**ТЕМА 1. Кримінально-виконавче право: загальна характеристика.**

**1. Поняття, предмет кримінально-виконавчого права**.

***Кримінально-виконавче право*** – це сукупність юридичних норм, встановлених державою, що закріплюють основні принципи кримінально-виконавчої політики, визначають систему, форми і методи, засоби і порядок діяльності державних органів по виконанню (відбуванню) кримінальних покарань.

Кримінально-виконавче право являє собою головний засіб практичної реалізації кримінально-виконавчої політики.

Норми кримінально-виконавчого права регламентують виконання і відбування всіх видів кримінальних покарань, передбачених у Розділі Х Загальної частини КК України. Кримінально-виконавче право є самостійною галуззю права, що має власний предмет і метод правового регулювання, а також систему норм.

Традиційно вважалося, що предметом даної галузі права є регулювання порядку і умов виконання (відбування) покарання, пов’язаного із застосуванням заходів виправно-трудового впливу. Внаслідок суттєвих змін у законодавстві змінювався предмет правого регулювання виправно-трудового права, воно все менше ставало виправно-трудовим.

Тому сьогодні до предмету правового регулювання цієї галузі права можна віднести виконання (відбування) всіх видів покарань, передбачених кримінальним законодавством.

***Предметом*** кримінально-виконавчого права є:

- відносини, що виникають при виконанні (відбуванні) всіх видів кримінальних покарань, при застосуванні до засуджених заходів виправного впливу, які властиві відповідним видам покарання;

- відносини, що виникають між установами і органами, які виконують вироки до різних видів покарань, і засудженими;

- відносини, що виникають у зв'язку з участю громадськості і трудових колективів у виправленні засуджених;

- відносини, що виникають між адміністрацією підприємств, установ і організацій та засудженими, які на них працюють, з приводу виконання покарання;

- відносини, що виникають між установами і органами виконання покарання і окремими громадянами з приводу виконання певних видів покарання.

Кримінальне і кримінально-виконавче право регулюють суспільні відносини, які виникають при застосуванні покарання і звільненні від нього. Маючи загальні з ним інститути, кримінальне право визначає їх матеріальний зміст, а кримінально-виконавче – процедурний.

Система курсу кримінально-виконавчого права поділяється на дві частини – Загальну і Особливу.

У Загальній частині вивчаються загальні питання теорії кримінально-виконавчого права: кримінально-виконавче законодавство України, кримінально-виконавчі правовідносини, правовий статус осіб, які відбувають покарання, система установ і органів виконання покарань, участь громадськості у виправленні засуджених, нагляд і контроль за системою установ і органів виконання покарань.

В Особливій частині розглядаються питання виконання покарання у вигляді позбавлення волі: класифікація засуджених до позбавлення волі, правове регулювання застосування до засуджених основних засобів виправлення (режим, праця, виховна робота, навчання), матеріальнопобутове забезпечення і медичне обслуговування, особливості відбування покарання окремими категоріями засуджених, підстави та порядок звільнення від відбування покарання і закріплення результатів виправлення, система постпенітенціарного впливу на засуджених. Розглядається також порядок і умови виконання покарань без ізоляції від суспільства. Окремо вивчаються питання попереднього ув'язнення під варту.

**2. Поняття та зміст кримінально-виконавчої політики України**.

Діяльність будь-яких установ, організацій, підприємств у будь-якій сфері державного і громадського життя визначається політикою держави.

Зміст і характер внутрішньої політики зумовлені інтересами населення у цілому, а також інтересами певних класів, верств або груп населення, політичних партій, громадських організацій тощо. Внутрішня політика реалізується в основному через органи держави, закони та інші правові акти. Ця політика є визначальною для зовнішньої політики держави, перебуваючи водночас під впливом останньої. Здійснення внутрішньої політики – суверенне право кожної незалежної держави.

Кримінальна політика – це частина не лише соціальної, а й правової політики, до якої не входять загальні заходи соціального запобігання, вони лише взаємодіють з нею.

Предмет кримінальної політики охоплює ті спеціальні заходи соціального запобігання злочинності, які ґрунтуються на кримінальному, кримінально-процесуальному і кримінально-виконавчому законодавстві із залученням даних науки, включаючи кримінологію та криміналістику.

Кримінально-виконавча політика – це комплекс заходів державного, громадського, приватного та іншого характеру, спрямованих на виконання та відбування кримінальних покарань, створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави. Кримінально-виконавча політика визначає основні цілі, завдання, функції, стратегію, суб’єктів і форми її реалізації у сфері суспільних відносин, які формуються в процесі здійснення кримінально-виконавчої діяльності.

**Кримінально-виконавча політика**

це комплекс заходів державного, громадського, приватного та іншого характеру, спрямованих на виконання та відбування кримінальних покарань, створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави

Цілями кримінально-виконавчої політики є

захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб і держави від злочинних посягань

забезпечення законності і справедливості при виконанні і відбуванні кримінальних покарань

створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених осіб

***завдання***

***кримінально - виконавчої політики***

визначення видів суспільних відносин, які підлягають правовому регулюванню у процесі виконання-відбування покарань

визначення правового статусу суб’єктів та інших учасників кримінально-виконавчих відносин; удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи шляхом її оптимізації

удосконалення механізмів та порядку виконання-відбування покарань з метою виправлення та ресоціалізації засуджених, а також з метою запобігання вчинення засудженими нових злочинів

удосконалення порядку звільнення від відбування покарання, надання допомоги особам, які звільнені від відбування покарання, а також порядку контролю і нагляду за ними

посилення взаємодії кримінально-виконавчої системи з іншими органами та установами, які беруть участь у боротьбі зі злочинністю, у тому числі з інститутами громадянського суспільства

***Функції кримінально-виконавчої політики***

*Можна виділити*

ініціативну

програмно - координаційну

інформаційну

гарантійну

захисну

регулятивну

Суб’єктами формування і розвитку кримінально-виконавчої політики є Верховна Рада України (визначає засади внутрішньої політики, приймає закони, у тому числі кримінальні і кримінально-виконавчі, про амністію тощо), Президент України (питання помилування засуджених та ін.), Кабінет Міністрів України (прийняття постанов стосовно здійснення внутрішньої політики держави, реорганізація системи установ і органів виконання покарань), Міністерство юстиції України (визначення умов і порядку виконання і відбування кримінальних покарань, вирішення поточних питань з забезпечення умов тримання засуджених), яке є основними суб’єктами єдиної політики у сфері виконання кримінальних покарань – інші суб’єкти кримінально-виконавчої політики (наприклад, суд, прокуратура, поліція) лише реалізують її у своїй діяльності відповідно до компетенції