра юрид. наук, проф. И. Ю. Козлихина. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. - 430 с.
16. Крестовская Н. Н., Матвеева Л. Г. Теория государства и права: Элементарный курс. - Х.: Одиссей, 2007. - 432 с.
17. Марченко М. Н. Источники права: Учебное пособие. - М.: ТК  
    Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 760 с.
18. Марченко М. Н. Источники российского права: вопросы теории и истории: Учебное пособие / Отв. ред. М.Н.Марченко. - М.: Норма, 2005. -336 с.
19. Муромцев Г. И. Источники права в развивающихся странах Азии и Африки: система и влияние традиции. Монография. - М.: Изд-во РУДН, 1987.- 152 с.
20. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учеб. для вузов / В. С. Нерсесянц. - М. : Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 535 с.
21. Нерсесянц В. С. Право и закон: Из истории правовых учений. - М.: Наука, 1983. - 366 с.
22. Разумович Н. Н. Источники и форма права // Советское государство и право. 1988. - № 3. - С. 19-27.
23. Свечникова Л. Г. Понятие обычая в современной науке: подходы, традиции, проблемы (на материалах юридической и этнологической наук) // Государство и право. 1998. № 9. - С. 98-102.
24. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.
25. Советский Энциклопедический словарь / Под ред. А. М. Прохорова. Изд-е 4-е. - М.: Советская энциклопедия, 1989. - 1632 с.
26. Современный словарь иностранных слов. - М.: Русский язык, 1993. - 740 с.
27. Шебанов А. Ф. Форма советского права. - М.,: Юридическая литература, 1968. - 215 с.
28. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. - К.: Реферат, 2007. - 640 с.

**ТЕМА 10 СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА**

1. Поняття, основні ознаки та структура системи права.
2. Предмет і метод правового регулювання як основні критерії поділу системи права.
3. Загальна характеристика основних галузей права і законодавства.
4. Співвідношення і взаємозв’язок системи права і системи законодавства.
5. Поняття, суть і види систематизації законодавства України.

**Завдання для індивідуальної роботи**

**Питання для самоконтролю**

1. Що таке система права?
2. Чим відрізняється поняття «система права» від поняття «правова система»?
3. У чому полягає значення предмета та методу правового регулювання при розподілі права на галузі та інститути?
4. Як співвідносяться між собою норма права, інститут права та галузь права?
5. Перелічіть методи правового регулювання.
6. Які елементи входять до структури предмета правового регулювання?
7. Які елементи входять до методу правового регулювання?
8. Що таке система законодавства?
9. Як система законодавства співвідноситься з системою права?
10. У чому полягає необхідність систематизації законодавства?
11. Які існують види обліку нормативних актів?
12. У яких сферах правової діяльності ведеться облік нормативно-правових актів?
13. Що таке інкорпорація законодавства?
14. Для чого використовують таку форму систематизації, як консолідація?
15. Які бувають види кодифікації?
16. Дайте коротку характеристику кодифікаційним актам.
17. Чим відрізняються одна від одної такі форми систематизации законодавства, як кодифікація й інкорпорація?

**Теми рефератів**

* Місце і роль системи права в правовій системі держави і суспільства.
* Місце і роль міжнародного права у системі права України.
* Поняття і особливості державно-правової реформи в Україні.

**Завдання для самостійної роботи**

**1. Самостійно опрацювати такі питання:** Структура системи права (норми права, правові інститути, підгалузі права, галузі права, блоки галузей права). Основні форми (джерела) права у системі права держави. Поняття і суть законодавства держави.

Облік, інкорпорація та консолідація як форми систематизації нормативно-правових актів. Поняття і види інкорпорації законодавства. Поняття і види консолідації права і законодавства. Поняття і види кодифікації права і законодавства. Звід законів і збірники законодавства і права держави. Особливості систематизації і кодифікації права і законодавства України. Поняття юридичних колізій та їх види. Колізії в законодавстві, їх види. Способи зменшення колізійності законодавства.

**2. Дайте відповіді на тестові завдання**

**1. Сукупність усіх правових норм, що входять до системи права та діють на території держави, утворює правове поле (правовий простір), що становить:**

а) те, що регулює право;

б)сукупність засобів, прийомів впливу права на суспільні відносини ;

в) сукупність охоплених правом сфер суспільних відносин;

г) набір юридичного інструментарію.

**2. Норма права – це:**

а) первинний елемент системи права, прийняте або санкціоноване державою формально визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, яке встановлює права та обов’язки учасників суспільних відносин;

б) порівняно невелика, стійка група правових норм, що регулюють певні однорідні суспільні відносини в межах однієї або декількох галузей;

в) сукупність правових норм, що регулюють велику, відносно самостійну групу правових відносин, яка виділяється з галузі права і включає у себе декілька правових інститутів;

г) відокремлена у рамках системи права сукупність однорідних правових норм, що регулюють відокремлену сферу суспільних відносин.

**3. Правовий інститут – це:**

а) порівняно невелика, стійка група правових норм, що регулюють певні однорідні суспільні відносини в межах однієї або декількох галузей;

б) первинний елемент системи права, прийняте або санкціоноване державою формально визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, яке встановлює права та обов’язки учасників суспільних відносин;

в) сукупність правових норм, що регулюють велику, відносно самостійну групу правових відносин, яка виділяється з галузі права і включає у себе декілька правових інститутів;

г) відокремлена у рамках системи права сукупність однорідних правових норм, що регулюють відокремлену сферу суспільних відносин.

**4. Підгалузь права – це:**

а) первинний елемент системи права, прийняте або санкціоноване державою формально визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, яке встановлює права та обов’язки учасників суспільних відносин;

б) сукупність правових норм, що регулюють велику, відносно самостійну групу правових відносин, яка виділяється з галузі права і включає у себе декілька правових інститутів;

в) порівняно невелика, стійка група правових норм, що регулюють певні однорідні суспільні відносини в межах однієї або декількох галузей;

г) відокремлена у рамках системи права сукупність однорідних правових норм, що регулюють відокремлену сферу суспільних відносин.

**5. Галузь права – це:**

а) порівняно невелика, стійка група правових норм, що регулюють певні однорідні суспільні відносини в межах однієї або декількох галузей;

б) первинний елемент системи права, прийняте або санкціоноване державою формально визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, яке встановлює права та обов’язки учасників суспільних відносин;

в) сукупність правових норм, що регулюють велику, відносно самостійну групу правових відносин, яка виокремлюється з галузі права і включає у себе декілька правових інститутів;

г) відокремлена у рамках системи права сукупність однорідних правових норм, що регулюють відокремлену сферу суспільних відносин.

**6. Під предметом правового регулювання ми розуміємо:**

а) сукупність засобів, прийомів впливу права на суспільні відносини;

б) ту сферу суспільних відносин, на яку поширюється право, тобто те, що регулює право;

в) сукупність охоплених правом сфер суспільних відносин;

г) набір юридичного інструментарію.

1. **Метод правового регулювання – це:**

а) сукупність засобів, прийомів впливу права на суспільні відносини;

б) сукупність охоплених правом сфер суспільних відносин;

в) ту сферу суспільних відносин, на яку поширюється право, тобто те, що регулює право;

г) набір юридичного інструментарію.

**8. Імперативний метод – це:**

а) метод, що надає суб’єктам альтернативну можливість обрання варіанта поведінки в межах закону;

б) метод, що своїм завданням має стимулювання корисної для суспільства діяльності суб’єктів права;

в) метод владних приписів;

г) метод, що передбачає бажану, але не обов’язкову поведінку, використовується в аграрному праві, державному секторі економіки.

**9. Диспозитивний метод – це:**

а) метод владних приписів;

б) метод, що своїм завданням має стимулювання корисної для суспільства діяльності суб’єктів права;

в) метод, що надає суб’єктам альтернативну можливість обрання варіанта поведінки в межах закону;

г) метод, що передбачає бажану, але не обов’язкову поведінку, використовується в аграрному праві, державному секторі економіки.

**10. Метод заохочення – це:**

а) метод, що надає суб’єктам альтернативну можливість обрання варіанта поведінки в межах закону;

б) метод, що передбачає бажану, але не обов’язкову поведінку, використовується в аграрному праві, державному секторі економіки;

в) метод владних приписів;

г) метод, що своїм завданням має стимулювання корисної для суспільства діяльності суб’єктів права.

**11. Метод рекомендацій – це:**

а) метод, що своїм завданням має стимулювання корисної для суспільства діяльності суб’єктів права;

б) метод, що надає суб’єктам альтернативну можливість обрання варіанта поведінки в межах закону;

в) метод владних приписів;

г) метод, що передбачає бажану, але не обов’язкову поведінку, використовується в аграрному праві, державному секторі економіки.

**12. На підставі існування розбіжностей у предметі та методі правового регулювання система права поділяється на:**

а) підгалузі;

б) галузі;

в) інститути;

г) частини.

**13. Всі галузі права поділяються на:**

а) інтегруючі та предметні;

б) основні та додаткові;

в) матеріальні та технічні;

г) статичні та динамічні.

**14. Міжнародне право** **– це:**

а) система правових норм, що регулюють відносини у сфері державного управління;

б) система принципів та норм конституції, які закріплюють засади суспільного та державного ладу, форму правління та державного устрою, механізм реалізації державної влади, правовий статус людини та громадянина;

в) система правових норм, які регулюють публічні взаємовідносини між державами або міжнародно-правові відносини між громадянами різних держав та їх об’єднаннями;

г) система правових норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, які виникають між фізичними та юридичними особами.

**15. Конституційне право – це:**

а) система правових норм, що регулюють відносини у сфері державного управління;

б) система правових норм, які регулюють публічні взаємовідносини між державами або міжнародно-правові відносини між громадянами різних держав та їх об’єднаннями;

в) система принципів та норм конституції, які закріплюють засади суспільного та державного ладу, форму правління та державного устрою, механізм реалізації державної влади, правовий статус людини та громадянина;

г) система правових норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, які виникають між фізичними та юридичними особами.

**16. Адміністративне право – це:**

а) система правових норм, що регулюють питання землекористування, збереження земельного фонду, визначення правового режиму використання земель;

б) система правових норм, що регулюють відносини у сфері державного управління;

в) система правових норм, що охороняють від злочинних посягань права та свободи людини та громадянина, конституційний лад, усі види власності, встановлюючи вид та засіб негативної відповідальності за їх скоєння;

г) система правових норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, які виникають між фізичними та юридичними особами.

**17. Цивільне право – це:**

а) система правових норм, що регулюють відносини у сфері державного управління;

б) система правових норм, що регулюють питання землекористування, збереження земельного фонду, визначення правового режиму використання земель;

в) система правових норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, які виникають між фізичними та юридичними особами;

г) система правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з раціональним використанням природних ресурсів і охороною навколишнього природного середовища.

**18. Кримінальне право – це:**

а) система правових норм, що охороняють від злочинних посягань права та свободи людини та громадянина, конституційний лад, усі види власності, встановлюючи вид та засіб негативної відповідальності за їх скоєння;

б) система правових норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, які виникають між фізичними та юридичними особами;

в) система правових норм, що регулюють відносини у сфері державного управління;

г) система правових норм, що регулюють питання землекористування, збереження земельного фонду, визначення правового режиму використання земель.

**19. Трудове право – це:**

а) система правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з раціональним використанням природних ресурсів і охороною навколишнього природного середовища;

б) система правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з організацією та діяльністю сільськогосподарських виробників;

в) система правових норм, що регулюють фінансові відносини (формування та виконання державного бюджету, стягнення податків, надання кредитів);

г) система правових норм, що регулюють відносини робітників та службовців у процесі їхньої трудової діяльності.

**20. Фінансове праве – це:**

а) система правових норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, які виникають між фізичними та юридичними особами;

б) система правових норм, що регулюють відносини робітників та службовців у процесі їхньої трудової діяльності;

в) система правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з організацією та діяльністю сільськогосподарських виробників;

г) система правових норм, що регулюють фінансові відносини (формування та виконання державного бюджету, стягнення податків, надання кредитів).

**21. Аграрне право – це:**

а) система правових норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, які виникають між фізичними та юридичними особами;

б) система правових норм, що регулюють відносини робітників та службовців у процесі їхньої трудової діяльності;

в) система правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з організацією та діяльністю сільськогосподарських виробників;

г) система правових норм, що регулюють фінансові відносини (формування та виконання державного бюджету, стягнення податків, надання кредитів).

**22. Земельне право – це:**

а) система правових норм, що регулюють відносини у сфері державного управління;

б) система правових норм, що регулюють питання землекористування, збереження земельного фонду, визначення правового режиму використання земель;

в) система правових норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, які виникають між фізичними та юридичними особами;

г) система правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з раціональним використанням природних ресурсів і охороною навколишнього природного середовища.

**23. Під системою права розуміємо:**

а) його внутрішній склад, структуру права, інакше можна сказати - його зміст;

б) зовнішньою формою виразу системи права, тобто системою нормативно-правових актів;

в) сукупність засобів, прийомів впливу права на суспільні відносини;

г) сукупність охоплених правом сфер суспільних відносин.

**24. Система законодавства – це:**

а)його внутрішній склад, структура права, інакше можна сказати - його зміст;

б) сукупність охоплених правом сфер суспільних відносин;

в) зовнішня форма виразу системи права, тобто система нормативно-правових актів;

г) сукупність засобів, прийомів впливу права на суспільні відносини.

**25. Систематизацією законодавства називають:**

а) його внутрішній склад, структура права, інакше можна сказати - його зміст;

б) діяльність із приведення нормативно-правових актів в єдину, упорядковану систему;

в) сукупність засобів, прийомів впливу права на суспільні відносини;

г) інша відповідь.

**26. Облік законодавства** – **це:**

а) спосіб (форма) систематизації законодавства, що полягає у зовнішньому упорядкуванні, повному або частковому об’єднанні у різні зібрання нормативно-правових актів без зміни змісту норм права;

б) своєрідний вид правотворчості, результатом якого є створення нового, більш великого нормативно-правового акта на базі вже існуючих ;

в) це діяльність будь-яких органів, посадових осіб, громадян щодо упорядкування, обробки, приведення до єдиної внутрішньої системи діючих у державі нормативно-правових актів;

г) форма повної переробки чинних нормативних актів у певній сфері правових відносин, результатом якої є створення нового нормативно-правового акта.

**27. Консолідація законодавства – це:**

а) спосіб (форма) систематизації законодавства, що полягає у зовнішньому упорядкуванні, повному або частковому об’єднанні у різні зібрання нормативно-правових актів без зміни змісту норм права;

б) це діяльність будь-яких органів, посадових осіб, громадян щодо упорядкування, обробки, приведення до єдиної внутрішньої системи діючих у державі нормативно-правових актів;

в) своєрідний вид правотворчості, результатом якого є створення нового, більш великого нормативно-правового акта на базі вже існуючих;

г) форма повної переробки чинних нормативних актів у певній сфері правових відносин, результатом якої є створення нового нормативно-правового акта.

**28. Кодифікація законодавства – це:**

а) форма повної переробки чинних нормативних актів у певній сфері правових відносин, результатом якої є створення нового нормативно-правового акта;

б) своєрідний вид правотворчості, результатом якого є створення нового, більш великого нормативно-правового акта на базі вже існуючих ;

в) це діяльність будь-яких органів, посадових осіб, громадян щодо упорядкування, обробки, приведення до єдиної внутрішньої системи діючих у державі нормативно-правових актів;

г) спосіб (форма) систематизації законодавства, що полягає у зовнішньому упорядкуванні, повному або частковому об’єднанні у різні зібрання нормативно-правових актів без зміни змісту норм права.

**29. Інкорпорація законодавства – це:**

а) це діяльність будь-яких органів, посадових осіб, громадян щодо упорядкування, обробки, приведення до єдиної внутрішньої системи діючих у державі нормативно-правових актів;

б) своєрідний вид правотворчості, результатом якого є створення нового, більш великого нормативно-правового акта на базі вже існуючих ;

в) спосіб (форма) систематизації законодавства, що полягає у зовнішньому упорядкуванні, повному або частковому об’єднанні у різні зібрання нормативно-правових актів без зміни змісту норм права;

г) форма повної переробки чинних нормативних актів у певній сфері правових відносин, результатом якої є створення нового нормативно-правового акта.

**30. Види кодифікації:**

а) всезагальна, галузева, міжгалузева (комплексна), спеціальна (внутрішньогалузева);

б) міжгалузева, галузева, підгалузева;

в) матеріальна, процесуальна;

г) теоретична, практична, комплексна.

**31.** **Кодекс – це:**

а) внутрішньоузгоджений акт загального характеру, що регулює окрему сферу суспільних відносин, який або повністю охоплює всі норми певної галузі (кримінальне право), або містить у собі основу певної галузі (цивільне право);

б) кодифікований акт, що містить концептуальні поняття, цілі та завдання правового регулювання, принципи, що визначають основні напрями регулювання різних сфер суспільних відносин;

в) комплексні документи, що мають підзаконний характер та регулюють діяльність окремих установ, відомств, визначають правовий статус, завдання, компетенцію державних органів та інших організацій, визначають основи діяльності у тих чи інших сферах управління;

г) кодифікаційні акти комплексного характеру, що встановлюють правовий порядок певного виду діяльності, при цьому правовий статус суб’єктів цього виду діяльності визначається іншими нормативно-правовими актами, утримують процедурні норми будь-якої діяльності.

**32. Основи законодавства – це:**

а) кодифікований акт, що містить концептуальні поняття, цілі та завдання правового регулювання, принципи, що визначають основні напрями регулювання різних сфер суспільних відносин;

б) внутрішньоузгоджений акт загального характеру, що регулює окрему сферу суспільних відносин, який або повністю охоплює всі норми певної галузі (кримінальне право), або містить у собі основу певної галузі (цивільне право);

в) комплексні документи, що мають підзаконний характер та регулюють діяльність окремих установ, відомств, визначають правовий статус, завдання, компетенцію державних органів та інших організацій, визначають основи діяльності у тих чи інших сферах управління;

г) кодифікаційні акти комплексного характеру, що встановлюють правовий порядок певного виду діяльності, при цьому правовий статус суб’єктів цього виду діяльності визначається іншими нормативно-правовими актами, утримують процедурні норми будь-якої діяльності.

**33. Статут, положення – це:**

а) внутрішньоузгоджений акт загального характеру, що регулює окрему сферу суспільних відносин, який або повністю охоплює всі норми певної галузі (кримінальне право), або містить у собі основу певної галузі (цивільне право);

б) комплексні документи, що мають підзаконний характер та регулюють діяльність окремих установ, відомств, визначають правовий статус, завдання, компетенцію державних органів та інших організацій, визначають основи діяльності у тих чи інших сферах управління;

в) кодифікований акт, що містить концептуальні поняття, цілі та завдання правового регулювання, принципи, що визначають основні напрями регулювання різних сфер суспільних відносин;

г) кодифікаційні акти комплексного характеру, що встановлюють правовий порядок певного виду діяльності, при цьому правовий статус суб’єктів цього виду діяльності визначається іншими нормативно-правовими актами, утримують процедурні норми будь-якої діяльності.

**34. Правила – це:**

а) кодифікаційні акти комплексного характеру, що встановлюють правовий порядок певного виду діяльності, при цьому правовий статус суб’єктів цього виду діяльності визначається іншими нормативно-правовими актами, утримують процедурні норми будь-якої діяльності;

б) кодифікований акт, що містить концептуальні поняття, цілі та завдання правового регулювання, принципи, що визначають основні напрями регулювання різних сфер суспільних відносин;

в) комплексні документи, що мають підзаконний характер та регулюють діяльність окремих установ, відомств, визначають правовий статус, завдання, компетенцію державних органів та інших організацій, визначають основи діяльності у тих чи інших сферах управління;

г) внутрішньоузгоджений акт загального характеру, що регулює окрему сферу суспільних відносин, який або повністю охоплює всі норми певної галузі (кримінальне право), або містить у собі основу певної галузі (цивільне право).

**35.** **Система права** – **це:**

а) сукупність компонентів, з яких складається право;

б) сукупність усіх правових явищ;

в) сукупність галузей права;

г) сукупність правових інститутів.

**36.** **Система права має:**

а) суб’єктивний характер;

б) об’єктивний характер;

в) структурний характер;

г) матеріальний характер.

**37.** **Головним елементом системи права є:**

а) інститут;

б) галузь;

в) норма;

г) метод.

**38.** **Знайдіть правильне визначення:**

а) інститут права - відокремлена у рамках системи права сукупність однорідних правових норм, що регулюють відокремлену сферу суспільних відносин;

б) галузь права - первинний елемент системи права, прийняте або санкціоноване державою формально визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, яке встановлює права та обов’язки учасників суспільних відносин;

в) підгалузь права - сукупність однорідних правових норм, які регулюють велику, відносно самостійну групу суспільних відносин, що виокремлюється з галузі права і включає у себе декілька правових інститутів;

г) система права - порівняно невелика, стійка група правових норм, що регулюють певний різновид суспільних відносин у межах однієї або декількох галузей.

**39.** **Інститути права бувають:**

а) матеріальними та ідеальними;

б) імперативними та диспозитивними;

в) міжгалузевими та галузевими;

г) теоретичними та практичними.

**40.** **Предмет правового регулювання** - **це:**

а) сукупність прийомів та засобів впливу права на суспільні відносини;

б) поведінка людини;

в) сукупність правових вчинків;

г) сфера суспільних відносин, на яку поширюється право, тобто те, що регулює право.

**41.** **Основним критерієм поділу права на галузі та інститути** є:

а) предмет і метод;

б) норма права;

в) воля законодавця;

г) сфера життєдіяльності.

**42.** **Головний метод правового регулювання, який використовує цивільне право:**

а) рекомендаційний;

б) заохочувальний;

в) імперативний;

г) диспозитивний.

**43.** **Поділ на інтегруючі та предметні властивий:**

а) галузям права;

б) інститутам права;

в) нормам права;

г) підгалузям права.

**44.** **Знайдіть правильне твердження:**

а) система права є змістом, система законодавства - формою;

б) система права та система законодавства - одне й те саме;

в) система права за змістом ширше, ніж система законодавства;

г) система законодавства включає в себе систему права.

**45. Знайдіть поняття кодифікації:**

а) вид систематизації нормативно-правових актів, що мають спільний предмет регулювання, форма повної переробки чинних нормативних актів у певній сфері правових відносин, результатом якої є створення нового нормативно-правового акта;

б) вид систематизованих нормативно-правових актів, які знаходяться у відповідній послідовності;

в) вид систематизації діючих актів, що здійснюється за галузями права компетентними державними органами;

г) вид систематизації нормативно-правових актів у вигляді зведення їх у збірниках у певному порядку без їх переробки і зміни змісту.

**46. Кодекс - це:**

а) сукупність норм права, які регулюють суспільні відносини;

б) сукупність норм права, які обов’язково залежать одна від одної і регулюють певну сферу суспільних відносин;

в) кодифікований нормативно-правовий акт, що має структурний розподіл на частини, розділи, підрозділи;

г) внутрішньоузгоджений акт загального характеру, що регулює окрему сферу суспільних відносин, який або повністю охоплює всі норми певної галузі, або містить у собі основу певної галузі.

**47.** **Систематизація законодавства** - **це:**

а) процес узгодження нормативної волі законодавця;

б) процес зібрання нормативних актів до одного джерела;

в) діяльність уповноважених державних органів з переробки законів;

г) діяльність з приведення нормативно-правових актів у єдину, упорядковану систему.

**48.** **Існують такі види систематизації законодавства:**

а) кодифікація, систематизація, облік, аудит;

б) кодифікація, інкорпорація;

в) кодифікація, облік, уніфікація, переробка;

г) кодифікація, інкорпорація, консолідація, облік.

**49.** **Інкорпорований нормативний матеріал може бути упорядкований в:**

а) алфавітно-предметному, хронологічному, системно-предметному порядку;

б) предметно-алфавітному, офіційному, хронологічному порядку;

в) неофіційному, алфавітно-предметному, системно-предметному порядку;

г) хронологічному порядку.

**50. За способом упорядкування матеріалу інкорпорація буває:**

а) хронологічною, генеральною;

б) частковою, генеральною;

в) предметною, хронологічною;

г) офіційною, неофіційною.

**51.** **Головне завдання консолідації законодавства** - **це:**

а) усунення суперечностей із закону;

б) ліквідація множинності нормативних актів, тотожних за змістом, створення на їх основі логічно узгодженого нормативного акта;

в) перегляд прийнятих раніше рішень;

г) створення нових документів регулятивного характеру.

**52.** **У якому з пунктів правильно наведено види кодифікації?**

а) всезагальна, галузева, комплексна, спеціальна;

б) галузева, міжгалузева, внутрішньогалузева;

в) хронологічна, предметна, офіційна, неофіційна;

г) офіційна, неофіційна.

**3. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами з теорії держави і права:** система права, галузь права, інститут права, підгалузь права, систематизація законодавства, облік, кодифікація, інкорпорація, консолідація, кодекс, основи законодавства, статут, положення.

**Рекомендована література до теми семінару**

1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права: Учебник.- СПб.: Питер, 2003. - 397 с.
2. Алексеев С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. - Свердловск: Изд-во Свердловского юридического института, 1973. Т. 2. - 396 с.
3. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2002. - 608 с.
4. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.
5. Бабаев В. К., Баранов В. М., Гойман В. И. Словарь категорий и понятий общей теории права. Н. Новгород, 1992. - 97 с.
6. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков) - Саратов: Изд-во СГАП, 2001. - 416 с.

Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко / Пер. с фр. – М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000. – 576 с.

1. Берман Г. Дж Западная традиция права эпоха формирования / Г. Дж Берман; [пер. с англ. - 2-е изд.]. - М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 624 с.
2. Введение в Украинское право / Под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. - О.: Юрид. л-ра, 2009. - 768 с.
3. Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - М.: «Омега-Л», 2004. - 608 с.
4. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. В. А. Туманова. М.: Международные отношения, 1998. - 400 с.
5. Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. - Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1973. - 247 с.
6. Законодавство: проблеми ефективності. - К.: Наукова дум­ка, 1995. – 229 с.
7. Коссак В. Проблеми кодифікаційного процесу в Україні // Право України. - 1996. - № 5. - С 94-95.
8. Кривобок В. Еще раз о систематизации законодательства // Социалистическая законность. - 1990. - № 1. - С. 19-21.
9. Лившиц Р. З. Теория права. - М.: БЕК, 2001. - 224 с.
10. ЛлойдД. Идея права. Репрессивное зло или социальиая необходимость / Пер. с англ. М.А. Юмашева. М.Ю. Юмашев, науч. ред. Ю.М. Юмашев. - М.: ЮГОНА, 2002. - 416 с.
11. Лобода Ю. П. Правовая традиция украинского народа (феномен и объект общетеоретического дискурса). - Л.: Мир, 2009. - 280 с.
12. Марчук В.М., Ніколаева Л.В. Нариси з теорії права: Навч. посіб**.** - К: Істина, 2001. – 304 с.
13. Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: (история и современность). - М.: Знание, 1986. - 63 с.
14. Нерсесянц В. С. Право и закон: Из истории правовых учений. - М.: Наука, 1983. - 366 с.
15. Оборотов Ю. Н. Теория государства и права (прагматический курс). Экзаменационные справочник. - О.: Юрид. л-ра, 2004. - 184 с.
16. Оборотов Ю. Н. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права): Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2002. - 280 с.
17. Общая теория права / [под общ. ред. А. С. Пиголкина. – 2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. - 384 с.
18. Орзих М. Ф. Личность и право / (По изд.: М.-К., 1975) Предисл. С. В. Кивалова; вступить. статья автора. - О.: Юрид. л-ра, 2005. - 312 с.
19. Основы права: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. В.В.Лазарева. - М.: Юристъ, 2001. - 448с.
20. Поляков А. В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход: Курс лекций. 2-е изд., доп. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. - 845 с.
21. Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: Учебник. - СПб.: Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2005. - 472 с.
22. Про заходи щодо здійснення правової реформи в Україні. Указ Президента України від 19 червня 1995 року // Урядовий кур’єр. - 1995. - 24 червня.
23. Про концепцію адаптації законодавства України до законодав­ства Європейського союзу. Постанова КМУ від 16.08.99. № 1496 // Офіційний вісник України. - 1999.- № 33. - С 17 -35.
24. Проблеми кодифікаційного процесу в Україні // Академія правових наук України. Вісник. - Харків, 1996. - Вип. 6. -С.262-169.
25. Проблемы теории государства и права*.* Учебноепособие/ Под ред*.* М.Н.Марченко. *-* М*.: «*ПРОСПЕКТ*»,* 1999*. -* 504 стр.
26. Сенякин И. Н. Проблемы систематизации и унификации Российского законодательства // Государство и право. - 1993. - № 5. - С. 20-27
27. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.
28. Сырых В. М. Логические основания общей теории права : в 2 т. Т. 1. Элементный состав / В. М. Сырых. - М. : Юстицинфом, 2000. - 528 с.
29. Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні. - X.: Право, 2008. - 160 с.
30. Явич Л. С. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса, развития функционирования юридической формы общественных отношений. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. - 207 с.

**ТЕМА 11 ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ**

1. Поняття і основні ознаки правовідносин.
2. Структура правовідносин: суб’єкти, об’єкти і зміст.
3. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин: договори, угоди, контракти, правопорушення та інші юридичні факти.
4. Презумпції в праві. Юридичні фікції.

**Завдання для індивідуальної роботи**

**Питання для самоконтролю**

1. Охарактеризуйте поняття «зміст правовідносин» та «склад правовідносин».
2. Які компоненти входять до структури суб’єктивного права та юридичного обов’язку?
3. Дайте визначення юридичної особи.
4. Охарактеризуйте компоненти правосуб’єктності.
5. Що таке юридичний факт?
6. За якими критеріями класифікуються юридичні факти?
7. Назвіть види правовідносин.
8. У чому виражаються соціальні та юридичні властивості правовідносин?
9. Що таке правова презумпція?

**Теми рефератів**

* Правовідносини як особливий різновид суспільних відносин.
* Місце і роль правовідносин у правовій системі держави.
* Правосуб’єктність держави і державної влади.

**Завдання для самостійної роботи**

**1. Самостійно опрацювати такі питання:** Правовідносини як одна із конкретних форм існування (буття) права. Передумови виникнення правовідносин. Взаємозв’язок норм права і правовідносин. Співвідношення системи права і правовідносин, правовідносин і правосвідомості. Види правовідносин за галузями права і законодавства, за змістом, за суб’єктами, за об’єктами, за формами права тощо.

Поняття суб’єктів правовідносин і їх види: громадяни, іноземці, юридичні особи, держави. Юридичні і соціальні властивості особи, які необхідні для вступу у правовідносини. Поняття правосуб’єктності: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність громадян, юридичних осіб, держави тощо. Поняття, основні ознаки і види юридичних осіб. Об’єкти правовідносин: поняття, види і загальна характеристика. Фактичний і юридичний зміст правовідносин: законні або договірні права, свободи і обов’язки учасників правовідносин. Поняття, особливості і види юридичних фактів у різних галузях права і законодавства. Фактичний склад: поняття і суть.

**2. Дайте відповіді на тестові завдання**

**1. Правовідносини** – **це:**

а) відносини між особами;

б) врегульовані правом вольові суспільні відносини, сторони яких є носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків;

в) суспільні відносини врегульовані нормами моралі та права;

г) реалізація суб’єктивних прав особи.

**2. Склад правовідносин** – **це:**

а) характеристика правовідносин з позиції їх внутрішньої будови та взаємозв’язку складових елементів;

б) особи, що вступають у правовідносини і володіють правосуб’єктністю;

в) матеріальні та нематеріальні (духовні) блага та цінності, з приводу яких суб’єкти вступають у правовідносини, реалізують суб’єктивні права та виконують юридичні обов’язки;

г) громадяни, іноземці, особи без громадянства.

**3. Суб’єкти правовідносин (суб’єкти права) – це:**

а) матеріальні та нематеріальні (духовні) блага та цінності, з приводу яких суб’єкти вступають у правовідносини, реалізують суб’єктивні права та виконують юридичні обов’язки;

б)характеристика правовідносин з позиції їх внутрішньої будови та взаємозв’язку складових елементів;

в) особи, що вступають у правовідносини і володіють правосуб’єктністю;

г) громадяни, іноземці, особи без громадянства.

**4. Об’єкти правовідносин** **–це:**

а) матеріальні та нематеріальні (духовні) блага та цінності, з приводу яких суб’єкти вступають у правовідносини, реалізують суб’єктивні права та виконують юридичні обов’язки;

б) характеристика правовідносин з позиції їх внутрішньої будови та взаємозв’язку складових елементів;

в) особи, що вступають у правовідносини і володіють правосуб’єктністю;

г) громадяни, іноземці, особи без громадянства.

**5. Суб’єктивне право****– це:**.

а) здатність нести відповідальність за правопорушення;

б) вид і ступінь можливої (дозволеної) поведінки суб’єкта права, що встановлюється юридичними нормами для задоволення його інтересів та забезпечується державою;

в) характеристика правовідносин з позиції їх внутрішньої будови та взаємозв’язку складових елементів;

г) сукупність норм, що регулюють певний вид суспільних відносин.

**6. Юридичний обов’язок****– це:**

а) передбачена нормами права здатність суб’єкта самостійно, власними діями використовувати суб’єктивні юридичні права, виконувати обов’язки та нести юридичну відповідальність;

б) передбачена нормами права здатність бути учасником правовідносин;

в) вид та ступінь належної поведінки суб’єкта права, що встановлюється юридичними нормами і забезпечується державою для задоволення інтересів іншої особи (осіб), суспільства та держави;

г) здатність нести відповідальність за правопорушення.

**7. Правосуб’єктність** – **це:**

а) здатність нести відповідальність за правопорушення ;

б) передбачена нормами права здатність бути учасником правовідносин;

в) передбачена нормами права здатність суб’єкта самостійно, власними діями використовувати суб’єктивні юридичні права, виконувати обов’язки та нести юридичну відповідальність;

г) вид та ступінь належної поведінки суб’єкта права, що встановлюється юридичними нормами і забезпечується державою для задоволення інтересів іншої особи (осіб), суспільства та держави.

**8. Дієздатність – це:**

а) передбачена нормами права здатність суб’єкта самостійно, власними діями використовувати суб’єктивні юридичні права, виконувати обов’язки та нести юридичну відповідальність;

б) передбачена нормами права здатність бути учасником правовідносин;

в) здатність нести відповідальність за правопорушення ;

г)вид та ступінь належної поведінки суб’єкта права, що встановлюється юридичними нормами і забезпечується державою для задоволення інтересів іншої особи (осіб), суспільства та держави .

**9. Деліктоздатність – це:**

а) здатність нести відповідальність за правопорушення;

б) передбачена нормами права здатність суб’єкта самостійно, власними діями використовувати суб’єктивні юридичні права, виконувати обов’язки та нести юридичну відповідальність;

в) передбачена нормами права здатність бути учасником правовідносин;

г) вид та ступінь належної поведінки суб’єкта права, що встановлюється юридичними нормами і забезпечується державою для задоволення інтересів іншої особи (осіб), суспільства та держави.

**10. Повна дієздатність****у фізичних осіб настає** **з:**

а) з 14 років;

б) з 18 років;

в) з 20 років;

г) з 21 року.

**11. Юридичний факт – це:**

а) суспільно шкідливі діяння, що тягнуть за собою настання цивільно-правової, адміністративної, дисциплінарної та інших видів юридичної відповідальності;

б) життєва обставина, з настанням якої норма права пов’язує виникнення, зміну або припинення правовідносин;

в) суспільно небезпечні діяння, передбачені Кримінальним кодексом, що тягнуть за собою настання кримінальної відповідальності ;

г) юридичні факти, що не пов’язані з волевиявленням суб’єктів права.

**12. Дії** – **це:**

а) юридичні факти, пов’язані з волевиявленням усіх або одного учасників правовідносин (правопорушення, купівля товару);

б) юридичні факти, що не пов’язані з волевиявленням суб’єктів права;

в) суспільно шкідливі діяння, що тягнуть за собою настання цивільно-правової, адміністративної, дисциплінарної та інших видів юридичної відповідальності;

г) суспільно небезпечні діяння, передбачені Кримінальним кодексом, що тягнуть за собою настання кримінальної відповідальності.

**13. Події** **– це:**

а) юридичні факти, що не пов’язані з волевиявленням суб’єктів права;

б) суспільно шкідливі діяння, що тягнуть за собою настання цивільно-правової, адміністративної, дисциплінарної та інших видів юридичної відповідальності;

в) суспільно небезпечні діяння, передбачені Кримінальним кодексом, що тягнуть за собою настання кримінальної відповідальності;

г) вид та ступінь належної поведінки суб’єкта права, що встановлюється юридичними нормами і забезпечується державою для задоволення інтересів іншої особи (осіб), суспільства та держави.

**14. Злочини** **– це:**

а) суспільно шкідливі діяння, що тягнуть за собою настання цивільно-правової, адміністративної, дисциплінарної та інших видів юридичної відповідальності;

б) суспільно небезпечні діяння, передбачені Кримінальним кодексом, що тягнуть за собою настання кримінальної відповідальності;

в) життєва обставина, з настанням якої норма права пов’язує виникнення, зміну або припинення правовідносин;

г) вид та ступінь належної поведінки суб’єкта права, що встановлюється юридичними нормами і забезпечується державою для задоволення інтересів іншої особи (осіб), суспільства та держави.

**15. Правові аксіоми – це:**

а) закріплення в законі припущення про наявність або відсутність певних фактів, що мають юридичне значення;

б) закріплені в нормах права само­очевидні істини, які не потребують доказів і слугують підставою для доказів інших правових положень (теорій);

в) загальновизнані і зафіксовані в нормах права припущення про існування певних явищ і процесів, тоді як у дійсності вони відсутні;

г) виключення заперечення юридич­ної вірогідності факту, що був раз доведений судом або іншим юрисдикційним органом.

**16. Презумпція – це:**

а) закріплені в нормах права само­очевидні істини, які не потребують доказів і слугують підставою для доказів інших правових положень (теорій);

б) закріплення в законі припущення про наявність або відсутність певних фактів, що мають юридичне значення;

в) виключення заперечення юридич­ної вірогідності факту, що був раз доведений судом або іншим юрисдикційним органом;

г) загальновизнані і зафіксовані в нормах права припущення про існування певних явищ і процесів, тоді як у дійсності вони відсутні.

**17. Преюдиції – це:**

а) загальновизнані і зафіксовані в нормах права припущення про існування певних явищ і процесів, тоді як у дійсності вони відсутні;

б) виключення заперечення юридич­ної вірогідності факту, що був раз доведений судом або іншим юрисдикційним органом;

в) закріплені в нормах права само­очевидні істини, які не потребують доказів і слугують підставою для доказів інших правових положень (теорій);

г) закріплення в законі припущення про наявність або відсутність певних фактів, що мають юридичне значення.

**18. Правові фікції – це:**

а) виключення заперечення юридич­ної вірогідності факту, що був раз доведений судом або іншим юрисдикційним органом;

б) загальновизнані і зафіксовані в нормах права припущення про існування певних явищ і процесів, тоді як у дійсності вони відсутні;

в) закріплення в законі припущення про наявність або відсутність певних фактів, що мають юридичне значення;

г) закріплені в нормах права само­очевидні істини, які не потребують доказів і слугують підставою для доказів інших правових положень (теорій).

**19.** **Правовідносини** - **це:**

а) вид суспільних відносин, що врегульовані правом;

б) вид економічних відносин, що виникає на основі права;

в) вид релігійних відносин, що виникає на основі права;

г) специфічна сфера соціальних відносин.

**20. Склад правовідносин становлять:**

а) зміст і об’єкт;

б) об’єкт і суб’єкт;

в) зміст, об’єкт та суб’єкт;

г) зміст і суб’єкт.

**21.** **Учасники правовідносин повинні володіти:**

а) правоздатністю і угодоздатністю;

б) дієздатністю і угодоздатністю;

в) правоздатністю і дієздатністю;

г) дієздатністю і угодоздатністю.

**22.** **Зміст правовідносин складають:**

а) юридичний і об’єктивний зміст;

б) суб’єктивний і матеріальний зміст;

в) юридичний і матеріальний зміст;

г) суб’єктивне право і юридичний обов’язок.

**23.** **Коли настає правоздатність?**

а) з 15 років;

б) з 16 років;

в) з 18 років;

г) з моменту народження.

**24.** **З юридичними фактами пов’язане:**

а) виникнення і зміна правовідносин;

б) виникнення, зміна або припинення правовідносин;

в) припинення правовідносин;

г) виникнення правовідносин.

**25.** **За функціями правовідносини поділяються на:**

а) абсолютні та відносні;

б) активні та пасивні;

в) регулятивні та охоронні;

г) матеріально-правові та процесуально-правові.

**26.** **Суб’єктами правовідносин можуть бути:**

а) громадяни;

б) іноземці;

в) особи без громадянства;

г) усі особи.

**27.** **Серед юридичних фактів розрізняють:**

а) дії і бездіяльність;

б) дії і події;

в) бездіяльність і події;

г) свідомі та несвідомі.

**29. У чому полягає суспільна ознака правовідносин?**

а) у тому, що вони можуть виникати як між свідомими істотами (людьми), так і не свідомими (тваринами тощо);

б) у тому, що вони існують поза суспільством;

в) у тому, що вони виникають тільки між людьми та їх об’єднаннями і безпосередньо пов’язані з їх діяльністю та поведінкою;

г) у тому, що до свого виникнення вони проходять крізь свідомість людей, в якій складається модель майбутніх стосунків з огляду на існуючі загальнолюдські цінності і суспільні пріоритети.

**30. Чим зумовлена ідеологічна особливість правовідносин?**

а) тим, що до свого виникнення вони проходять крізь свідомість людей, в якій складається модель майбутніх стосунків з огляду на існуючі загальнолюдські цінності і суспільні пріоритети;

б) тим, що правові відносини засновані на простому їх здійсненні, без усвідомлення їх суті;

в) тим, що вони просто відповідають бажанням людини незалежно від існуючих у суспільстві норм і дозволів;

г) тим, що вони можуть виникати як між свідомими істотами (людьми), так і не свідомими (тваринами тощо).

**31. Що пов’язує між собою суб’єктів правовідносин?**

а) лише бажання вступити в ці правовідносини;

б) наявність зобов’язання лише однієї із сторін;

в) наявність взаємопов’язаних суб’єктивних прав і юридичних обов’язків;

г) юридичні факти.

**32. Які характерні особливості має взаємна поведінка учасників правовідносин?**

а) поведінка несвідома, але вольова;

б) поведінка чітко визначена та індивідуалізована;

в) поведінка суб’єктів у правовідносинах зумовлена зовнішнім впливом;

г) правові відносини засновані на простому їх здійсненні, без усвідомлення їх суті.

**33. У чому полягає вольовий характер правовідносин?**

а) у тому, що вони виникають і реалізуються на основі волевиявлення хоча б одного з їх учасників, обов’язково проходячи крізь їх свідомість і виражаючи їх волю;

б) виражають лише свідомість особи, без їх реалізації через волевиявлення;

в) у тому, що вони обов’язково передбачають волевиявлення обох учасників, з безпосереднім їх усвідомленням суті правовідношення;

г) у тому, що до свого виникнення вони проходять крізь свідомість людей, в якій складається модель майбутніх стосунків з огляду на існуючі загальнолюдські цінності і суспільні пріоритети.

**34. Що означає гарантування умов законності і правопорядку?**

а) означає те, що держава охороняє усі правовідносини, які є в суспільстві;

б) означає те, що всі відносини охороняються державою;

в) означає те, що держава здійснює виключно законодавче закріплення умов законності і правопорядку;

г) правильні відповіді б) та в).

**35. Які правовідносини в юридичній літературі називають відносними?**

а) в таких правовідносинах поведінка суб’єктів права не залежить від волі обох сторін;

б) відносини, засновані на можливості безпосереднього використання суб’єктом своїх суб’єктивних прав без втручання інших суб’єктів у сферу його діяльності;

в) в яких реалізація суб’єктивних прав однієї особи можлива лише через виконання обов’язків іншою особою;

г) ті, що є похідними, вторинними від норм матеріального права і встановлюють процедуру реалізації прав і обов’язків суб’єктів права, порядок вирішення юридичних справ.

**36. Чим зумовлена залежність процесуально-правових відносин від матеріально-правових?**

а) процесуально-правових відносини реалізують норми процесуального права і виникають на основі організаційних відносин;

б) вони є похідними, вторинними від норм матеріального права і встановлюють процедуру реалізації прав і обов’язків суб’єктів права, порядок вирішення юридичних справ;

в) тим, що до них належать цивільно-процесуальні, кримінально-процесуальні, адміністративно-процесуальні, господарсько-процесуальні та інші процесуальні відносини;

г) правильної відповіді немає.

**37. Що є суспільними відносинами, які є юридичним виразом фактичних суспільних відносин, де одна сторона на основі правових норм вимагає від іншої сторони виконання певних дій або утримання від них, а інша сторона повинна виконати ці вимоги, і охороняються державою?**

а) соціальні відносини;

б) зобов’язальні відносини;

в) правові відносини;

г) дозвільні відносини.

**38. Що на думку, О.Ф. Скакун, означає поняття система права?**

а) це об’єктивно зумовлена системою суспільних відносин сукупність правових принципів, відповідно до яких здійснюється її регулювання;

б) це об’єктивно зумовлена системою суспільних відносин внутрішня структура права, котра виражається в єдності і узгодженості чинних правових норм, логічно розподілених на галузі, підгалузі та інститути;

в) це об’єктивно зумовлена системою суспільних відносин сукупність взаємних прав та обов’язків суб’єктів правовідносин;

г) одна з форм державно-владної діяльності, спрямована на реалізацію правових приписів у життя.

**39. Що є системою поглядів, теорій, ідей, уявлень, оцінок, настроїв, почуттів і настанов, що виражають ставлення особи, соціальної групи, суспільства до чинного, минулого і бажаного права, до діяльності, пов’язаної з правом, до правових явищ та поведінки людей у сфері права.**

а) система права;

б) правові відносини;

в) правосвідомість;

г) правова система.

**40. Із яких елементів складається структура правовідносин?**

а) суб’єкт, об’єкт і зміст правовідносин;

б) система права, система правовідносин і правосвідомість;

в) об’єкти, суб’єкти та їх правова оцінка суспільних відносин;

г) дії та події.

**41. Елемент структури правих відносин, який виступає як носій юридичних прав і обов’язків – це:**

а) суб’єкт правовідносин, ким можуть бути тільки люди або об’єднання людей;

б) винятково юридична особа, яка створена і зареєстрована у встановленому законом порядку і характеризується такими ознаками, як організаційна єдність, відокремлене майно, можливість від свого імені набувати права та виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у загальному чи господарському суді.

в) суб’єкти права незалежно від того, володіють вони правоздатністю, дієздатністю та деліктоздатністю разом узятими чи ні;

г) винятково фізична особа незалежно від того, володіє вона правоздатністю чи ні.

**42. Абстрактна здатність суб’єкта права мати суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Кожна фізична особа має цю здатність від народження і до смерті, вона притаманна усім учасникам правовідносин, хоча вони не повинні обов’язково реалізовувати усі надані їм права. Про що йде мова?**

а) деліктоздатність;

б) правосуб’єктнісь;

в) правоздатність;

г) дієздатність.

**43. Здатність суб’єкта права нести відповідальність за свої протиправні вчинки.**

а) правоздатність;

б) деліктоздатність;

в) дієздатність;

г) правосуб’єктнісь.

**44. Якими властивостями володіють об’єкти правовідносин?**

а) це матеріальні або нематеріальні блага, задля одержання, передачі або використання яких не потрібно виникнення прав і обов’язків учасників правовідносин;

б) об’єкти правовідносин конкретні й індивідуалізовані, вони пов’язані з правами і обов’язками суб’єктів правовідносин, можливістю користуватися і розпоряджатися будь-чим і дають змогу претендувати на певні за характером дії інших осіб;

в) об’єкти правовідносин не пов’язані з правами і обов’язками суб’єктів правовідносин та можливістю ними користуватися і розпоряджатися;

г) правильна відповідь а) та б).

**45. Правомочність виступає як право на які дії?**

а) як право на поведінку, право на вимагання, право на домагання, право на користування соціальними благами;

б) як право на поведінку та на користування соціальними благами;

в) як право на поведінку та вибір її характеру, право можливості діяти особисто а також можливості звертатися до компетентних державних органів заради застосування державного примусу в разі невиконання контрагентом своїх обов’язків;

г) як право на бездіяльнсть.

**46. Конкретні життєві обставини, з якими норми права пов’язують настання юридичних наслідків у виді виникнення, зміни або припинення правових відносин.**

а) правова свідомість суб’єктів права;

б) правові фікції;

в) юридичні факти;

г) правові події.

**47. Дії, які протирічать (не відповідають) вимогам норм права і на підставі яких у суб’єктів виникає юридична відповідальність.**

а) неадекватна та несвідома поведінка;

б) юридично правильна поведінка;

в) протиправні юридичні факти або правопорушення;

г) протиправні вчинки.

**48. Феноменом, який, не будучи юридичним фактом, може породжувати правовідносини, виступати способом установлення юридичних фактів, за якого юридичний факт передбачається існуючим на підставі повторюваного, типового явища об’єктивної реальності.**

а) правові аксіоми;

б) правові презумпції;

в) правові преюдиції;

г) правові фікції.

**3. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами з теорії держави і права:** правовідносини, суб’єктивне право, юридичний обов’язок, зміст правовідносин, склад правовідносин, об’єкт правовідносин, суб’єкт правовідносин, фізична особа, юридична особа, юридичний факт, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність.

**Рекомендована література до теми семінару**

1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права: Учебник. - СПб.: Питер, 2003. - 397 с.
2. Алексеев С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. - Свердловск: Изд-во Свердловского юридического института, 1973. Т. 2. - 396 с.
3. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2002. - 608 с.
4. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.
5. Архипов С. И. Субъект права: теоретическое исследование. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. - 469 с.
6. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков) - Саратов: Изд-во СГАП, 2001. - 416 с.
7. Бахрах Д. Н. Субъекты советского административного права. - Свердловск: Изд-во Свердловского юридического ин-та, 1985. - 168 с.
8. Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - М.: «Омега-Л», 2004. - 608 с.
9. Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. - Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1973. - 247 с.
10. Кечекьян С. Ф. Норма права и правоотношения // Советское государство и право. 1955. - № 12. - С. 21-32.
11. Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. - М.: Изд-во АН СССР, 1958. - 187 с.
12. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. - М.: «Норма», 2002. - 480 с.
13. Кон И. С. Личность как субъект общественных отношений. - М.: Знание, 1966. - 48 с.
14. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Предисловие д-ра юрид. наук, проф. И. Ю. Козлихина. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. - 430 с.
15. Крыжановский А. Ф. Феноменология правопорядка: понятие, измерение, типология. - О.: Феникс, 2006. - 196 с.
16. Кудрявцев В. Н. Право и поведение. - М.: Юридическая наука, 1976. - 191 с.
17. Лившиц Р. З. Теория права. - М.: БЕК, 2001. - 224 с.
18. Лукашева Е. А. Общая теория права и многоаспектный анализ правовых явлений // Советское государство и право. - 1975. - № 4. - С. 23-33.
19. Магазинер Я. М. Заметки о праве // Правоведение. - 2000. - № 5. - С. 215-224.
20. Методологічні проблеми правової науки. Матеріали міжнар. наук, конференції 13-14 грудня 2002 р. Харків / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Акад. прав, наук України [Упоряд. М. І. Панов, Ю. М. Грошевий]. - X.: Право, 2003. - 426 с.
21. Мурашин О. Глибоке дослідження державно-правового регулювання в умовах трансформації суспільних відносин //Право України. – 2009. - №9. – С.186-187.
22. Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: (история и современность). - М.: Знание, 1986. - 63 с.
23. Оборотов Ю. Н. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права): Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2002. - 280 с.
24. Общая теория права / [под общ. ред. А. С. Пиголкина. – 2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. - 384 с.
25. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.
26. Сырых В. М. Логические основания общей теории права : в 2 т. Т. 1. Элементный состав / В. М. Сырых. - М. : Юстицинфом, 2000. - 528 с.
27. Явич Л. С. Право и общественные отношения (Основные аспекты содержание и формы советского права). - М.: Юридическая литература, 1971. - 152 с.
28. Явич Л. С. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса, развития функционирования юридической формы общественных отношений. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. - 207 с.
29. Якимов А. Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государство и право. - 2003. - № 4. - С. 5-10.

**ТЕМА 12 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА**

1. Поняття та основні форми реалізації норм права.
2. Застосування норм права, як специфічна форма його реалізації.
3. Акт застосування: поняття, особливості, види.
4. Прогалини в системі права та законодавства у процесі застосування. правових норм і їх усунення або подолання.

**Завдання для індивідуальної роботи**

**Питання для самоконтролю**

1. Що таке реалізація права?
2. Які бувають форми реалізації права?
3. Чому використання правових норм посадовцями та представниками державних органів має відмінності від використання права іншими особами?
4. Дайте визначення застосуванню права.
5. Хто може бути правозастосовцем?
6. Які випадки обумовлюють необхідність правозастосовної діяльності?
7. Дайте характеристику стадіям правозастосування.
8. Які вимоги до правильного правозастосування, як вони пов’язані з його принципами?
9. Що таке прогалини права, як їх долати?

**Теми рефератів**

* Відмінність правозастосовчих актів від нормативних.
* Юридичні колізії права і законодавства та шляхи їх подолання.

**Завдання для самостійної роботи**

**1. Самостійно опрацювати питання:** Поняття реалізації різних форм права і видів права. Суб’єкти реалізації норм права. Основні вимоги реалізації норм права. Застосування норм права та його місце в процесі їх реалізації, суб’єкти застосування норм права. Особливість застосування як форми реалізації. Поняття, основні ознаки, суть і визначення правозастосувальної діяльності. Поняття механізму (процесу) і основні стадії (або етапи) правозастосувальної діяльності. Основні загальні вимоги правозастосувальної діяльності: правомірність, конституційність, правозаконність, справедливість, обґрунтованість, доцільність, істинність і об’єктивність, раціональність, гуманізм тощо. Основні і факультативні процесуальні вимоги застосування правових норм, згідно із процесуальним правом та законодавством.

Теорія і практика прийняття рішень по конкретній юридичній справі. Індивідуально-правові акти (рішення): поняття, основні ознаки, суть. Відмінність індивідуально-правових актів по конкретній справі від нормативних та інтерпретаційних актів та інших правових і юридичних актів.

Застосування права і правових норм за аналогією закону і аналогією права. Юридична і фактична сила індивідуально-правових актів (рішень) і практика їх реалізації у державно-правовому житті країни.

**2. Дайте відповіді на тестові завдання**

**1. На думку О.Ф. Скакун:**

а) реалізація – це визначений, суворо обумовлений процес виконання правових приписів, тобто втілення приписів у фактичній поведінці людей;

б) реалізація – це досягнення відповідності між вимогами правових норм здійснити певні вчинки або утриматися від їх здійснення та фактичними діями суб’єктів;

в) реалізація норм права – це втілення розпоряджень правових норм у правомірній поведінці суб’єктів права, в їх практичній діяльності, її можна розглядати як процес і як кінцевий результат;

г) реалізація норм права – втілення приписів правових норм у життя шляхом правомірної поведінки суб’єктів суспільних відносин (держави, фізичних та юридичних осіб).

**2. Додержання, як форма реалізації норм права – це:**

а) пов’язане з реалізацією приписів, що забороняють певні дії, ці приписи містяться в забороняючих правових нормах;

б) форма реалізації зобов’язуючих норм шляхом виконання суб’єктом права покладеного на нього обов’язку;

в) одна з форм державно-владної діяльності, спрямована на реалізацію правових приписів у життя;

г) активна реалізація можливостей, наданих суб’єктам нормами права.

**3. Виконання, як форма реалізації норм права – це:**

а) активна реалізація можливостей, наданих суб’єктам нормами права;

б) пов’язане з реалізацією приписів, що забороняють певні дії, ці приписи містяться в забороняючих правових нормах;

в) форма реалізації зобов’язуючих норм шляхом виконання суб’єктом права покладеного на нього обов’язку;

г) одна з форм державно-владної діяльності, спрямована на реалізацію правових приписів у життя.

**4. Використання, як форма реалізації норм права – це:**

а) одна з форм державно-владної діяльності, спрямована на реалізацію правових приписів у життя;

б) активна реалізація можливостей, наданих суб’єктам нормами права;

в) реалізація приписів, що забороняють певні дії, ці приписи містяться в забороняючих правових нормах;

г) форма реалізації зобов’язуючих норм шляхом виконання суб’єктом права покладеного на нього обов’язку.

**5. Застосування – це:**

а) форма реалізації зобов’язуючих норм шляхом виконання суб’єктом права покладеного на нього обов’язку;

б) одна з форм державно-владної діяльності, спрямована на реалізацію правових приписів у життя;

в) активна реалізація можливостей, наданих суб’єктам нормами права;

г) пов’язане з реалізацією приписів, що забороняють певні дії, ці приписи містяться в забороняючих правових нормах.

**6. Застосування права** – **це:**

а) державно-владна, організуюча діяльність, що здійснюється у передбачених законом формах компетентними органами та посадовими особами з метою поширення приписів норм права на конкретні життєві випадки та конкретних осіб;

б) владна оперативна діяльність уповноважених органів та посадових осіб з реалізації приписів норм права з метою регулювання суспільних відносин;

в) владна, оперативна діяльність уповноважених органів та посадових осіб з охорони норм права від правопорушень;

г) точне та неухильне дотримання законів усіма органами та посадовими особами у процесі правозастосування.

**7. Акт застосування права – це:**

а) основний акт, в якому виражене рішення юридичної справи в цілому;

б) рухи, жести, які викликають правові наслідки індивідуального характеру;

в) офіційне рішення компетентного органу або посадової особи з конкретної юридичної справи, що містить державно-владне веління, яке виражається у визначеній формі та спрямоване на індивідуальне регулювання суспільних відносин;

г) це індивідуальний правовий акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб’єкта права.

**8. Конклюдентний акт** **– це:**

а) рухи, жести, які викликають правові наслідки індивідуального характеру;

б) це індивідуальний правовий акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб’єкта права;

в) основний акт, в якому виражене рішення юридичної справи в цілому;

г) офіційне рішення компетентного органу або посадової особи з конкретної юридичної справи.

**9. Під прогалинами (білими плямами)** у **законодавстві розуміють:**

а) офіційне рішення компетентного органу або посадової особи з конкретної юридичної справи;

б) це повна або часткова відсутність необхідних юридичних норм у даному законі;

в) відсутність у діючій системі законодавства норми права, згідно з якою повинно вирішуватись питання, що потребує правового регулювання;

г) невміння законодавця відобразити в нормативних актах усе різноманіття життєвих ситуацій, які вимагають правового регулювання.

**10. Прогалина у законі** **– це:**

а) повна або часткова відсутність необхідних юридичних норм у даному законі;

б) повна або часткова відсутність у чинних нормативно-правових актах необхідних юридичних норм;

в) невміння законодавця відобразити в нормативних актах усе різноманіття життєвих ситуацій, які вимагають правового регулювання;

г) офіційне рішення компетентного органу або посадової особи з конкретної юридичної справи.

**11. Можна виділити причини існування прогалин у праві:**

а) виконавчі та охоронні;

б) об’єктивні та суб’єктивні;

в) повні та часткові;

г) активні та пасивні.

**12. Аналогія закону** **– це**:

а) повна або часткова відсутність у чинних нормативно-правових актах необхідних юридичних норм;

б) це вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і змісту законодавства;

в) вирішення справи або окремого юридичного питання на основі правової норми, розрахованої на подібні випадки;

г) невміння законодавця відобразити в нормативних актах усе різноманіття життєвих ситуацій, які вимагають правового регулювання.

**13. Аналогія права** **– це:**

а) це вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і змісту законодавства;

б) вирішення справи або окремого юридичного питання на основі правової норми, розрахованої на подібні випадки;

в) невміння законодавця відобразити в нормативних актах усе різноманіття життєвих ситуацій, які вимагають правового регулювання;

г) повна або часткова відсутність у чинних нормативно-правових актах необхідних юридичних норм.

**14. Реалізація права - це:**

а) процес втілення правових норм у життя;

б) процес оприлюднення правових норм;

в) процес опублікування правових норм;

г) застосування права.

**15. Назвіть форми реалізації права:**

а) дотримання, виконання, використання;

б) виконання, використання, застосування;

в) використання, дотримання, застосування;

г) дотримання, використання, виконання і застосування.

**16. У якій із форм право реалізується пасивною поведінкою?**

а) дотримання;

б) застосування;

в) використання;

г) виконання.

**17. У якій із форм право реалізується як пасивною, так і активною поведінкою?**

а) дотримання;

б) виконання;

в) використання;

г) усі відповіді неправильні.

**18. Правозастосовування здійснюється:**

а) науковцями;

б) фізичними особами;

в) депутатами Верховної Ради;

г) усі відповіді неправильні.

**19.** **Назвіть види правозастосовних актів залежно від форм регулятивного впливу:**

а) виконавчі і правоохоронні;

б) усні та письмові;

в) офіційні і неофіційні;

г) одноособові та колегіальні.

**20.** **У яких із форм реалізації право може реалізовуватися активною поведінкою?**

а) дотримання та застосування;

б) використання та виконання;

в) виконання, використання та застосування;

г) дотримання та застосування.

**21.** **У якому з випадків правозастосування є необхідним для прийняття рішення?**

а) коли правовідносини не можуть виникнути без прийняття конкретного владного рішення суб’єктом правозастосування (рішення місцевої ради про надання площі для забудови, призов до Збройних сил);

б) коли виникає спір і сторони не можуть дійти згоди зокремих питань (розподіл майна подружжя при шлюбно-розривному процесі);

в) коли необхідно офіційно встановити наявність або відсутність конкретних фактів (смерть, визнання безвісти відсутнім, народження людини);

г) коли факт внаслідок своєї значущості повинен пройти певний контроль (реєстрація автомобіля, нотаріальне завірення купівлі-продажу);

д) у всіх випадках.

**22.** **Третьою стадією правозастосування є:**

а) доведення прийнятого рішення до відома зацікавлених осіб;

б) прийняття рішення зі справи;

в) з’ясування фактичної основи;

г) з’ясування юридичної основи.

**23.** **За формою зовнішнього вигляду виділяють:**

а) акти усні та конклюдентні;

б) акти письмові та усні;

в) акти-документи та акти-дії;

г) акти конклюдентні та письмові.

**3. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами з теорії держави і права:** реалізація норм права, додержання норм права, виконання норм права, використання норм права, застосування норм права, стадії застосування норм права, правозастосовний акт, прогалини у законодавстві, аналогія закону, аналогія права.

**Рекомендована література до теми семінару**

1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права: Учебник. - СПб.: Питер, 2003. - 397 с.
2. Алексеев С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. - Свердловск: Изд-во Свердловского юридического института, 1973. Т. 2. - 396 с.
3. Бабаев В. К., Баранов В. М., Гойман В. И. Словарь категорий и понятий общей теории права. - Н. Новгород, 1992. - 97 с.
4. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков) - Саратов: Изд-во СГАП, 2001. - 416 с.
5. Белкин А. А. Источники права и практическая юриспруденция // Ученые записки юридического факультета СПбГУЭиФ. Вып. 1 (11), 2004. - С. 87-100.

Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко / Пер. с фр. – М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000. – 576 с.

1. Бусова Н. А. Модернизация, рациональность и право. — X.: Прометей-Прес, 2004. - 352 с.
2. Буткевич В. Фактори негативного впливу на ефективність реалізації прав людини в Україні //Право України. – 2009. - №4. – С.36-41.
3. Васецький В.Ю. Забезпечення прав та свобод людини і громадянина в демократичному суспільстві (на прикладі удосконалення інституту юридичної відповідальності) //Часопис Київського університету права. – 2009. - №2. – С.16-20.
4. Васецький В.Ю. Забезпечення прав та свобод людини шляхом удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед особою //Часопис Київського університету права. – 2009. - №3. – С.25-30.
5. Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - М.: «Омега-Л», 2004. - 608 с.
6. Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. - Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1973. - 247 с.
7. Законодавство: проблеми ефективності. - К.: Наукова дум­ка, 1995. – 229 с.
8. Лившиц Р. З. Теория права. - М.: БЕК, 2001. - 224 с.
9. ЛлойдД. Идея права. Репрессивное зло или социальиая необходимость / Пер. с аигл. М.А. Юмашева. М.Ю.Юмашев, науч. ред. Ю.М.Юмашев. - М.: ЮГОНА, 2002. - 416 с.
10. Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: (история и современность). - М.: Знание, 1986. - 63 с.
11. Общая теория права / [под общ. ред. А. С. Пиголкина. – 2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. - 384 с.
12. Орзих М. Ф. Личность и право / (По изд.: М.-К., 1975) Предисл. С. В. Кивалова; вступить. статья автора. - О.: Юрид. л-ра, 2005. - 312 с.
13. Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: Учебник. - СПб.: Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2005. - 472 с.
14. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.
15. Сырых В. М. Логические основания общей теории права : в 2 т. Т. 1. Элементный состав / В. М. Сырых. - М. : Юстицинфом, 2000. - 528 с.
16. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В. М. Карельского и В. Д. Перевалова. - М.: НОРМА, 2000. - 616 с.

**ТЕМА 13 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА**

1. Поняття, суть і види тлумачення норм права.
2. Поняття та види способів тлумачення норм права.
3. Акти тлумачення юридичних норм: поняття, особливості, види.

**Завдання для індивідуальної роботи**

**Питання для самоконтролю**

1. Чим обумовлена необхідність тлумачення норм права?
2. Які бувають способи тлумачення норм права?
3. Які бувають види тлумачення за обсягом?
4. Що таке принципи тлумачення?
5. Хто може бути суб’єктом тлумачення правових норм?
6. Які органи можуть бути суб’єктами офіційного тлумачення?
7. Що таке інтерпретаційний акт?
8. Перелічіть види інтерпретаційних актів.
9. Яку роль тлумачення права відіграє у правозастосовній практиці?

**Теми рефератів**

* Роль і значення Конституційного суду України в тлумаченні Конституції України та законів України.
* Місце і роль інтерпретаційних актів в системі права і законодавства держави і суспільства.

**Завдання для самостійної роботи**

1. **Самостійно опрацювати такі питання:** З’ясування та роз’яснення юридичних норм. Поняття і суть офіційного тлумачення норм права і законодавства (аутентичне, нормативне, казуальне, делеговане). Суб’єкти тлумачення: державні та недержавні організації, посадові особи, громадяни. Види тлумачення за суб’єктами. Офіційне і неофіційне та їх різновиди. Суб’єкти офіційного тлумачення норм права. Поняття і суть неофіційного тлумачення системи права і законодавства (доктринальне, професійне, непрофесійне, буденне тощо). Юридична сила офіційного і неофіційного тлумачення норм права.Тлумачення системи права і законодавства за обсягом: буквальне, розширене, обмежене.Види способів тлумачення норм права: історично-генетичний, логічний, системний, телеологічний (цільовий), граматичний, соціологічний, структурно-функціональний тощо.Значення актів офіційного тлумачення (інтерпретаційних актів). Поняття і основні ознаки та визначення інтерпретаційних актів тлумачення норм права. Відмінність інтерпретаційних актів від індивідуально-правових і нормативних або юридичних актів. Суб’єкти інтерпретаційних актів і їх юридична сила в системі права і законодавства. Дія (чинність) інтерпретаційних актів у часі, за територією (у просторі), за колом суб’єктів права і сферою діяльності. Проблеми використання інтерпретаційних актів у правозастосовній діяльності, навчально-методичній діяльності, правовій пропаганді і вихованні населення.
2. **Дайте відповіді на тестові завдання**

**1. З’ясування – це:**

а) доведення до відома інших осіб державної волі, вираженої у нормативних актах;

б) внутрішній мислений процес, що проходить у свідомості суб’єкта, який користується нормою права;

в) процес втілення правових норм у життя;

г) процес з’ясування змісту правових норм.

**2. Роз’яснення – це:**

а) внутрішній мислений процес, що проходить у свідомості суб’єкта, який користується нормою права;

б) процес з’ясування змісту правових норм;

в) доведення до відома інших осіб державної волі, вираженої у нормативних актах;

г) процес втілення правових норм у життя.

**3. Буквальне****тлумачення передбачає, що:**

а) результат тлумачення збігається результатом простого прочитання тексту норми - буква та зміст норми збігаються;

б) реальний зміст вужчий, ніж словесне оформлення;

в) дійсний зміст більший, ніж оформлення;

г) мислений процес, що проходить у свідомості суб’єкта.

**4. Розширювальне****тлумачення застосовується тоді, коли:**

а) реальний зміст вужчий, ніж словесне оформлення;

б) дійсний зміст більший, ніж оформлення;

в) мислений процес, що проходить у свідомості суб’єкта;

г) результат тлумачення збігається результатом простого прочитання тексту норми - буква та зміст норми збігаються.

**5. Обмежувальне тлумачення застосовується тоді, коли:**

а) мислений процес, що проходить у свідомості суб’єкта;

б) результат тлумачення збігається результатом простого прочитання тексту норми - буква та зміст норми збігаються;

в) реальний зміст вужчий, ніж словесне оформлення;

г) дійсний зміст більший, ніж оформлення.

**6.** **«Будь-які сумніви при тлумаченні закону мають вирішуватися на користь підсудного» - ця теза є:**

а) принципом тлумачення:

б) функцією тлумачення;

в) принципом інтерпретації;

г) способом тлумачення.

**7. Офіційне****тлумачення є:**

а) необов’язковим для тих, до кого воно адресоване;

б) обов’язковим для тих, до кого воно адресоване;

в) обов’язковим для всіх учасників правовідносин;

г) немає правильної відповіді.

**8. Нормативним****тлумаченням називається:**

а) офіційне тлумачення норми права, обов’язкове для всіх відносин, що підпадають під її дію;

б) офіційне тлумачення, що не має загальнообов’язкового значення, а зводиться лише до тлумачення правової норми з урахуванням її застосування до конкретної справи;

в) тлумачення, що дається суб’єктами, які не мають повноважень видавати обов’язкові для інших акти тлумачення;

г) тлумачення, що здійснюється суб’єктами, які не володіють спеціальними юридичними знаннями у процесі правореалізації.

**9. Казуальне****тлумачення** – **це:**

а) тлумачення, що дається суб’єктами, які не мають повноважень видавати обов’язкові для інших акти тлумачення ;

б) офіційне тлумачення норми права, обов’язкове для всіх відносин, що підпадають під її дію;

в) офіційне тлумачення, що не має загальнообов’язкового значення, а зводиться лише до тлумачення правової норми з урахуванням її застосування до конкретної справи;

г) тлумачення, що здійснюється суб’єктами, які не володіють спеціальними юридичними знаннями у процесі правореалізації.

**10. Неофіційне****тлумачення – це:**

а) тлумачення, що здійснюється суб’єктами, які не володіють спеціальними юридичними знаннями у процесі правореалізації;

б) тлумачення, що дається суб’єктами, які не мають повноважень видавати обов’язкові для інших акти тлумачення;

в) офіційне тлумачення норми права, обов’язкове для всіх відносин, що підпадають під її дію;

г) офіційне тлумачення, що не має загальнообов’язкового значення, а зводиться лише до тлумачення правової норми з урахуванням її застосування до конкретної справи.

**11. Побутове****тлумачення – це:**

а) тлумачення, що здійснюється суб’єктами, які не володіють спеціальними юридичними знаннями у процесі правореалізації;

б) офіційне тлумачення норми права, обов’язкове для всіх відносин, що підпадають під її дію;

в) офіційне тлумачення, що не має загальнообов’язкового значення, а зводиться лише до тлумачення правової норми з урахуванням її застосування до конкретної справи;

г) тлумачення, що дається суб’єктами, які не мають повноважень видавати обов’язкові для інших акти тлумачення.

**12. Спосіб (метод) тлумачення – це:**

а) сукупність прийомів аналізу правових норм, що здійснюється з метою з’ясування та роз’яснення їх змісту;

б) сукупність однорід­них прийомів та засобів, за допомогою яких установлюється зміст юридичних норм, об’єктивованих у нормативно-правових приписах відповідних джерел (форм) права;

в) внутрішній мислений процес, що проходить у свідомості суб’єкта, який користується нормою права;

г) доведення до відома інших осіб державної волі, вираженої у нормативних актах.

**13. Під граматичнимспособом розуміється**:

а) з’ясуванні тієї мети, яку ставив перед собою законодавець при прийнятті нормативно-правового акта;

б) спосіб, суть якого полягає у з’ясуванні змісту норми на основі використання правил та законів формальної та діалектичної логіки;

в) з’ясування змісту норми за допомогою встановлення морфологічної, семантичної, синтаксичної структури тексту, яким вона викладена;

г) спосіб, який розкриває зміст правової норми засобами юридичної техніки.

**14. Під спеціально-юридичнимспособом тлумачення розуміється:**

а) з’ясуванні тієї мети, яку ставив перед собою законодавець при прийнятті нормативно-правового акта;

б) спосіб, суть якого полягає у з’ясуванні змісту норми на основі використання правил та законів формальної та діалектичної логіки;

в) з’ясування змісту норми за допомогою встановлення морфологічної, семантичної, синтаксичної структури тексту, яким вона викладена;

г) спосіб, який розкриває зміст правової норми засобами юридичної техніки.

**15. Під логічним способом розуміється:**

а) з’ясуванні тієї мети, яку ставив перед собою законодавець при прийнятті нормативно-правового акта;

б) спосіб, суть якого полягає у з’ясуванні змісту норми на основі використання правил та законів формальної та діалектичної логіки;

в) з’ясування змісту норми за допомогою встановлення морфологічної, семантичної, синтаксичної структури тексту, яким вона викладена;

г) спосіб, який розкриває зміст правової норми засобами юридичної техніки.

**16. Під систематичним способом тлумачення розуміється:**

а) з’ясування змісту норми за допомогою встановлення морфологічної, семантичної, синтаксичної структури тексту, яким вона викладена;

б) спосіб, який розкриває зміст правової норми засобами юридичної техніки;

в) взаємопов’язаність однієї правової норми з іншими;

г) спосіб, суть якого полягає у з’ясуванні змісту норми на основі використання правил та законів формальної та діалектичної логіки.

**17. Акт тлумачення норм права (інтерпретаційно-правовий акт) – це:**

а) рухи, жести, які викликають правові наслідки індивідуального характеру;

б) офіційне рішення компетентного органу або посадової особи з конкретної юридичної справи;

в) це індивідуальний правовий акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб’єкта права;

г) акт-документ, що містить роз’яснення змісту та порядку застосування правової норми, сформульоване офіційним органом у межах його компетенції, і має обов’язкову силу для тих, кому воно адресоване.

**18. За формою вираження інтерпретаційно-правові акти можуть бути**:

а) постанови, рішення, ухвали, роз’яснення, висновки, інформаційні листи та ін.;

б) усні і письмові;

в) інтерпретаційні акти нормотвор­чих органів (постанови Верховної Ради); інтерпретаційні акти правозастосовних органів (прокуратури, суду тощо);

г) акти тлумачення гіпотези, диспозиції, санкції.

**19. Тлумачення права - це:**

а) процес з’ясування змісту правових норм;

б) спеціальна діяльність офіційних і неофіційних суб’єктів суспільних відносин, яка спрямована на пояснення змісту і значення нормативно-правових актів;

в) процес з’ясування та роз’яснення змісту правових норм;

г) процес офіційного тлумачення правових норм;

д) процес втілення правових норм у життя.

**20. Тлумачення виражається в:**

а) офіційній і неофіційній формах;

б) неофіційній усній формах;

в) офіційній письмовій формах;

г) усній та письмовій формах;

д) казуальній та нормативній формах.

**21. Офіційне тлумачення здійснюється:**

а) науковими установами;

б) компетентними державними органами;

в) правозастосовними органами;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

**22. Неофіційне тлумачення здійснюється:**

а) суб’єктами, які не мають права тлумачення норм права;

б) суб’єктами, які мають право тлумачити норму права;

в) компетентними державними органами;

г) судом;

д) інша відповідь.

**23. Тлумачення за обсягом поділяють на:**

а) буквальне і розширене;

б) розширене і обмежене;

в) буквальне і обмежене;

г) офіційне та неофіційне;

д) усі відповіді неправильні.

**24. Нормативне тлумачення відрізняється від казуального:**

а) тим, що тлумачить норму звужено;

б) тим, що тлумачить норму розширено;

в) тим, що поширюється не на всіх суб’єктів і не є загальнообов’язковим;

г) тим, що тлумачить норму для окремих випадків;

д) тим, що тлумачить норму для всіх випадків, що підпадають під її дію.

**25. Доктринальне тлумачення належить до:**

а) офіційного;

б) казуального;

в) нормативного;

г) неофіційного;

д) жодна з відповідей не є правильною.

**26. Тлумачення за суб’єктами буває:**

а) офіційним та неофіційним;

б) автентичним та легальним;

в) нормативним та казуальним;

г) розширеним та обмеженим;

д) логічним та граматичним.

**27. У якому** з **пунктів правильно названі способи тлумачення?**

а) розширювальний та обмежувальний;

б) нормативний та казуальний;

в) компетентний та некомпетентний;

г) граматичний та цільовий;

д) професійний та доктринальний.

**28. Який із способів тлумачення з’ясовує мету прийняття норми права?**

а) логічний;

б) спеціально-юридичний;

в) систематичний;

г) телеологічний;

д) граматичний.

**3. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та термінів з теорії держави і права:** тлумачення норм права, принципи тлумачення, офіційне тлумачення, неофіційне тлумачення, нормативне тлумачення, казуальне тлумачення, автентичне тлумачення, делеговане тлумачення, акт тлумачення.

**Рекомендована література до теми семінару**

1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права: Учебник. - СПб.: Питер, 2003. - 397 с.
2. Алексеев С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. - Свердловск: Изд-во Свердловского юридического института, 1973. Т. 2. - 396 с.
3. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2002. - 608 с.
4. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.
5. Аллан Т. Р. С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права: Пер. з англ. Р. Семківа. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 385 с.
6. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков) Саратов: Изд-во СГАП, 2001. - 416 с.
7. Белкин А. А. Источники права и практическая юриспруденция // Ученые записки юридического факультета СПбГУЭиФ. Вып. 1 (11), 2004. - С. 87-100.
8. Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - М.: «Омега-Л», 2004. - 608 с.
9. Губаева Т. В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности. - М.: Норма. - 160 с.
10. Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. - Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1973. - 247 с.
11. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. - М.: НОРМА, 2002. – 176 с.
12. Колодій А. М. Принципи права України. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 208 с.
13. Лившиц Р. З. Теория права. - М.: БЕК, 2001. - 224 с.
14. Лукашева Е. А. Общая теория права и многоаспектный анализ правовых явлений // Советское государство и право. - 1975. - № 4. - С. 23-33.
15. Магазинер Я. М. Заметки о праве // Правоведение. - 2000. - № 5. - С. 215-224.
16. Міхеєва Т.П. Роль інституту конституційної юстиції в контексті принципу поділу влади (зарубіжний досвід) //Держава і право. – Випуск 32. – С. 136-142.
17. Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: (история и современность). - М.: Знание, 1986. - 63 с.
18. Общая теория права / [под общ. ред. А. С. Пиголкина. – 2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. - 384 с.
19. Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: Учебник. - СПб.: Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2005. - 472 с.
20. Проблемы теории государства и права / Под ред. М. Н. Марченко. - М.: Юристъ, 2001. - 656 с.
21. Проблемы теории государства и права*.* Учебноепособие/ Под ред*.* М.Н.Марченко. *-* М*.: «*ПРОСПЕКТ*»,* 1999*. -* 504 стр.
22. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.
23. Сурилов А. В. Теория государства и права: Учебное пособие. - Одесса: Астропринт, 1998. - 222 с.
24. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов / В.М.Сырых , стереотип. - М.: Юстицинформ, 2005. - 704 с.
25. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. - М.: НОРМА, 2000. - 616 с.
26. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. - К.: Реферат, 2007. - 640 с.
27. Якушев А.В. Теория государства и права / А.В. Якушев. - М.: «Издательство Приор», 2000. - 192 с.

**ТЕМА 14 ПРАВОМІРНА ТА ПРОТИПРАВНА ПОВЕДІНКА. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ**

1. Поняття і суть правомірної поведінки особи.
2. Поняття, основні ознаки, класифікація правопорушень.
3. Основні причини та умови правопорушень.
4. Поняття, основні ознаки і принципи юридичної відповідальності громадян, юридичних осіб, органів державної влади.
5. Підстави юридичної відповідальності: склад правопорушення, причиновий зв’язок, деліктоспороможність (осудність, дієздатність) тощо. Обставини і підстави звільнення від юридичної відповідальності.

**Завдання для індивідуальної роботи**

**Питання для самоконтролю**

1. Що таке правова поведінка?
2. Що розуміють під соціальною значущістю правової поведінки?
3. З яких елементів складається правовий вчинок?
4. Чи завжди правомірна поведінка є соціально корисною?
5. Які бувають види правомірної поведінки?
6. Що таке зловживання правом?
7. З яких елементів складається склад правопорушення?
8. Які бувають форми вини?
9. З яких елементів складається об’єктивна сторона правопорушення?
10. У чому відмінність між злочинами та проступками?
11. Що таке юридична відповідальність?
12. Що таке перспективна (позитивна) юридична відповідальність, що є її антиподом?
13. Перелічіть цілі юридичної відповідальності.
14. Які ви знаєте принципи юридичної відповідальності? Дайте їм коротку характеристику.
15. Які бувають види юридичної відповідальності?
16. Чим відрізняються підстави настання юридичної відповідальності від підстав притягнення до юридичної відповідальності?
17. Що таке необхідна оборона?
18. Перелічіть стадії юридичної відповідальності.

**Теми рефератів**

* Кримінальний злочин як особливий вид правопорушень.
* Поняття і суть презумпції невинуватості як юридична гарантія законності і правопорядку, прав і свобод громадян.
* Співвідношення юридичної відповідальності, державного примусу та покарання.

**Завдання для самостійної роботи**

1. **Самостійно опрацювати такі питання:** Правомірна та законослухняна поведінка. Загальна характеристика окремих типів або видів правомірної поведінки особи: звичаєва, стереотипна, принципова (соціально-корисна), маргінальна, конформістська, ситуаційна, цілеспрямована, індивідуальна, групова, юридичної особи тощо.

Класифікація або види правопорушень за формами права і галузями права і законодавства. Склад правопорушення – суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона і об’єктивна сторона правопорушення. Поняття осудності і неосудності. Форми і види вини правопорушника. Поняття суспільної шкоди або соціальної небезпеки.

Соціальні і біологічно-генетичні, економічні і політичні причини і умови правопорушень. Основні державно-правові і громадські форми, засоби і методи ліквідації основних причин і умов правопорушень. Шляхи і засоби зниження кількості правопорушень.

Соціальна відповідальність та її види. Поняття, основні ознаки і принципи юридичної відповідальності громадян, юридичних осіб, органів державної влади. Місце юридичної відповідальності в системі соціальної відповідальності. Юридична відповідальність в позитивному та негативному розумінні. Види юридичної і правової відповідальності за галузями права і законодавства, за формами і видами права: конституційна, адміністративна, дисциплінарна, господарсько-правова, кримінальна, матеріальна і процесуальна, договірна, звичаєво-правова, міжнародно-правова тощо.

Підстави юридичної відповідальності: склад правопорушення (суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона, причинний зв’язок, деліктоспроможність (осудність, дієздатність) тощо. Основні стадії юридичної відповідальності підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

1. **Дайте відповіді на тестові завдання**

**1. Правова поведінка є:**

а) активна та пасивна;

б) свідомою та вольовою;

в) індивідуальна та колективна;

г) конформна та маргінальна.

**2. Склад правового вчинку** – **це:**

а) сукупність юридичних ознак, що характеризують певне діяння (дію або бездіяльність) як правовий вчинок;

б) регламентована нормами права цілісна сукупність правових вчинків, що можуть виражатися її формі дії та бездіяльності, мають свідомий та вольовий характер і тягнуть за собою юридичні наслідки;

в) суспільно корисна правова пове­дінка особи (дія або бездіяльність), яка відповідає розпоряджен­ням юридичних норм і охороняється державою);

г) найвищий рівень усвідомлення необхідності поводити себе у спосіб, що максимально відповідає вимогам правових норм.

**3. Правова поведінка – це:**

а) сукупність юридичних ознак, що характеризують певне діяння (дію або бездіяльність) як правовий вчинок;

б) найвищий рівень усвідомлення необхідності поводити себе у спосіб, що максимально відповідає вимогам правових норм;

в) регламентована нормами права цілісна сукупність правових вчинків, що можуть виражатися її формі дії та бездіяльності, мають свідомий та вольовий характер і тягнуть за собою юридичні наслідки;

г) суспільно корисна правова пове­дінка особи (дія або бездіяльність), яка відповідає розпоряджен­ням юридичних норм і охороняється державою).

**4. Правомірна поведінка – це**

а) регламентована нормами права цілісна сукупність правових вчинків, що можуть виражатися її формі дії та бездіяльності, мають свідомий та вольовий характер і тягнуть за собою юридичні наслідки;

б) найвищий рівень усвідомлення необхідності поводити себе у спосіб, що максимально відповідає вимогам правових норм;

в) суспільно корисна правова пове­дінка особи (дія або бездіяльність), яка відповідає розпоряджен­ням юридичних норм і охороняється державою);

г) сукупність юридичних ознак, що характеризують певне діяння (дію або бездіяльність) як правовий вчинок.

**5. Правова активність *–* це:**

а) найвищий рівень усвідомлення необхідності поводити себе у спосіб, що максимально відповідає вимогам правових норм;

б) регламентована нормами права цілісна сукупність правових вчинків, що можуть виражатися її формі дії та бездіяльності, мають свідомий та вольовий характер і тягнуть за собою юридичні наслідки;

в) суспільно корисна правова пове­дінка особи (дія або бездіяльність), яка відповідає розпоряджен­ням юридичних норм і охороняється державою);

г) сукупність юридичних ознак, що характеризують певне діяння (дію або бездіяльність) як правовий вчинок.

**6. Конформна (пасивна) правомірна поведінкавластива тим, хто**

а) у своїй індивідуальній правосвідомості розходиться з вимогами правових норм, але на цьому етапі їх поведінка не є протиправною внаслідок певних обставин, головною з яких є погроза можливого покарання;

б) поводиться правомірно внаслідок пристосування до поведінки свого оточення;

в) використовує свої права у спосіб, що суперечить суспільному призначенню права, результатом чого є завдання шкоди суспільним відносинам;

г) усвідомлює необхідність поводити себе у спосіб, що максимально відповідає вимогам правових норм.

**7. Маргінальна поведінка****властива тим, хто:**

а) у своїй індивідуальній правосвідомості розходиться з вимогами правових норм, але на цьому етапі їх поведінка не є протиправною внаслідок певних обставин, головною з яких є погроза можливого покарання;

б) використовує свої права у спосіб, що суперечить суспільному призначенню права, результатом чого є завдання шкоди суспільним відносинам;

в) поводиться правомірно внаслідок пристосування до поведінки свого оточення;

г) усвідомлює необхідність поводити себе у спосіб, що максимально відповідає вимогам правових норм.

**8. Зловживання правом** **як** **специфічний вид правової поведінки властивим тому, хто:**

а) використовує свої права у спосіб, що суперечить суспільному призначенню права, результатом чого є завдання шкоди суспільним відносинам;

б) поводиться правомірно внаслідок пристосування до поведінки свого оточення;

в) у своїй індивідуальній правосвідомості розходиться з вимогами правових норм, але на цьому етапі їх поведінка не є протиправною внаслідок певних обставин, головною з яких є погроза можливого покарання;

г) усвідомлює необхідність поводити себе у спосіб, що максимально відповідає вимогам правових норм.

**9. Правопорушення – це:**

а) внутрішнє психічне ставлення особи, що вчинила правопорушення, до свого протиправного діяння (дії або бездіяльності) та його наслідків;

б) заборонене нормами права суспільно шкідливе або суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність), яке тягне за собою настання юридичної відповідальності;

в) фізична або юридична особа, яка вчинила правопорушення;

г) сформульована у правовій нормі сукупність суб’єктивних та об’єктивних ознак, що характеризують діяння як правопорушення.

**10. Склад правопорушення** **– це:**

а) заборонене нормами права суспільно шкідливе або суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність), яке тягне за собою настання юридичної відповідальності;

б) сформульована у правовій нормі сукупність суб’єктивних та об’єктивних ознак, що характеризують діяння як правопорушення;

в) фізична або юридична особа, яка вчинила правопорушення;

г) внутрішнє психічне ставлення особи, що вчинила правопорушення, до свого протиправного діяння (дії або бездіяльності) та його наслідків.

**11. Суб’єкт правопорушення** **– це:**

а) фізична або юридична особа, яка вчинила правопорушення;

б) сформульована у правовій нормі сукупність суб’єктивних та об’єктивних ознак, що характеризують діяння як правопорушення;

в) внутрішнє психічне ставлення особи, що вчинила правопорушення, до свого протиправного діяння (дії або бездіяльності) та його наслідків;

г) заборонене нормами права суспільно шкідливе або суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність), яке тягне за собою настання юридичної відповідальності.

**12. Суб’єктивна сторона** **правопорушення** **– це:**

а) сформульована у правовій нормі сукупність суб’єктивних та об’єктивних ознак, що характеризують діяння як правопорушення;

б) заборонене нормами права суспільно шкідливе або суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність), яке тягне за собою настання юридичної відповідальності;

в) внутрішнє психічне ставлення особи, що вчинила правопорушення, до свого протиправного діяння (дії або бездіяльності) та його наслідків;

г) фізична або юридична особа, яка вчинила правопорушення.

**13. Прямий умисел – це:**

а) форма вини, за якої суб’єкт усвідомлює протиправність власного діяння та його наслідків і бажає їх здійснення;

б) форма вини, за якої суб’єкт усвідомлює протиправність діяння, але до його наслідків ставиться байдуже або взагалі не бажає їх здійснення;

в) форма вини, за якої особа не усвідомлює протиправності свого діяння та його можливих наслідків, хоча могла і повинна була усвідомлювати або усвідомлює протиправність діяння, але легковажно розраховує на ненастання наслідків;

г) форма необережності, за якої особа не усвідомлює протиправності свого діяння та його можливих наслідків, хоча повинна була і могла їх усвідомлювати.

**14. Непрямий умисел – це:**

а) форма необережності, за якої особа усвідомлює протиправність свого діяння і його можливі наслідки, але легковажно розраховує на їх відвернення;

б) форма необережності, за якої особа не усвідомлює протиправності свого діяння та його можливих наслідків, хоча повинна була і могла їх усвідомлювати;

в) форма вини, за якої суб’єкт усвідомлює протиправність діяння, але до його наслідків ставиться байдуже або взагалі не бажає їх здійснення;

г) форма вини, за якої суб’єкт усвідомлює протиправність власного діяння та його наслідків і бажає їх здійснення.

**15. Протиправна недбалість – це:**

а) форма необережності, за якої особа усвідомлює протиправність свого діяння і його можливі наслідки, але легковажно розраховує на їх відвернення;

б) форма вини, за якої суб’єкт усвідомлює протиправність діяння, але до його наслідків ставиться байдуже або взагалі не бажає їх здійснення;

в) форма необережності, за якої особа не усвідомлює протиправності свого діяння та його можливих наслідків, хоча повинна була і могла їх усвідомлювати;

г) форма вини, за якої суб’єкт усвідомлює протиправність власного діяння та його наслідків і бажає їх здійснення.

**16. Необережність – це:**

а) форма вини, за якої суб’єкт усвідомлює протиправність діяння, але до його наслідків ставиться байдуже або взагалі не бажає їх здійснення;

б) форма вини, за якої суб’єкт усвідомлює протиправність власного діяння та його наслідків і бажає їх здійснення;

в) форма вини, за якої особа не усвідомлює протиправності свого діяння та його можливих наслідків, хоча могла і повинна була усвідомлювати або усвідомлює протиправність діяння, але легковажно розраховує на ненастання наслідків;

г) форма необережності, за якої особа не усвідомлює протиправності свого діяння та його можливих наслідків, хоча повинна була і могла їх усвідомлювати.

**17. Протиправна самовпевненість – це:**

а) форма необережності, за якої особа усвідомлює протиправність свого діяння і його можливі наслідки, але легковажно розраховує на їх відвернення;

б) форма вини, за якої суб’єкт усвідомлює протиправність власного діяння та його наслідків і бажає їх здійснення;

в) форма необережності, за якої особа не усвідомлює протиправності свого діяння та його можливих наслідків, хоча повинна була і могла їх усвідомлювати;

г) форма вини, за якої суб’єкт усвідомлює протиправність діяння, але до його наслідків ставиться байдуже або взагалі не бажає їх здійснення.

**18. Проступки (делікти)** **– це:**

а) шкідливі діяння, що посягають на порядок у галузі державного управління;

б) передбачене кримінальним законом винне, каране, суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом, що досяг віку кримінальної відповідальності;

в) суспільно шкідливі, винні діяння, заборонені правовими нормами;

г) шкідливі діяння у галузі договірних, недоговірних, майнових та пов’язаних з ними особистих немайнових відносин.

**19. Об’єкт правопорушення** **– це:**

а) матеріальне або нематеріальне благо, якому в результаті правопорушення завдається шкода (власність, життя, здоров’я людини та інші суспільні відносини, захищені нормами права);

б) фізична або юридична особа, яка вчинила правопорушення;

в) сукупність зовнішніх ознак, що характеризують діяння як правопорушення;

г) внутрішнє психічне ставлення особи, що вчинила правопорушення, до свого протиправного діяння (дії або бездіяльності) та його наслідків.

**20. Об’єктивна сторона правопорушення – це:**

а) матеріальне або нематеріальне благо, якому в результаті правопорушення завдається шкода (власність, життя, здоров’я людини та інші суспільні відносини, захищені нормами права);

б) сукупність зовнішніх ознак, що характеризують діяння як правопорушення;

в) фізична або юридична особа, яка вчинила правопорушення;

г) внутрішнє психічне ставлення особи, що вчинила правопорушення, до свого протиправного діяння (дії або бездіяльності) та його наслідків.

**21. Міжнародні правопорушення – це:**

а) шкідливі діяння, що посягають на трудову, службову, навчальну, військову дисципліну (прогул, запізнення на роботу, неналежне виконання службових обов’язків, наказу тощо);

б) дії або бездіяльність суб’єктів міжнародного права, які суперечать нормам і принципам міжнародного права або власним зобов’язанням і заподіюють шкоду іншому суб’єкту, групі суб’єктів міжнародного права або всьому міжнародному співтовариству;

в) шкідливі діяння, що посягають на порядок у галузі державного управління (порушення правил дорожнього руху, порушення правил пожежної безпеки, порушення громадського спокою);

г) шкідливі діяння у галузі договірних, недоговірних, майнових та пов’язаних з ними особистих немайнових відносин (порушення вимог договору, посягання на честь та гідність, ділову репутацію, порушення авторських прав тощо).

**22. Дисциплінарні правопорушення** **– це:**

а) дії або бездіяльність суб’єктів міжнародного права, які суперечать нормам і принципам міжнародного права або власним зобов’язанням і заподіюють шкоду іншому суб’єкту, групі суб’єктів міжнародного права або всьому міжнародному співтовариству;

б) шкідливі діяння, що посягають на трудову, службову, навчальну, військову дисципліну (прогул, запізнення на роботу, неналежне виконання службових обов’язків, наказу тощо);

в) шкідливі діяння у галузі договірних, недоговірних, майнових та пов’язаних з ними особистих немайнових відносин (порушення вимог договору, посягання на честь та гідність, ділову репутацію, порушення авторських прав тощо);

г) шкідливі діяння, що посягають на порядок у галузі державного управління (порушення правил дорожнього руху, порушення правил пожежної безпеки, порушення громадського спокою).

**23. Адміністративно-правові правопорушення** **– це:**

а) шкідливі діяння, що посягають на порядок у галузі державного управління (порушення правил дорожнього руху, порушення правил пожежної безпеки, порушення громадського спокою);

б) шкідливі діяння у галузі договірних, недоговірних, майнових та пов’язаних з ними особистих немайнових відносин (порушення вимог договору, посягання на честь та гідність, ділову репутацію, порушення авторських прав тощо);

в) дії або бездіяльність суб’єктів міжнародного права, які суперечать нормам і принципам міжнародного права або власним зобов’язанням і заподіюють шкоду іншому суб’єкту, групі суб’єктів міжнародного права або всьому міжнародному співтовариству;

г) шкідливі діяння, що посягають на трудову, службову, навчальну, військову дисципліну (прогул, запізнення на роботу, неналежне виконання службових обов’язків, наказу тощо).

**24. Цивільно-правові правопорушення** **– це:**

а) шкідливі діяння у галузі договірних, недоговірних, майнових та пов’язаних з ними особистих немайнових відносин (порушення вимог договору, посягання на честь та гідність, ділову репутацію, порушення авторських прав тощо);

б) шкідливі діяння, що посягають на порядок у галузі державного управління (порушення правил дорожнього руху, порушення правил пожежної безпеки, порушення громадського спокою);

в) шкідливі діяння, що посягають на трудову, службову, навчальну, військову дисципліну (прогул, запізнення на роботу, неналежне виконання службових обов’язків, наказу тощо);

г) дії або бездіяльність суб’єктів міжнародного права, які суперечать нормам і принципам міжнародного права або власним зобов’язанням і заподіюють шкоду іншому суб’єкту, групі суб’єктів міжнародного права або всьому міжнародному співтовариству.

**25. Конституційні проступки** **– це:**

а) шкідливі діяння, що посягають на трудову, службову, навчальну, військову дисципліну (прогул, запізнення на роботу, неналежне виконання службових обов’язків, наказу тощо);

б) передбачене кримінальним законом винне, каране, суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом, що досяг віку кримінальної відповідальності;

в) суспільно шкідливі діяння, що посягають на конституційні права та свободи людини і громадянина, порядок організації та діяльності органів влади та управління, але не мають ознак правопорушень, передбачених нормами інших галузей (адміністративного, кримінального);

г) дії або бездіяльність суб’єктів міжнародного права, які суперечать нормам і принципам міжнародного права або власним зобов’язанням і заподіюють шкоду іншому суб’єкту, групі суб’єктів міжнародного права або всьому міжнародному співтовариству.

**26. Злочин – це:**

а) шкідливі діяння, що посягають на трудову, службову, навчальну, військову дисципліну (прогул, запізнення на роботу, неналежне виконання службових обов’язків, наказу тощо);

б) передбачене кримінальним законом винне, каране, суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом, що досяг віку кримінальної відповідальності;

в) суспільно шкідливі діяння, що посягають на конституційні права та свободи людини і громадянина, порядок організації та діяльності органів влади та управління, але не мають ознак правопорушень, передбачених нормами інших галузей (адміністративного, кримінального);

г) дії або бездіяльність суб’єктів міжнародного права, які суперечать нормам і принципам міжнародного права або власним зобов’язанням і заподіюють шкоду іншому суб’єкту, групі суб’єктів міжнародного права або всьому міжнародному співтовариству.

**27. Повторність – це:**

а) шкідливі діяння, що посягають на порядок у галузі державного управління;

б) вчинення нового правопорушення до за­стосування примусового заходу за перше правопорушення;

в) вчинення правопорушення того самого виду після застосування примусового заходу за перше правопору­шення;

г) інша відповідь.

**28. Рецидив – це:**

а) шкідливі діяння, що посягають на порядок у галузі державного управління;

б) вчинення правопорушення того самого виду після застосування примусового заходу за перше правопору­шення;

в) вчинення нового правопорушення до за­стосування примусового заходу за перше правопорушення;

г) інша відповідь.

**29. У кожному із видів правопорушень можливі:**

а) охоронна відповідальність;

б) рецидив, повторність;

в) відповідальність без вини;

г) інша відповідь.

**30. Причини правопорушень – це:**

а) фізіологічні особливості і стан організму;

б) комплекс явищ об’єктивного й суб’єктивного характеру, що здатні детермінувати протиправ­ну поведінку суб’єктів права;

в) характер розподілу праці, оцінка і розподіл її результатів, які породжують соціальну і мораль­ну нерівність людей, що викликає природне незадоволення однієї частини населення і намагання іншої частини населення збагатити­ся усіма законними, а в ряді випадків і незаконними засобами;

г) правовий нігілізм, низька правова культу­ра; недостатньо ефективна робота правоохоронних органів.

**31. Моральна відповідальність настає:**

а) у випадку порушення традицій, звичаїв, норм культури та естетичних норм;

б) у випадку порушення корпоративних правил, які прийняті певною соціальною структурою та не мають правового значення;

в) при порушенні норм, дотримання яких покладається суспільством на публічного політика;

г) інша відповідь.

**32. Політична відповідальність** **настає:**

а) при порушенні норм, дотримання яких покладається суспільством на публічного політика;

б) у випадку порушення традицій, звичаїв, норм культури та естетичних норм;

в) у випадку порушення корпоративних правил, які прийняті певною соціальною структурою та не мають правового значення;

г) інша відповідь.

**33. Корпоративна відповідальність** **настає:**

а) у випадку порушення корпоративних правил, які прийняті певною соціальною структурою та не мають правового значення;

б) при порушенні норм, дотримання яких покладається суспільством на публічного політика;

в) у випадку порушення традицій, звичаїв, норм культури та естетичних норм;

г) інша відповідь.

**34. Релігійна відповідальність засновується:**

а) у випадку порушення традицій, звичаїв, норм культури та естетичних норм;

б) при порушенні норм, дотримання яких покладається суспільством на публічного політика;

в) на нормах, що регламентують порядок відправлення релігійних культів, та на вірі у Бога;

г) інша відповідь.

**35. Доцільність юридичної відповідальності полягає в тому, що:**

а) обраний захід впливу відповідає меті та функціям юридичної відповідальності;

б) притягнення правопорушника до відповідальності є можливим протягом строку давності, тобто проміжку часу, не занадто віддаленого від факту правопорушення;

в) жодне правопорушення не повинне залишатися невідомим державі та суспільству, кожен, хто порушив закон, має бути притягнутий до відповідальності;

г) відповідальність адекватна шкоді, яку завдано правопорушенням.

**36. Своєчасність юридичної відповідальності полягає в тому, що**

а) жодне правопорушення не повинне залишатися невідомим державі та суспільству, кожен, хто порушив закон, має бути притягнутий до відповідальності;

б) притягнення правопорушника до відповідальності є можливим протягом строку давності, тобто проміжку часу, не занадто віддаленого від факту правопорушення;

в) обраний захід впливу відповідає меті та функціям юридичної відповідальності;

г) відповідальність адекватна шкоді, яку завдано правопорушенням.

**37. Невідворотність юридичної відповідальності полягає в тому, що:**

а) обраний захід впливу відповідає меті та функціям юридичної відповідальності;

б) жодне правопорушення не повинне залишатися невідомим державі та суспільству, кожен, хто порушив закон, має бути притягнутий до відповідальності;

в) притягнення правопорушника до відповідальності є можливим протягом строку давності, тобто проміжку часу, не занадто віддаленого від факту правопорушення;

г) відповідальність адекватна шкоді, яку завдано правопорушенням.

**38. Справедливість юридичної відповідальності полягає в тому, що**

а) обраний захід впливу відповідає меті та функціям юридичної відповідальності;

б) притягнення правопорушника до відповідальності є можливим протягом строку давності, тобто проміжку часу, не занадто віддаленого від факту правопорушення;

в) відповідальність адекватна шкоді, яку завдано правопорушенням;

г) жодне правопорушення не повинне залишатися невідомим державі та суспільству, кожен, хто порушив закон, має бути притягнутий до відповідальності.

**39. Презумпція невинуватості полягає в тому, що:**

а) жоден не може вважатися злочинцем до того часу, доки його вина не буде доведена у встановленому судовому порядку;

б) обраний захід впливу відповідає меті та функціям юридичної відповідальності;

в) притягнення правопорушника до відповідальності є можливим протягом строку давності, тобто проміжку часу, не занадто віддаленого від факту правопорушення;

г) жодне правопорушення не повинне залишатися невідомим державі та суспільству, кожен, хто порушив закон, має бути притягнутий до відповідальності.

**40. Принципи юридичної відповідальності – це:**

а) основні прийоми та засоби застосування юридичної відповідальності;

б) беззаперечні базові начала юридичної відповідальності, вимоги до неї;

в) цілі та завдання, що переслідує відповідальність;

г) інша відповідь.

**41. Відповідальність за вчинене у минулому діяння називається:**

а) ретроспективною чи негативною;

б) свідомою та вольовою;

в) конформна та маргінальна;

г) інша відповідь.

**42. Вид правомірної поведінки, який характери­зується «проміжним» (прикордонним) між правомірним і про­типравним станом особи; виража­ється в готовності до протиправних дій у разі зменшення нагля­ду за її поведінкою, але не стає антисуспільною, не призводить до правопорушення через страх юридичної відповідальності:**

а) активна;

б) звичайна (звична);

в) пасивна;

г) маргінальна.

**43. Які ознаки властиві правопорушенню?**

а) протиправний, неправомірний характер; суспільна шкідливість; винність;

б) протиправний неправомірний характер; суспільна необхідність; винність;

в) протиправний необхідний характер; суспільна необхідність; винність;

г) протиправний неправомірний характер; суспільна необхідність; невинність.

**44.У теорії кримінального права злочини за ступенем тяжкості поділяються на злочини:**

а) невеликої тяжкості; середньої тяжкості; великої тяжкості; тяжкі;

б) необережні; тяжкі; особливо тяжкі; умисні;

в) невеликої тяжкості; середньої тяжкості; тяжкі; особливо тяжкі;

г) невеликої тяжкості; середньої тяжкості; умисні; злочини, що не становлять великої суспільної небезпеки.

**45. Відповідальність за діяння, вчинене в минулому – це:**

а) відповідальність без вини;

б) ретроспективна відповідальність;

в) проспективна відповідальність;

г) охоронна відповідальність.

**46. Внутрішнє ставлення (зацікавленість, байдужість) суб’єкта права до своєї діяльнос­ті та її результатів, визначення якості вчинків – це:**

а) суб’єкт;

б) суб’єктивна сторона;

в) об’єкт;

г) об’єктивна сторона.

**47. Можливість притягнення правопорушника до відповідальності протягом строку давності, тобто проміжку часу, не занадто віддаленого від факту правопорушення – це принцип:**

а) законності;

б) обґрунтованості;

в) своєчасності;

г) доцільності.

**48. З позицій правової теорії вся людська поведінка поділяється на:**

а) правомірну та протиправну;

б) активну та пасивну;

в) правову та неправову;

г) колегіальну та одноособову.

**49.** **У якому з варіантів правильно перелічені ознаки правової поведінки?**

а) соціальна корисність, правомірність, свідомий характер, вольовий характер, соціальна значущість;

б) можливість викликати юридичні наслідки, правова регламентація, свідомий характер;

в) виражається у формі діяння, соціальна значущість, вольовий характер, свідомий характер, правова регламентація, можливість викликати юридичні наслідки;

г) соціальна активність, конформність, гуманізм, демократизм, законність, справедливість, достатність, доцільність.

**50**. **До складу** **правового вчинку входить:**

а) суб’єкт;

б) об’єкт;

в) суб’єктивна сторона;

г) об’єктивна сторона;

д) усі перелічені елементи.

**51.** **Змістом і метою правопорядку** є:

а) протиправна поведінка;

б) правова поведінка;

в) правомірна поведінка;

г) нормативна поведінка.

**52.** **Правомірна поведінка:**

а) є активною;

б) є підсвідомою;

в) забезпечується лише державним примусом;

г) відповідає вимогам норм права.

**53.** **За ступенем активності суб’єкта правомірна поведінка поділяється на:**

а) цивільно-правову, трудову, кримінально-правову, конституційну;

б) активну та пасивну;

в) колегіальну та одноособову;

г) конформну, маргінальну.

**54.** **Поведінка тих осіб, чия індивідуальна правосвідомість розходиться з вимогами правових норм, але на певному етапі не є протиправною внаслідок певних обставин, головною з яких** є **погроза можливого покарання, називається:**

а) конформною;

б) маргінальною;

в) правовою активністю;

г) звичайною.

**55.** **Шкода від правопорушень буває:**

а) значною, суттєвою, маленькою;

б) поправною, непоправною;

в) суттєвою, несуттєвою, уявною;

г) значною, незначною, непоправною.

**56.** **Склад правопорушення** - **це:**

а) передбачена правовою нормою сукупність юридичних обставин, що впливають на особу в момент вчинення правопорушення;

б) сформульована у правовій нормі сукупність суб’єктивних та об’єктивних ознак, що характеризують діяння як правопорушення;

в) запропонований законодавцем перелік правопорушень;

г) юридична категорія, що позначає сукупність обставин, які характеризують особу як правопорушника.

**57.** **Вина є обов’язковим елементом:**

а) складу правопорушення;

б) об’єкта правопорушення;

в) об’єктивної сторони правопорушення;

г) суб’єктивної сторони правопорушення.

**58. Юридична відповідальність є наслідком:**

а) правової поведінки;

б) правопорушення;

в) злочину;

г) проступку (делікту).

**59.** **Обов’язок, який виникає в суб’єкта у зв’язку з несенням ним юридичної відповідальності, є для нього:**

а) основним;

б) додатковим;

в) юридичним;

г) суб’єктивним.

**60.** **Суб’єктом юридичної відповідальності може бути:**

а) фізична особа;

б) юридична особа;

в) людина;

г) відповіді, перелічені у пунктах а) та б).

**61.** **У якому з пунктів правильно вказані цілі юридичної відповідальності?**

а) регулятивна та охоронна;

б) попередження правопорушень, покарання правопорушника, захист держави;

в) захист людини, захист власності, захист правопорядку;

г) охорона суспільного ладу, попередження правопорушень, відновлення порушеного права.

**62.** **Функції юридичної відповідальності поділяються на:**

а) відновлюючу та каральну;

б) загальнопревентивну та спеціально-превентивну;

в) правоохоронну та виховну;

г) регулятивну та охоронну.

**63.** **Беззаперечні** **базові начала юридичної відповідальності, вимоги до** **неї** – **це:**

а) ознаки юридичної відповідальності;

б) цілі юридичної відповідальності;

в) функції юридичної відповідальності;

г) принципи юридичної відповідальності.

**64.** **Принцип, змістом якого є вимога того, щоб факт вчинення конкретною особою конкретного правопорушення, юридичні підстави відповідальності були встановлені як об’єктивна істина, називається:**

а) справедливістю;

б) законністю;

в) обґрунтованістю;

г) доцільністю.

**65.** **Видами юридичної відповідальності є:**

а) кримінальна, конституційно-правова, цивільно-правова, адміністративно-правова, дисциплінарно-правова;

б) індивідуальна, галузева, міжгалузева;

в) правовідновлююча, штрафна;

г) відповіді, перелічені у пунктах а) та в).

**66.** **Під підставами юридичної відповідальності розуміють:**

а) сукупність обставин, наявність яких призводить до здійснення юридичної відповідальності;

б) сукупність обставин, за відсутності яких юридична відповідальність здійснюється;

в) сукупність суб’єктивних та об’єктивних ознак, що характеризують дії як правопорушення;

г) сукупність чинників, що роблять юридичну відповідальність можливою.

**67.** **Підставами настання юридичної відповідальності є:**

а) наявність складу злочину в діях правопорушника;

б) факт вчинення правопорушення, відсутність підстав для звільнення від відповідальності, наявність правозастосовного акта;

в) факт вчинення правопорушення, наявність норми права, відсутність підстав для звільнення від відповідальності, наявність правозастосовного акта;

г) рішення суду.

1. **Продовжити роботу над складанням словника основних понять та термінів з теорії держави і права:** правова поведінка, правомірна поведінка, правопорушення, правовий вчинок, склад правопорушення, об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона правопорушення, злочин, проступок (делікт), конституційний проступок, цивільно-правове правопорушення, адміністративно-правове правопорушення, дисциплінарне правопорушення, юридична відповідальність, кримінальна відповідальність, конституційна відповідальність, цивільно-правова відповідальність, адміністративна відповідальність, дисциплінарна відповідальність.

**Рекомендована література до теми семінару**

1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права: Учебник. - СПб.: Питер, 2003. - 397 с.
2. АбдулаевМ.И. Права человека и закон: Историко-теоретические аспекты. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004 - 322 с.
3. Алексеев С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. - Свердловск: Изд-во Свердловского юридического института, 1973. Т. 2. - 396 с.
4. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2002. - 608 с.
5. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.
6. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков) - Саратов: Изд-во СГАП, 2001. - 416 с.
7. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. (Очерки теории). - М.: Юридическая литература, 1976. - 215 с.
8. Васецький В.Ю. Забезпечення прав та свобод людини і громадянина в демократичному суспільстві (на прикладі удосконалення інституту юридичної відповідальності) //Часопис Київського університету права. – 2009. - №2. – С.16-20.
9. Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - М.: «Омега-Л», 2004. - 608 с.
10. Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. - М.: Педагогика-Пресс, 1993. - 224 с.
11. Ильин И. А. О сущности правосознания // Ильин И. А. Сочинения. В 10 т./ Сост., вст. ст. и коммент. Ю. Т. Лисицы. Т. 4. М.: Русская книга, 1993-1994. - 620 с.
12. Кон И. С. Личность как субъект общественных отношений. - М.: Знание, 1966. - 48 с.
13. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Предисловие д-ра юрид. наук, проф. И. Ю. Козлихина. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. - 430 с.
14. Крыжановский А. Ф. Феноменология правопорядка: понятие, измерение, типология. - О.: Феникс, 2006. - 196 с.
15. Кудрявцев В. Н. Право и поведение. - М.: Юридическая наука, 1976. - 191 с.
16. Лившиц Р. З. Теория права. - М.: БЕК, 2001. - 224 с.
17. ЛлойдД. Идея права. Репрессивное зло или социальиая необходимость / Пер. с аигл. М.А. Юмашева. М.Ю.Юмашев, науч. ред. Ю.М.Юмашев. - М.: ЮГОНА, 2002. - 416 с.
18. Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: (история и современность). - М.: Знание, 1986. - 63 с.
19. Общая теория права / [под общ. ред. А. С. Пиголкина. – 2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. - 384 с.
20. Орзих М. Ф. Личность и право / (По изд.: М.-К., 1975) Предисл. С. В. Кивалова; вступить. статья автора. - О.: Юрид. л-ра, 2005. - 312 с.
21. Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: Учебник. - СПб.: Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2005. - 472 с.
22. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: Монографія / За ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка, О. В. Петришина та ін. - X.: Право, 2007. - 248 с.
23. Проблемы теории государства и права*.* Учебноепособие/ Под ред*.* М.Н.Марченко. *-* М*.: «*ПРОСПЕКТ*»,* 1999*. -* 504 стр.
24. Савченко О. Правове обмеження прав людини як основа і критерій співвідношення публічних та особистих інтересів //Право України. – 2006. - №3. – С.26-28.
25. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.
26. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. - М.: НОРМА, 2000. - 616 с.
27. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. М.М. Рассолова, В.О.Лучина, Б.С.Эбзеева. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон и право, 2000. - 640 с.

**ТЕМА 15 ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ**

1. Поняття, основні ознаки та суть правового режиму, режиму законності.
2. Поняття і види гарантій режиму законності і правового режиму.
3. Поняття, суть і основні ознаки соціального порядку, громадського порядку, правопорядку як правового стану.

**Завдання для індивідуальної роботи**

**Питання для самоконтролю**

1. У яких аспектах розуміють законність?
2. Дайте характеристику принципам законності.
3. Охарактеризуйте гарантії законності.
4. Як співвідносяться поняття «громадський порядок» та «правопорядок»?
5. Назвіть ознаки правопорядку.
6. Що таке зміст правопорядку, які бувають види змісту правопорядку?
7. Що таке структура правопорядку, які її основні елементи?
8. Які ви знаєте функції правопорядку?
9. Що таке принципи правопорядку? Назвіть їх види.
10. Як співвідносяться поняття «правопорядок», «законність», «державна дисципліна»?

**Теми рефератів**

* Соціальна цінність і значення правового режиму і режиму правозаконності.
* Співвідношення законності і доцільності, законності і справедливості.

**Завдання для самостійної роботи**

* + - 1. **Самостійно опрацювати такі питання:** Основні вимоги і принципи правового режиму. Поняття і суть антиправового режиму, режиму беззаконня. Співвідношення державно-правових режимів із режимами законності і беззаконня. Загальносоціальні гарантії правозаконності: політичні, економічні, моральні, ідеологічні, соціальні і релігійні. Поняття і види юридичних гарантій за суб’єктами: парламентські, президентські, урядові, судові, прокурорські, самоврядні, громадські, колективні, індивідуальні тощо. Види і суть гарантій за формами і галузями права і законодавства: конституційні, адміністративні, кримінальні, дисциплінарні, процесуальні і матеріальні, звичаєво-правові, договірні, міжнародно-правові, тощо. Соціальна цінність і роль правопорядку та громадського порядку в державі і суспільстві. Співвідношення режиму законності, правового режиму і правопорядку як співвідношення процесу точного і неухильного виконання і дотримання законодавства.

1. **Дайте відповіді на тестові завдання**

**1. Верховенство закону в системі усіх правових актів як принцип законності означає:**

а) винятковість закону, тобто підпорядкованість всіх юридичних актів відповідно до їх субординації закону;

б) що у суспільстві всі державні органи, громадські організації, комерційні об’єднання, посадові особи, громадяни перебувають під чинністю закону;

в) не можна відкидати закон, не виконувати його, керуючись міркуваннями життєвої доцільності (місцевої, індивідуальної), правові закони мають вищу суспільну доцільність;

г) закони є єдиними для всієї держави, вони висувають однакові вимоги до всіх суб’єктів, що перебувають у сфері їх тимчасової й просторової дії.

**2. Загальність законності,****як принцип, означає**:

а) закони є єдиними для всієї держави, вони висувають однакові вимоги до всіх суб’єктів, що перебувають у сфері їх тимчасової й просторової дії;

б) не можна відкидати закон, не виконувати його, керуючись міркуваннями життєвої доцільності (місцевої, індивідуальної), правові закони мають вищу суспільну доцільність;

в) винятковість закону, тобто підпорядкованість всіх юридичних актів відповідно до їх субординації закону;

г) що у суспільстві всі державні органи, громадські організації, комерційні об’єднання, посадові особи, громадяни перебувають під чинністю закону.

**3. Єдність розуміння й застосування законів на всій території їхньої дії як принцип законності означає:**

а) своєчасне розкриття будь-якого протиправного діяння;

б) що у суспільстві всі державні органи, громадські організації, комерційні об’єднання, посадові особи, громадяни перебувають під чинністю закону;

в) закони є єдиними для всієї держави, вони висувають однакові вимоги до всіх суб’єктів, що перебувають у сфері їх тимчасової й просторової дії;

г) винятковість закону, тобто підпорядкованість всіх юридичних актів відповідно до їх субординації закону.

**4. Неприпустимість протиставлення законності й доцільності як принцип законності означає:**

а) закони є єдиними для всієї держави, вони висувають однакові вимоги до всіх суб’єктів, що перебувають у сфері їх тимчасової й просторової дії;

б) не можна відкидати закон, не виконувати його, керуючись міркуваннями життєвої доцільності (місцевої, індивідуальної), правові закони мають вищу суспільну доцільність;

в) винятковість закону, тобто підпорядкованість всіх юридичних актів відповідно до їх субординації закону;

г) своєчасне розкриття будь-якого протиправного діяння.

**5. Невідворотність відповідальності за правопорушення як принцип законності означає:**

а) закони є єдиними для всієї держави, вони висувають однакові вимоги до всіх суб’єктів, що перебувають у сфері їх тимчасової й просторової дії;

б) що у суспільстві всі державні органи, громадські організації, комерційні об’єднання, посадові особи, громадяни перебувають під чинністю закону;

в) своєчасне розкриття будь-якого протиправного діяння;

г) суворе дотримання двох типів правового регулювання, а саме: «дозволено тільки те, що прямо передбачено законом» та «дозволено все, крім прямо забороненого законом».

**6. Обумовленість законності режимом демократії як принцип законності означає:**

а) не можна відкидати закон, не виконувати його, керуючись міркуваннями життєвої доцільності (місцевої, індивідуальної), правові закони мають вищу суспільну доцільність;

б) суворе дотримання двох типів правового регулювання, а саме: «дозволено тільки те, що прямо передбачено законом» та «дозволено все, крім прямо забороненого законом»;

в) своєчасне розкриття будь-якого протиправного діяння;

г) безумовне право суб’єкта на судовий захист прав.

**7. Рівність усіх перед законом і судом як принцип законності означає:**

а) суворе дотримання двох типів правового регулювання, а саме: «дозволено тільки те, що прямо передбачено законом» та «дозволено все, крім прямо забороненого законом»;

б) своєчасне розкриття будь-якого протиправного діяння;

в) безумовне право суб’єкта на судовий захист прав;

г) винятковість закону, тобто підпорядкованість всіх юридичних актів відповідно до їх субординації закону.

**8.Принципи законності – це:**

а) відправні начала, беззаперечні основні вимоги, що лежать в основі формування норм права й запропоновані учасникам правових відносин;

б) відправні начала, незаперечні вимоги, які формують правопорядок і є основою його існування та функціонування;

в) основні напрямки формування й підтримки стабільного правового стану системи суспільних відносин;

г) частина системи суспільних відносин, урегульованих нормами права, що перебувають під захистом закону й охороною держави.

**9. Гарантії законності – це:**

а) відправні начала, незаперечні вимоги, які формують правопорядок і є основою його існування та функціонування;

б) умови громадського життя і засоби, прийняті державою для забезпечення режиму законності й стабільного правопорядку;

в) частина системи суспільних відносин, урегульованих нормами права, що перебувають під захистом закону й охороною держави;

г) основні напрямки формування й підтримки стабільного правового стану системи суспільних відносин.

**10.** **Державна дисципліна – це:**

а) частина системи суспільних відносин, урегульованих нормами права, що перебувають під захистом закону й охороною держави;

б) основні напрямки формування й підтримки стабільного правового стану системи суспільних відносин;

в) режим панування закону у взаєминах органів держави, посадових осіб, інших уповноважених суб’єктів, що ґрунтується на вимогах до кожного суб’єкта виконувати свої обов’язки, не перевищувати своїх повноважень, не зазіхати на права, не зачіпати інтереси інших суб’єктів, виявляти ініціативу й відповідальність у дорученій справі;

г) стан упорядкованості соціальними нормами (нормами права, моралі, корпоративними нормами, нормами - звичаями) системи суспільних відносин та їхнє дотримання.

**11. Принципи правопорядку – це:**

а) частина системи суспільних відносин, урегульованих нормами права, що перебувають під захистом закону й охороною держави;

б) відправні начала, незаперечні вимоги, які формують правопорядок і є основою його існування та функціонування;

в) режим панування закону у взаєминах органів держави, посадових осіб, інших уповноважених суб’єктів, що ґрунтується на вимогах до кожного суб’єкта виконувати свої обов’язки, не перевищувати своїх повноважень, не зазіхати на права, не зачіпати інтереси інших суб’єктів, виявляти ініціативу й відповідальність у дорученій справі;

г) основні напрямки формування й підтримки стабільного правового стану системи суспільних відносин.

**12. Функції правопорядку – це:**

а) основні напрямки формування й підтримки стабільного правового стану системи суспільних відносин;

б) режим панування закону у взаєминах органів держави, посадових осіб, інших уповноважених суб’єктів, що ґрунтується на вимогах до кожного суб’єкта виконувати свої обов’язки, не перевищувати своїх повноважень, не зазіхати на права, не зачіпати інтереси інших суб’єктів, виявляти ініціативу й відповідальність у дорученій справі;

в) частина системи суспільних відносин, урегульованих нормами права, що перебувають під захистом закону й охороною держави;

г) стан упорядкованості соціальними нормами (нормами права, моралі, корпоративними нормами, нормами - звичаями) системи суспільних відносин та їхнє дотримання.

**13. Структура правопорядку – це:**

а) основні напрямки формування й підтримки стабільного правового стану системи суспільних відносин;

б) єдність й одночасний поділ системи суспільних відносин, урегульованих правом відповідно до їхнього галузевого змісту;

в) частина системи суспільних відносин, урегульованих нормами права, що перебувають під захистом закону й охороною держави;

г) стан упорядкованості соціальними нормами (нормами права, моралі, корпоративними нормами, нормами - звичаями) системи суспільних відносин та їхнє дотримання.

**14. Зміст правопорядку – це:**

а) режим панування закону у взаєминах органів держави, посадових осіб, інших уповноважених суб’єктів, що ґрунтується на вимогах до кожного суб’єкта виконувати свої обов’язки, не перевищувати своїх повноважень, не зазіхати на права, не зачіпати інтереси інших суб’єктів, виявляти ініціативу й відповідальність у дорученій справі;

б) основні напрямки формування й підтримки стабільного правового стану системи суспільних відносин;

в) система правових і неправових елементів, властивостей, ознак, процесів, які сприяють установленню й підтримці правомірної поведінки суб’єктів, тобто такої, яка відповідає вимогам норм права;

г) стан упорядкованості соціальними нормами (нормами права, моралі, корпоративними нормами, нормами - звичаями) системи суспільних відносин та їхнє дотримання.

**15. Правопорядок – це:**

а) частина системи суспільних відносин, урегульованих нормами права, що перебувають під захистом закону й охороною держави;

б) режим панування закону у взаєминах органів держави, посадових осіб, інших уповноважених суб’єктів, що ґрунтується на вимогах до кожного суб’єкта виконувати свої обов’язки, не перевищувати своїх повноважень, не зазіхати на права, не зачіпати інтереси інших суб’єктів, виявляти ініціативу й відповідальність у дорученій справі;

в) основні напрямки формування й підтримки стабільного правового стану системи суспільних відносин;

г) стан упорядкованості соціальними нормами (нормами права, моралі, корпоративними нормами, нормами - звичаями) системи суспільних відносин та їхнє дотримання.

**16. Громадський порядок** – **це:**

а) стан упорядкованості соціальними нормами (нормами права, моралі, корпоративними нормами, нормами - звичаями) системи суспільних відносин та їхнє дотримання;

б) частина системи суспільних відносин, урегульованих нормами права, що перебувають під захистом закону й охороною держави;

в) основні напрямки формування й підтримки стабільного правового стану системи суспільних відносин;

г) режим панування закону у взаєминах органів держави, посадових осіб, інших уповноважених суб’єктів, що ґрунтується на вимогах до кожного суб’єкта виконувати свої обов’язки, не перевищувати своїх повноважень, не зазіхати на права, не зачіпати інтереси інших суб’єктів, виявляти ініціативу й відповідальність у дорученій справі.

**17.** **Законність** – **це:**

а) режим точного і неухильного виконання законів та інших нормативних актів;

б) принцип діяльності всіх державних підрозділів;

в) метод втілення правових приписів у життя;

г) комплексне соціально-правове явище, що характеризує організацію й функціонування суспільства і держави на правових засадах.

**18.** **Законність у юридичній теорії розуміють як:**

а) принцип;

б) метод;

в) режим;

г) усі відповіді є правильними.

**19.** **Режим законності створюється:**

а) державою;

б) громадянами;

в) іноземцями;

г) юридичними особами;

д) усіма ними, оскільки всі вони є суб’єктами права.

**20.** **Гарантії законності** – **це:**

а) конкретні юридичні заходи громадянського суспільства, спрямовані на встановлення законності;

б) сукупність загальних та спеціальних заходів, спрямованих на втілення принципу верховенства права у життя суспільства;

в) умови громадського життя і заходи, прийняті державою для забезпечення режиму законності й стабільного правопорядку;

г) заходи юридичного примусу, які застосовує держава до своїх громадян з метою упорядкування суспільних відносин.

**21.** **Гарантії законності можна розділити на:**

а) загальносоціальні та спеціально-соціальні;

б) юридичні й організаційні;

в) правові та політичні;

г) соціальні, економічні, політичні, юридичні.

**22.** **Юридичні гарантії законності можна розділити на:**

а) превентивні, припиняючи, відновлюючі;

б) каральні, або штрафні;

в) жодна з відповідей не є правильною;

г) правильні відповіді а) і б).

**23**. **Правопорядок - це:**

а) втілення норм права у життя на основі правомірних дій суб’єктів права;

б) результат втілення права у життя за допомогою імперативних заходів держави та суспільства, спрямованих на стабілізацію суспільних відносин;

в) стан упорядкованості соціальними нормами (нормами права, моралі, корпоративними нормами, нормами-звичаями) системи суспільних відносин та їхнє дотримання;

г) частина системи суспільних відносин, урегульованих нормами права, що перебувають під захистом закону й охороною держави.

**24.** **Як співвідносяться поняття «законність» та «правопорядок»?**

а) законність - це принцип, правопорядок - результат втілення цього принципу;

б) законність - метод діяльності, правопорядок - результат реалізації цього методу;

в) законність - режим дій і відносин, правопорядок - результат дії цього режиму;

г) усі відповіді є правильними.

**25.** **У якому з пунктів правильно наведені основні ознаки правопорядку?**

а) формулюється в правових нормах у процесі правотворчості, базується на принципі верховенства права й панування закону у сфері правових відносин, встановлюється в результаті реалізації правових норм, створює сприятливі умови для використання суб’єктивних прав;

б) вимагає своєчасного і повного виконання всіма суб’єктами юридичних обов’язків, вимагає невідворотності юридичної відповідальності для кожного, хто вчинив правопорушення, встановлює строгу суспільну дисципліну;

в) припускає чітку й ефективну роботу всіх державних органів і служб, насамперед правосуддя, створює умови для організованості та ефективного функціонування громадянського суспільства, забезпечується всіма державними засобами, включаючи примус;

г) правильні відповіді а), б), в).

**26.** **Режим панування закону у взаєминах органів держави, посадових осіб, інших уповноважених суб’єктів, що ґрунтується на вимогах до кожного суб’єкта виконувати свої обов’язки, не перевищувати свої повноваження, не зазіхати на права, не зачіпати інтереси інших суб’єктів, проявляти ініціативу й відповідальність у дорученій справі, називається:**

а) правопорядком;

б) юридичною відповідальністю;

в) правомірною поведінкою;

г) державною дисципліною.

1. **Продовжити роботу над складанням словника основних понять та термінів з теорії держави і права:** законність, гарантії законності, громадський порядок, правопорядок, державна дисципліна.

**Рекомендована література до теми семінару**

1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права: Учебник. - СПб.: Питер, 2003. - 397 с.
2. АбдулаевМ.И. Права человека и закон: Историко-теоретические аспекты. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004 - 322 с.
3. Авраменко, А.И. Человек. Общество. Государство. Пособие для абитуриентов вузов / А.И.Авраменко, Т.И.Адуло, И.Н.Бобкова; Под общ. ред. А.И.Авраменко, Ф.В.Пекарского.- 3-е изд., доп.- Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 368 с.
4. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2002. - 608 с.
5. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.
6. Аллан Т. Р. С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права: Пер. з англ. Р. Семківа. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 385 с.
7. Афанасьев В. Г. Системность и общество. - М.: Наука, 1980. - 214 с.

Бандура О. Основні цінності права як система // Право України. – 2008. - №5. – С.14-19.

1. Бачинин В. А. Философия права и преступления. - Х.: Фолио, 1999. - 607 с.
2. Бердяев Н. А. Философия неравенства // Русское зарубежье: Из истории социальной и правовой мысли. - Л.: Лениздат, 1991. - 440 с.
3. Берман Г. Дж Западная традиция права эпоха формирования / Г. Дж Берман; [пер. с англ. - 2-е изд.]. - М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 624 с.
4. Бочаров В. В. Антропология права: Антропологические и юридические аспекты // Человек и право. Книга о Летней школе по юридической антропологии (г. Звенигород, 22-29 мая 1999 г.) Отв. ред. Н. И. Новикова, В. А. Тишков. - М.: Изд-во, 1999. - С. 23-31.
5. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. (Очерки теории). - М.: Юридическая литература, 1976. - 215 с.
6. Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - М.: «Омега-Л», 2004. - 608 с.
7. Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. - М.: Педагогика-Пресс, 1993. - 224 с.
8. Гаєк Ф. А. Конституція свободи: Пер. з англ. М.Олійник, А.Королишина. - Львів: Літопис, 2004. - 556 с.
9. Гьофє О. Демократія в епоху глобалізації: Пер. з нім. - К.: ППС-2002, 2007. - 436 с.
10. Дворкін Р. Серйозний погляд па права: Пер. з англ. - К.: Основи, 2000. - 519с.
11. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К.: Парламент, вид-во, 1999. - 247 с.
12. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. - К.: Юстиніан, 2004. – 216 с.
13. Законодавство: проблеми ефективності. - К.: Наукова дум­ка, 1995. – 229 с.
14. Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве. - М.: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - 510 с.
15. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. - М.: «Норма», 2002. - 480 с.
16. Ковлер А. И. Ценностные и стратегические перспективы правового плюрализма // Человек и право. Книга о летней школе по юридической антропологии (г. Звенигород, 22-29 мая 1999) / Отв. ред. Н. И. Новикова, В. А. Тишков. М.: Изд-во 1999. - С. 105-112.
17. Кудрявцев В. Н. Право и поведение. - М.: Юридическая наука, 1976. - 191 с.
18. Лившиц Р. З. Теория права. - М.: БЕК, 2001. - 224 с.
19. ЛлойдД. Идея права. Репрессивное зло или социальиая необходимость / Пер. с аигл. М.А. Юмашева. М.Ю.Юмашев, науч. ред. Ю.М.Юмашев. - М.: ЮГОНА, 2002. - 416 с.
20. Лобода Ю. П. Правовая традиция украинского народа (феномен и объект общетеоретического дискурса). - Л.: Мир, 2009. - 280 с.

Маличок К. Формування правосвідомості українців на етапі демократизації України //Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №5. – С. 121-122.

Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства //Право України. – 2007. - №2. – С.26-31.

1. Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: (история и современность). - М.: Знание, 1986. - 63 с.
2. Нерсесянц В. С. Право и закон: Из истории правовых учений. - М.: Наука, 1983. - 366 с.
3. Нерсесянц В. С., Муромцев Г. И. и др. Право и культура. - М.: Изд-во РУДН, 2002. - 423 с.
4. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов /В.С. Нерсесянц. - М.: Издательская группа ИНФРА М - НОРМА, 1997. - 652 с.
5. Оборотов Ю. Н. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права): Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2002. - 280 с.
6. Общая теория права / [под общ. ред. А. С. Пиголкина. – 2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. - 384 с.
7. Орзих М. Ф. Личность и право / (По изд.: М.-К., 1975) Предисл. С. В. Кивалова; вступить. статья автора. - О.: Юрид. л-ра, 2005. - 312 с.
8. Петражицкий JI. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. - СПб.: «Лань», 2000. - 608 с.
9. Погребняк С. Л. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія. - X.: Право. - 240 с.
10. Права человека. Учебник для вузов. Отв. ред. - чл.-корр. РАН, д.ю.н. Е.А.Лукашева. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. - 573 с.
11. Права человека: итоги века, тенденции, перспективи / Под общ. ред. чл.-корр. РАН Е.А.Лукашевой. - М.: Издательство НОР­МА, 2002. - 448 с.
12. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: Монографія / За ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка, О. В. Петришина та ін. - X.: Право, 2007. - 248 с.
13. Проблемы теории государства и права / Под ред. М. Н. Марченко. - М.: Юристъ, 2001. - 656 с.
14. Ролз Дж. Теорія справедливості / Пер. з англ. О.Мокровольський. - К.: Основа, 2001. - 822 с.
15. Свобода і закон / Бруно Лсони: Пер. з англ. В. Кашкина под ред. А. Куряева. - М.: ИРИСЗН, 2008. - 308 с.
16. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.
17. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Пер. с франц. Н. А. Садовского / Предисл. и комментарии Б. А. Старостина. - М.: «Наука», 1987. - 240 с.
18. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. - СПб.: Лань, 1999. - 224 с.
19. Україна: права людини в перехідний період /Під ред. В.И.Денисова, В.І.Свінтова. - К., 2001. - 184 с.
20. Фромм Э. Здоровое общество // Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. - М.: Юрист, 1995. - 623 с.
21. Фромм Э. Человек для себя / Пер. с англ. и послесл. JT. А. Чернышевой. - Минск: Коллегиум, 1992. - 253 с.
22. Фуллер Лон Л. Мораль права: Пер. з англ. - К.: Сфера, 1999. - 232 с.
23. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. Пер. с нем. Д. В. Скляднева. - СПб.: Наука, 2000. - 377 с.
24. Харт X. Л. А. Концепція права: Пер. з англ. - К.: Сфера, 1998. - 236 с.

**ТЕМА 16 ПРАВОСВІДОМІСТЬ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА**

1. Поняття, ознаки і суть суспільної правосвідомості.
2. Поняття, основні ознаки та структура правової культури.
3. Поняття, суть і основні форми і види правового виховання населення: правова пропаганда, правова агітація, правова просвіта, правове навчання і юридичний всеобуч.
4. Поняття правового нігілізму: причини і умови походження, форми і види.

**Завдання для індивідуальної роботи**

**Питання для самоконтролю**

1. Що таке правосвідомість?
2. Дайте характеристику складовим елементам (рівням) правосвідомості - правовій психології та правовій ідеології.
3. Назвіть види правосвідомості за суб’єктами.
4. Як пов’язані поняття «культура» та «правова культура»?
5. Назвіть види правової культури.
6. Охарактеризуйте структуру правової культури суспільства.
7. Що є змістом правової культури особистості?
8. Перелічіть основні функції правової культури.
9. Охарактеризуйте категорію «професійна правова культура».
10. Як співвідносяться поняття «правове виховання» та «правова вихованість»?
11. Що таке правовий нігілізм?

**Теми рефератів**

* Особливості правосвідомості і правової культури народу України.
* Шляхи та засоби подолання правового нігілізму в Україні.

**Завдання для самостійної роботи**

* + 1. **Самостійно опрацювати такі питання:** Структура і види суспільної правосвідомості: класова, колективна (групова), професійна і індивідуальна. Співвідношення і взаємозв’язок правової системи і суспільної правосвідомості. Суспільна правосвідомість як одна із абстрактних форм буття (існування) усних форм і видів права. Соціальна цінність і значення правосвідомості в правотворчості, в реалізації прав, свобод та обов’язків, в правомірній поведінці і діяльності, у зміцненні правового режиму (режиму законності) і правопорядку. Поняття, суть, структура і функції індивідуальної правосвідомості. Шляхи та засоби підвищення рівня правосвідомості. Правове виховання.

Поняття, основні ознаки та структура правової культури суспільства, трудового колективу, соціальної групи, стану, класу та індивіда. Правова культура особистості і її структурні елементи і компоненти. Професійна правова (морально-правова) культура особистості юриста, державних службовців. Правова культура суспільства. Правова субкультура і правова контркультура.

Формування правосвідомості і правової культури у процесі соціалізації, освіти і практичної правомірної діяльності.

**2. Дайте відповіді на тестові завдання**

**1. Правосвідомість – це:**

а)елемент правової системи, що не перебуває в глибинній єдності з її іншими елементами: системою права, системою законодавства, юридичною практикою, правовою культурою тощо;

б) елемент правової системи, що перебуває в глибинній єдності з її іншими елементами: системою права, системою законодавства, юридичною практикою, правовою культурою тощо;

в) готовність особистості виявити активність у галузі пізнання й реалізації права;

г) правильної відповіді немає.

**2. Правова установка** **– це:**

а) сукупність уявлень та почуттів, що виражають ставлення осіб та їх об’єднань до діючого або бажаного права;

б) емпіричний, побутовий рівень правової свідомості, що формується в результаті повсякденної людської практики як окремих осіб, так і соціальних груп;

в) сукупність юридичних ідей, теорій, поглядів, які узагальнено оцінюють правову дійсність;

г) готовність особистості виявити активність у галузі пізнання й реалізації права.

**3. Правова ідеологія – це:**

а) сукупність уявлень та почуттів, що виражають ставлення осіб та їх об’єднань до діючого або бажаного права;

б) сукупність юридичних ідей, теорій, поглядів, які узагальнено оцінюють правову дійсність;

в) емпіричний, побутовий рівень правової свідомості, що формується в результаті повсякденної людської практики як окремих осіб, так і соціальних груп;

г) готовність особистості виявити активність у галузі пізнання й реалізації права.

**4. Правова психологія – це:**

а) емпіричний, побутовий рівень правової свідомості, що формується в результаті повсякденної людської практики як окремих осіб, так і соціальних груп;

б) сукупність уявлень та почуттів, що виражають ставлення осіб та їх об’єднань до діючого або бажаного права;

в) сукупність юридичних ідей, теорій, поглядів, які узагальнено оцінюють правову дійсність;

г) готовність особистості виявити активність у галузі пізнання й реалізації права.

**5. Правосвідомість** **– це:**

а) сукупність уявлень та почуттів, що виражають ставлення осіб та їх об’єднань до діючого або бажаного права;

б) емпіричний, побутовий рівень правової свідомості, що формується в результаті повсякденної людської практики як окремих осіб, так і соціальних груп;

в) готовність особистості виявити активність у галузі пізнання й реалізації права;

г) сукупність юридичних ідей, теорій, поглядів, які узагальнено оцінюють правову дійсність.

**6. Когнітивна (пізнавальна, інформаційна)** **функція правосвідомості:**

а) на основі наявних знань про право відбувається врегулювання діяльності суб’єктів суспільних відносин;

б) ставлення до законодавства, зіставлення правових норм зі своїми поглядами на діюче та бажане право;

в) забезпечує знання права, поінформованість про нормативні акти, про зміст юридичних норм;

г) стан упорядкованості соціальними нормами (нормами права, моралі, корпоративними нормами, нормами - звичаями) системи суспільних відносин та їхнє дотримання.

**7. Оціночна (емоційна)** **функція правосвідомості:**

а) ставлення до законодавства, зіставлення правових норм зі своїми поглядами на діюче та бажане право;

б) стан упорядкованості соціальними нормами (нормами права, моралі, корпоративними нормами, нормами - звичаями) системи суспільних відносин та їхнє дотримання;

в) на основі наявних знань про право відбувається врегулювання діяльності суб’єктів суспільних відносин;

г) забезпечує знання права, поінформованість про нормативні акти, про зміст юридичних норм.

**8. Регулятивна функція правосвідомості:**

а) забезпечує знання права, поінформованість про нормативні акти, про зміст юридичних норм;

б) стан упорядкованості соціальними нормами (нормами права, моралі, корпоративними нормами, нормами - звичаями) системи суспільних відносин та їхнє дотримання;

в) ставлення до законодавства, зіставлення правових норм зі своїми поглядами на діюче та бажане право;

г) на основі наявних знань про право відбувається врегулювання діяльності суб’єктів суспільних відносин.

**9. Правова інформація – це**:

а) сукупність відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення та боротьбу з ними, їхню профілактику тощо;

б) сукупність документованих або привселюдно проголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення та боротьбу з ними, їхню профілактику тощо;

в) сукупність відомостей про право, його систему, правопорушення та боротьбу з ними, їхню профілактику тощо;

г) не має правильної відповіді.

**10. Правова культура особистості – це:**

а) різновид загальної культури, що є системою цінностей, досягнутих людством у галузі права;

б) загальний спосіб існування людини, її діяльності і об’єктивний результат цієї діяльності;

в) обумовлені правовою культурою суспільства рівень і характер прогресивно-правового розвитку особистості, що забезпечують її правомірну діяльність;

г) забезпечення ефективного функціонування всіх елементів правової системи і створення стійкого правопорядку.

**11. Правова культура суспільства – це:**

а) обумовлені правовою культурою суспільства рівень і характер прогресивно-правового розвитку особистості, що забезпечують її правомірну діяльність;

б) різновид загальної культури, що є системою цінностей, досягнутих людством у галузі права;

в) забезпечення ефективного функціонування всіх елементів правової системи і створення стійкого правопорядку;

г)загальний спосіб існування людини, її діяльності і об’єктивний результат цієї діяльності.

**12. Культура – це:**.

а) загальний спосіб існування людини, її діяльності і об’єктивний результат цієї діяльності;

б) обумовлені правовою культурою суспільства рівень і характер прогресивно-правового розвитку особистості, що забезпечують її правомірну діяльність;

в) забезпечення ефективного функціонування всіх елементів правової системи і створення стійкого правопорядку;

г) різновид загальної культури, що є системою цінностей, досягнутих людством у галузі права.

**13. Правове виховання і правове регулювання**:

а) тотожні та взаємозалежні;

б) нетотожні, незалежні;

в) нетотожні але взаємозалежні;

г) принципово різні категорії.

**14. Правове виховання – це:**

а) порядок передачі правових ідей і установок, що знаходяться в суспільній правосвідомості, у свідомість тих, хто потребує такого виховання (особистості, суспільної групи);

б) внутрішній духовно-правовий стан, в якому перебуває особистість у момент ухвалення рішення про те, як поводитися у тих або інших обставинах;

в) цілеспрямований вплив на свідомість та поведінку суб’єкта з метою отримання ним правових знань та навичок для формування активної правової позиції;

г) деформований стан правосвідомості особистості, суспільства, групи, що характеризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим ставленням до правових принципів і традицій, що виключає, однак, злочинний намір.

**15. Механізм правового виховання – це:**

а) деформований стан правосвідомості особистості, суспільства, групи, що характеризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим ставленням до правових принципів і традицій, що виключає, однак, злочинний намір;

б) внутрішній духовно-правовий стан, в якому перебуває особистість у момент ухвалення рішення про те, як поводитися у тих або інших обставинах;

в) цілеспрямований вплив на свідомість та поведінку суб’єкта з метою отримання ним правових знань та навичок для формування активної правової позиції;

г) порядок передачі правових ідей і установок, що знаходяться в суспільній правосвідомості, у свідомість тих, хто потребує такого виховання (особистості, суспільної групи).

**16. Правова вихованість – це:**

а) порядок передачі правових ідей і установок, що знаходяться в суспільній правосвідомості, у свідомість тих, хто потребує такого виховання (особистості, суспільної групи);

б) цілеспрямований вплив на свідомість та поведінку суб’єкта з метою отримання ним правових знань та навичок для формування активної правової позиції;

в) внутрішній духовно-правовий стан, в якому перебуває особистість у момент ухвалення рішення про те, як поводитися у тих або інших обставинах;

г) деформований стан правосвідомості особистості, суспільства, групи, що характеризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим ставленням до правових принципів і традицій, що виключає, однак, злочинний намір.

**17. Правовий нігілізм – це:**

а) порядок передачі правових ідей і установок, що знаходяться в суспільній правосвідомості, у свідомість тих, хто потребує такого виховання (особистості, суспільної групи);

б) внутрішній духовно-правовий стан, в якому перебуває особистість у момент ухвалення рішення про те, як поводитися у тих або інших обставинах;

в) цілеспрямований вплив на свідомість та поведінку суб’єкта з метою отримання ним правових знань та навичок для формування активної правової позиції;

г) деформований стан правосвідомості особистості, суспільства, групи, що характеризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим ставленням до правових принципів і традицій, що виключає, однак, злочинний намір.

**18. Правове самовиховання – це:**

а) цілеспрямований вплив на свідомість та поведінку суб’єкта з метою отримання ним правових знань та навичок для формування активної правової позиції;

б) цілеспрямована, повсякденна, систематична діяльність людини з оволодіння правовими знаннями, формування позитивних правових мотивів і настанов, навичок правомірної поведінки, що полягає в самостійних зусиллях, спрямованих на вироблення звички до активної правомірної поведінки;

в) деформований стан правосвідомості особистості, суспільства, групи, що характеризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим ставленням до правових принципів і традицій, що виключає, однак, злочинний намір;

г) внутрішній духовно-правовий стан, в якому перебуває особистість у момент ухвалення рішення про те, як поводитися у тих або інших обставинах.

**19.** **Правосвідомість відображає правову дійсність у** **формі:**

а) юридичних знань та оціночних ставлень до права та практики його застосування, що регулюють поведінку людей в юридично значущих ситуаціях;

б) думок та конкретних дій людини;

в) оцінок правової ситуації, що склалася в оточуючому суспільному середовищі;

г) висловів про сутність права та його соціальну цінність.

**20.** **Правосвідомість** - **це:**

а) світогляд людини в момент вчинення правової дії;

б) сукупність міркувань про право;

в) сукупність оціночних уявлень та правових дій, пов’язаних зі сприйняттям людиною правової дійсності;

г) сукупність уявлень та почуттів, що виражають ставлення осіб та їх об’єднань до діючого або бажаного права.

**21.** **Правова свідомість складається з:**

а) правової психології та правової поведінки;

б) правової ідеології та правової поведінки;

в) правових вчинків та правових думок;

г) правової психології та правової ідеології.

**22.** **Готовність особистості виявити активність у галузі пізнання й реалізації права називається:**

а) правовою реальністю;

б) правовою позицією;

в) правовою установкою;

г) правовою ідеєю.

**23.** **За глибиною відображення правової дійсності правосвідомість поділяється на:**

а) індивідуальну та групову;

б) наукову та практичну;

в) колективну та індивідуальну;

г) професійну та повсякденну.

**24.** **Сукупність документованих або привселюдно проголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення та боротьбу з ними, їхню профілактику** - **це:**

а) правова документація;

б) правова регламентація;

в) правова інформація;

г) правова допомога.

**25.** **Видами правової культури є:**

а) суспільна, особиста, професійна;

б) особиста, колективна;

в) індивідуальна, групова;

г) моральна та релігійна.

**26.** **Правова культура особистості включає в себе:**

а) знання законодавства (інтелектуальний зріз);

б) переконаність у її необхідності й соціальній корисності законів і підзаконних актів (емоційно-психологічний зріз);

в) уміння користуватися правовим інструментарієм - законами й іншими актами - у практичній діяльності (поведінковий зріз);

г) правильними є відповіді а), б), в).

**27.** **Змістом правової культури особистості є:**

а) правосвідомість і правове мислення;

б) правомірна поведінка;

в) результати правомірної поведінки й правового мислення;

г) правильними є відповіді а), б), в).

**28.** **Що таке правове виховання?**

а) процес цілеспрямованого й систематичного впливу на правосвідомість особистості (групи) за допомогою сукупності (комплексу) спеціальних заходів, певних способів і механізмів;

б) сукупність заходів, що вживають для здійснення правової освіти;

в) цілеспрямована діяльність держави, суспільних об’єднань, окремих громадян, яка полягає у систематичному впливі на свідомість та поведінку людини з метою формування позитивних уявлень, поглядів, орієнтацій, що забезпечують дотримання, виконання та використання правових норм;

г) юридична діяльність із прийняття, тлумачення, застосування правових приписів, узята в єдності з накопиченим соціально-правовим досвідом.

**29. Правова свідомість – це:**

а) цілеспрямована діяльність державних органів та громадськості щодо формування у громадян належного рівня правової культури;

б) глибоке знання і розуміння права, а також високо свідоме виконання його вимог окремою особою;

в) система правових поглядів, теорій, ідей, уявлень, переконань, оцінок, настроїв, почуттів, в яких виражається ставлення індивідів, соціальних груп, усього суспільства до існуючого і бажаного права, до правових явищ та до поведінки людей у сфері права;

г) якісний стан правової організації суспільства, реального функціонування його правової системи, що відображає досягнутий рівень розвитку в сфері правового регулювання соціальних відносин.

**30. Структуру правосвідомості складають:**

а) правова ідеологія, правова психологія, правова культура, правове виховання;

б) правові ідеї, правові теорії, правові поняття, правові категорії;

в) правова ідеологія, правова психологія;

г) правові принципи, правові почуття, правові знання, юридична практика.

**31. Сукупність почуттів і емоцій, що виражають ставлення індивіда, групи, суспільства до права, правових явищ, - це:**

а) правова ідеологія;

б) правова психологія;

в) правова поведінка;

г) правове виховання.

**32. Правосвідомість залежно від рівня та глибини знання права поділяється на:**

а) індивідуальну та групову;

б) індивідуальну, групову та суспільну;

в) індивідуальну та суспільну;

г) буденну та професійну.

**33. Не є характерною для правосвідомості:**

а) пізнавальна функція;

б) охоронна функція;

в) оціночна функція;

г) регулятивна функція.

**34. Структура правової культури складається з таких елементів:**

а) психологічного;

б) ідеологічного;

в) поведінкового;

г) усі варіанти правильні.

**35. Правовий нігілізм – це:**

а) відсутність юридичної освіти;

б) деформований стан правосвідомості особи, суспільства, групи, який характеризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим ставленням до правових принципів і традицій, однак виключає злочинний намір;

в) ідеалізація права, віра у те, що з його допомогою можна вирішити абсолютно всі соціальні проблеми;

г) немає правильної відповіді.

**3. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та термінів з теорії держави і права:** правосвідомість, правова психологія, правова ідеологія, культура, правова культура, правове виховання, правова вихованість, правовий нігілізм.

**Рекомендована література до теми семінару**

1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права: Учебник. - СПб.: Питер, 2003. - 397 с.
2. АбдулаевМ.И. Права человека и закон: Историко-теоретические аспекты. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004 - 322 с.
3. Авраменко, А.И. Человек. Общество. Государство. Пособие для абитуриентов вузов / А.И.Авраменко, Т.И.Адуло, И.Н.Бобкова; Под общ. ред. А.И.Авраменко, Ф.В.Пекарского.- 3-е изд., доп.- Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 368 с.
4. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2002. - 608 с.
5. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.
6. Бердяев Н. А. Философия неравенства // Русское зарубежье: Из истории социальной и правовой мысли. - Л.: Лениздат, 1991. - 440 с.
7. Берман Г. Дж Западная традиция права эпоха формирования / Г. Дж Берман; [пер. с англ. - 2-е изд.]. - М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 624 с.
8. Бочаров В. В. Антропология права: Антропологические и юридические аспекты // Человек и право. Книга о Летней школе по юридической антропологии (г. Звенигород, 22-29 мая 1999 г.) Отв. ред. Н. И. Новикова, В. А. Тишков. М.: Изд-во, 1999. - С. 23-31.
9. Буткевич В. Фактори негативного впливу на ефективність реалізації прав людини в Україні // Право України. – 2009. - №4. – С.36-41.
10. Васецький В.Ю. Забезпечення прав та свобод людини і громадянина в демократичному суспільстві (на прикладі удосконалення інституту юридичної відповідальності) // Часопис Київського університету права. – 2009. - №2. – С.16-20.
11. Васецький В.Ю. Забезпечення прав та свобод людини шляхом удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед особою // Часопис Київського університету права. – 2009. - №3. – С.25-30.
12. Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - М.: «Омега-Л», 2004. - 608 с.
13. Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. - М.: Педагогика-Пресс, 1993. - 224 с.
14. Гасанов К.К. Основные права человека: вопросы неотчуждаемости: Мопография. - М.: КШИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003.
15. Гьофє О. Демократія в епоху глобалізації: Пер. з нім. - К.: ППС-2002, 2007. - 436 с.
16. Дьяконов И. Пути истории. От древнейшего человека до наших дней. - М.: Изд. фирма «Восточная литература», 1994. - 382 с.
17. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К.: Парламент, вид-во, 1999. - 247 с.
18. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. - К.: Юстиніан, 2004. – 216 с.
19. Захарчук С. Співвідношення права та моралі: історико-теоретичні аспекти //Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №4. – С. 133-136.
20. Ильин И. А. О сущности правосознания // Ильин И. А. Сочинения. В 10 т./ Сост., вст. ст. и коммент. Ю. Т. Лисицы. Т. 4. - М.: Русская книга, 1993-1994. - 620 с.
21. Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве. - М.: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - 510 с.
22. Ковлер А. И. Ценностные и стратегические перспективы правового плюрализма // Человек и право. Книга о летней школе по юридической антропологии (г. Звенигород, 22-29 мая 1999) / Отв. ред. Н. И. Новикова, В. А. Тишков. - М.: Изд-во 1999. - С. 105-112.
23. Кон И. С. Личность как субъект общественных отношений. - М.: Знание, 1966. - 48 с.
24. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Предисловие д-ра юрид. наук, проф. И. Ю. Козлихина. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. - 430 с.
25. Крыжановский А. Ф. Феноменология правопорядка: понятие, измерение, типология. - О.: Феникс, 2006. - 196 с.
26. Кудрявцев В. Н. Право и поведение. - М.: Юридическая наука, 1976. - 191 с.
27. ЛлойдД. Идея права. Репрессивное зло или социальиая необходимость / Пер. с аигл. М.А. Юмашева. М.Ю.Юмашев, науч. ред. Ю.М.Юмашев. - М.: ЮГОНА, 2002. - 416 с.
28. Лобода Ю. П. Правовая традиция украинского народа (феномен и объект общетеоретического дискурса). - Л.: Мир, 2009. - 280 с.
29. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления / С. И. Максимов. - X.: Право, 2002. - 328 с.
30. Маличок К. Формування правосвідомості українців на етапі демократизації України //Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №5. – С. 121-122.
31. Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: (история и современность). - М.: Знание, 1986. - 63 с.
32. Нерсесянц В. С., Муромцев Г. И. и др. Право и культура. - М.: Изд-во РУДН, 2002. - 423 с.
33. Нерсесянц С. В. Курс лекций: Философия права / С. В. Нерсесянц. – М. : Эксмо, 2006. - 928 с.
34. Оборотов Ю. Н. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права): Монографія. - Одеса: Юрид. літ., 2002. - 280 с.
35. Общая теория права / [под общ. ред. А. С. Пиголкина. – 2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. - 384 с.
36. Орзих М. Ф. Личность и право / (По изд.: М.-К., 1975) Предисл. С. В. Кивалова; вступить. статья автора. - О.: Юрид. л-ра, 2005. - 312 с.
37. Папаян Р. А. Христианские корни современного права. - М.: НОРМА, 2002. - 416 с.
38. Петражицкий JI. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. - СПб.: «Лань», 2000. - 608 с.
39. Плахов В. Д. Традиции и общество. Опыт философско-социологического исследования. - М.: Мысль, 1982. - 220 с.
40. Права человека. Учебник для вузов. Отв. ред. - чл.-корр. РАН, д.ю.н. Е.А.Лукашева. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. - 573 с.
41. Права человека: итоги века, тенденции, перспективи / Под общ. ред. чл.-корр. РАН Е.А.Лукашевой. - М.: Издательство НОР­МА, 2002. - 448 с.
42. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: Монографія / За ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка, О. В. Петришина та ін. - X.: Право, 2007. - 248 с.
43. Проблемы теории государства и права*.* Учебноепособие/ Под ред*.* М.Н.Марченко. *-* М*.: «*ПРОСПЕКТ*»,* 1999*. -* 504 стр.
44. Розин В. М. Генезис права: Методологический и культурологический анализ. - М.: NOTA BENE Медиа Трейд Компания, 2003. - 336 с.
45. Савченко О. Правове обмеження прав людини як основа і критерій співвідношення публічних та особистих інтересів // Право України. – 2006. - №3. – С.26-28.
46. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.
47. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Пер. с франц. Н. А. Садовского / Предисл. и комментарии Б. А. Старостина. - М.: «Наука», 1987. - 240 с.
48. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. - М.: НОРМА, 2000. - 616 с.
49. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Пер. с нем. Э. М. Телятниковой, вступ. ст. П. С. Гуревич. М.: Республика, 1994. - 447 с.
50. Фромм Э. Душа человека / Сб. перевод П. С. Гуревича. - М.: Республика, 1992. - 428 с.
51. Фромм Э. Здоровое общество // Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. - М.: Юрист, 1995. - 623 с.
52. Фромм Э. Человек для себя / Пер. с англ. и послесл. T. А. Чернышевой. - Минск: Коллегиум, 1992. - 253 с.
53. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. Пер. с нем. Д. В. Скляднева. - СПб.: Наука, 2000. - 377 с.
54. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. - М.: Юрайт - М, 2001. - 432 с.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ**

1. Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна.
2. Співвідношення загальної теорії держави і права з іншими юридичними науками.
3. Методологія пізнання державно-правових явищ: поняття основні ознаки.
4. Принципи теорії держави та права
5. Значення теорії держави та права для підготовки сучасних юристів.
6. Суспільство, його поняття і структура.
7. Загальна характеристика первісного (додержавного) суспільства.
8. Ознаки перших держави, їх відмінності від інших інституцій суспільства.
9. Причини й умови виникнення держави.
10. Особливості виникнення права.
11. Основні теорії походження держави і права (теологічна; патріархальна; теорія суспільного договору і природного права; теорія насильства; матеріалістична; органічна; психологічна).
12. Особливості виникнення сучасних держав.
13. Поняття, сутність та основні ознаки держави
14. Державна влада: поняття та ознаки.
15. Суверенітет держави: внутрішні і зовнішні сторони суверенітету, політичні, економічні і юридичні аспекти.
16. Типологія держав: формаційний і цивілізаційний підходи до типології держав.
17. Буржуазна держава: функції, форма правління, етапи становлення.
18. Соціалістична держава: функції, форма правління, ознаки.
19. Поняття, ознаки, зміст і значення функцій держави.
20. Класифікація основних функцій держави.
21. Поняття і види форм державного правління.
22. Поняття монархії, її види.
23. Республіка, її види.
24. Сучасний стан і перспективи розвитку форми державного правління в Україні.
25. Форма державного устрою.
26. Унітарні держави: та їх види.
27. Поняття і види автономії.
28. Поняття, види та особливості федерації.
29. Конфедерація, імперія, унія, співдружність.
30. Сучасний стан і перспективи розвитку форми державного устрою в Україні.
31. Поняття і види державно-правового режиму.
32. Демократичний державний режим, його види та особливості.
33. Антидемократичний державний режим: види і загальна характеристика.
34. Сучасний стан і перспективи розвитку державного режиму в Україні.
35. Механізм держави: поняття, структура, значення.
36. Поняття державного апарату.
37. Державні органи та їх види.
38. Органи державної влади: поняття, характерні ознаки, класифікація.
39. Система правоохоронних органів в Україні.
40. Місцеве самоврядування: поняття, ознаки, структура, призначення.
41. Місцеве самоврядування в Україні.
42. Співвідношення органів державної влади і органів місцевого самоврядування.
43. Принципи організації і діяльності державного апарату.
44. Принцип поділу державної влади, механізм стримувань і противаг.
45. Державна служба та її види.
46. Проблеми вдосконалення механізму держави в Україні.
47. Громадянське суспільство: поняття, ознаки і структура. Необхідність формування громадянського суспільства в Україні.
48. Правовий статус особи, людини і громадянина.
49. Класифікація прав людини. Покоління прав людини.
50. Юридичні гарантії прав людини.
51. Правова держава: поняття, суть і ознаки.
52. Принципи правової держави і їх реалізація в Конституції України.
53. Політична система суспільства: поняття. структура, ознаки, функції, призначення.
54. Основні суб’єкти політичної системи суспільства: державна влада, політичні партії, громадсько-політичні рухи та ін.
55. Взаємовідносини держави і церкви у політичній системі суспільства: світські держави, теократичні держави, клерикальні держави.
56. Проблема праворозуміння у вітчизняній теорії права: історія та сучасність.
57. Поняття права: ознаки, зовнішні форми, функції.
58. Поняття і значення принципів права.
59. Поняття правового регулювання суспільних відносин.
60. Правова система: поняття та структура, основні елементи.
61. Національна правова система України та її місце серед правових систем сучасності.
62. Соціальні норми: поняття, сутність, ознаки. Норми права в системі соціальних норм.
63. Норми права: поняття, основні ознаки, форма і зміст.
64. Структура норми права: гіпотеза, диспозиція та санкція, їх загальна характеристика.
65. Способи викладу (викладення) норм права в статтях нормативних актів.
66. Поняття форми ( джерела ) права.
67. Загальна характеристика основних історичних форм права.
68. Нормативний акт – основне та найважливіше джерело сучасного права вітчизняної правової системи.
69. Поняття, суть і види підзаконних нормативних актів.
70. Поняття, принципи і функції правотворчості, її відмінність від законотворчості.
71. Юридична техніка та її значення для правотворчості.Нормотворча техніка як різновид юридичної техніки.
72. Місце і роль закону в системі нормативних актів.
73. Поняття, основні ознаки та структура системи права.
74. Предмет і метод правового регулювання як основні критерії поділу системи права.
75. Загальна характеристика основних галузей права і законодавства.
76. Співвідношення і взаємозв’язок системи права і системи законодавства.
77. Поняття, суть і види систематизації законодавства України.
78. Місце і роль системи права в правовій системі держави і суспільства.
79. Поняття і основні ознаки правовідносин.
80. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин: договори, угоди, контракти, правопорушення та інші юридичні факти.
81. Презумпції в праві. Юридичні фікції.
82. Місце і роль правовідносин у правовій системі держави.
83. Поняття та основні форми реалізації норм права.
84. Застосування норм права, як специфічна форма його реалізації.
85. Акт застосування: поняття, особливості, види.
86. Прогалини в системі права та законодавства у процесі застосування. правових норм і їх усунення або подолання.
87. Юридичні колізії права і законодавства та шляхи їх подолання.
88. Поняття, суть і види тлумачення норм права.
89. Поняття та види способів тлумачення норм права.
90. Акти тлумачення юридичних норм: поняття, особливості, види.
91. Роль і значення Конституційного суду України в тлумаченні Конституції України та законів України.
92. Поняття і суть правомірної поведінки особи.
93. Поняття, основні ознаки, класифікація правопорушень.
94. Основні причини та умови правопорушень.
95. Поняття, основні ознаки і принципи юридичної відповідальності громадян, юридичних осіб, органів державної влади.
96. Підстави юридичної відповідальності.
97. Кримінальний злочин як особливий вид правопорушень.
98. Поняття і суть презумпції невинуватості як юридична гарантія законності і правопорядку, прав і свобод громадян.
99. Поняття, основні ознаки та суть законності.
100. Поняття і види гарантій законності.
101. Поняття, основні ознаки, функції та принципи правопорядку.
102. Поняття, ознаки і суть суспільної правосвідомості.
103. Поняття, основні ознаки та структура правової культури.
104. Поняття, суть і основні форми і види правового виховання населення.
105. Поняття правового нігілізму: причини і умови походження, форми і види.

**ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА**

1. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних навчальних закладів] / М.В.Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: Право, 2009. – 584 с.

1. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред. Копєйчикова В. В. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 320 с.
2. Кельман М. С., Мурашин А. Г. Общая теория государства и права: Учебник. - К.: Кондор, 2006. - 477 с.

Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та права: Підручник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2003. – 584 с.

Колодій А.М., Копєйчиков В.В., Лисенков С.Л., Пастухов В.П., Сумін В.О., Тихомиров О.Д. Теорія держави і права. – К.: «Юрінформ», 1995. – 192 с.

1. Котюк В. А. Общая теория государства и права: Учебное пособие. - К.: Атика, 2005. - 592 с.
2. Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник: в 2 т. - Т. 1. Государство. - М.: ТК Велби; Проспект, 2007. - 752 с.
3. Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник: в 2 т. - Т. 2. Право. - М.: ТК Велби; Проспект, 2007. - 656 с.

Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. – М.: ООО «ТК Велби», 2002. – 640 с.

Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е, перераб. и доп. Отв. ред. проф. М. Н. Марченко.

Том 1. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – 528 с.

Том 2. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – 528 с.

Том 3. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – 528 с.

1. Общая теория государства и права: Учебное пособие / Под ред. В. В. Копейчикова. - М.: Интер, 1998. - 320 с.
2. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. / П. М. Рабинович. - [вид. 5-е, змін.]. - К. : Атіка, 2001. - 176 с.
3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посіб. - Вид. 10-те, доп. - Львів: Край, 2008. - 224 с.
4. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : учебник / О. Ф. Скакун. - X. : Эспада, 2007. - 840 с.
5. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. - X.: Консум, 2006. - 656 с.
6. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. - 536 с.

Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. – 2-е изд., стер. – М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2002. – 592 с..

Теория государства и права / Под ред. В.П. Малахова, В.Н. Казакова. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 576 с.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова – М.:Издательская группа ИНФРА•М – НОРМА, 1997. – 570 с.