Лекція (текст)

**ТЕМА 4. ПРАВОВІДНОСИНИ**

**Питання 1.** Поняття та ознаки правовідношення. Види правовідносин.

**Питання 2.** Структура правовідношення.

**Питання 3.** Передумови виникнення правовідносин.

***Основні поняття*:** *правовідношення; суб’єкт правовідношення; правосуб’єктність; правоздатність; дієздатність; фізичні особи; юридичні особи; об’єкт правовідношення; зміст правовідношення; юридичний зміст правовідношення; суб’єктивне право; юридичний обов’язок; фактичний зміст правовідношення; юридичний факт.*

**Питання 1. Поняття та ознаки правовідношення. Види правовідносин.**

**Правовідношення** (або правове відношення) – це суспільний зв'язок, що виникає на підставі норм права, учасники якого мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки, котрі забезпечуються державою.

**Ознаки правовідносин**:

1. Складаються на підставі правових норм.
2. Учасники правовідносин мають взаємні права та обов’язки.
3. Мають свідомий та вольовий характер.
4. Правовідношення – це завжди суспільний зв'язок конкретних осіб.
5. Правовідносини гарантуються державою, охороняються її примусовою силою.

**Виокремлюють такі різновиди правовідносин**:

***1. За галузевою ознакою***:

* *конституційні правовідносини;*
* *цивільно-правові;*
* *адміністративно-правові;*
* *соціально-забезпечувальні* та інші.

***2. Залежно від елементу правової норми (диспозиції або санкції), на підставі якої виникають правовідношення***:

* *регулятивні правовідносини* (пов’язані з правомірною поведінкою учасника правовідношення);
* *охоронні правовідносини* (пов’язані з застосуванням державою примусу).

***3. За характером обов’язку***:

* *активні правовідношення* (передбачають обов’язок здійснювати позитивні дії);
* *пасивні правовідношення* (мають на меті утримання від дій, що порушують суб’єктивні права).

***4. За кількістю суб’єктів:***

* *прості правовідносини* (між двома суб’єктами);
* *складні правовідносини* (між трьома суб’єктами та більше).

**Щодо правовідносин в сфері соціального забезпечення** (соціально-забезпечувальних правовідносин).

**Правовідносини в сфері соціального забезпечення** – це суспільні відносини, що виникають відповідно до норм права соціального забезпечення, на підставі яких наділені суб’єктивними правами і обов’язками надавачі і отримувачі соціальних благ за наявності відповідних юридичних фактів вступають між собою в правові зв’язки з приводу надання конкретного виду соціального забезпечення чи вирішення пов’язаних з ним процедурних питань.

**Правовідносинам у сфері соціального забезпечення притаманні такі риси**:

По-перше, ***правовідносини є особливим різновидом суспільних відносин у сфері соціального забезпечення***. (На ранніх стадіях свого зародження об'єднання людей – роди, племена, общини – мусили думати про непрацездатних, насамперед, про дітей і жінок. Пізніше ця турбота поширилася на стариків та інвалідів. З виникненням державності з'явилось і право, яке поступово почало втручатися в природний процес взаємодопомоги людей у разі настання складних життєвих ситуацій. До уваги бралися не разові, а типові ситуації, що постійно повторювались. Найоптимальніший варіант такої поведінки оформлявся у звичай, а пізніше – у правові норми. За допомогою норм права закріплюються позитивні елементи у суспільних відносинах з матеріального забезпечення нужденних, моделюються нові відносини з приводу державного соціального забезпечення, корегуються існуючі. Суспільні відносини, що врегульовані нормами права, дістали назву правовідносин).

По-друге, ***правові відносини в сфері соціального забезпечення складаються на підставі норм права***.

Норми права соціального забезпечення передбачають умови виникнення, зміни та припинення правовідносин у цій галузі права. Лише через правовідношення реалізуються норми права соціального забезпечення. Немає норми права – немає і відповідного правовідношення. У нормах права, крім юридичних фактів, закріплено коло осіб, які можуть бути учасниками правовідносин, об'єкти таких правовідносин, права й обов'язки, а отже, і бажана поведінка суб'єктів цих відносин, відповідальність за невиконання вимог норм права.

Існує *причинний зв'язок між нормою права та правовідношенням*. З цього приводу – дві точки зору: 1) правове відношення є результатом регулятивного впливу правової норми на суспільне відношення, і схематично це виглядає так: норма права – фактичне відношення – правовідношення; 2) правовідношення є не результатом, а засобом регулювання суспільних відносин, і схема цього зв'язку інша: норма права – правовідношення – суспільне відношення. Спільним для цих точок зору є те, що *норми права виступають передумовою виникнення та руху правовідношення*. Тільки у правовідношенні досягається мета правової норми – упорядкування системи надання і отримання конкретного виду соціального забезпечення.

По-трете, ***правовідношення є вольовим суспільним відношенням***.

Правовідношення в сфері соціального забезпечення виникає через волевиявлення його учасників: фізична особа звертається до органу соціального забезпечення з проханням призначити пенсію, допомогу чи надати соціальну послугу, а компетентний орган, керуючись нормою права, вирішує питання по суті. У правовідношенні реалізується як державна воля (закріплена у нормі права), так і індивідуальна воля його суб'єктів (конкретна поведінка, яка спрямована на досягнення певної мети за допомогою норм права).

А отже, правовідношення містить інтелектуальний і вольовий елемент. Під першим розуміють усвідомленість поведінки, що регулюється нормами права, а під другим – здатність особи розуміти значення своїх дій або керувати ними, тобто свідомо розпоряджатися своїми правами: виконувати обов'язки в конкретному правовідношенні.

По-четверте, ***правовідносини в сфері соціального забезпечення характеризуються індивідуальним зв'язком між його суб'єктами***.

*Такий індивідуальний зв'язок виявляється в такому*:

1) *учасники* правовідношення *персоніфіковані*, тобто названі поіменно; чітко визначені орган соціального забезпечення, який має певні повноваження в сфері соціального захисту населення (названі його реквізити), та фізична особа, яка має право на конкретний вид соціального забезпечення (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, інші дані про неї);

2) *суб'єкти права мають персональні права й обов'язки*; у правовідношенні точно визначені конкретні, тільки їм належні, права й обов'язки його суб'єктів; більшість правовідносин у сфері соціального забезпечення мають двосторонній характер: право фізичної особи кореспондує обов'язок органу соціального забезпечення і навпаки;

3) *наявність індивідуального об'єкта*, з приводу якого виникло правовідношення; ним виступає *пенсія, допомога, соціальна послуга, компенсація*.

По-п’яте, ***правовідносини в сфері соціального забезпечення охороняються державою***.

Реалізація цих правовідносин гарантується *можливістю державного примусу*. Покладені на суб'єктів правовідносин обов'язки, як правило, виконуються ними добровільно і відповідно до вимог норм права соціального забезпечення. У випадку порушення диспозиції норми права настає відповідальність, що передбачена санкцією правової норми.

Лише правовідносини знаходяться під контролем та захистом держави. Інші відносини не забезпечуються заходами державного примусу. *Закон гарантує кожному учаснику правовідносин, у разі порушення його прав чи законних інтересів у сфері соціального забезпечення, право звернутися до компетентного органу за захистом*. Нормативними актами детально передбачений порядок поновлення цих прав та законних інтересів.

**Питання 2. Структура правовідношення.**

**У структурі правовідношення традиційно виокремлюють**:

1. Суб’єкт правовідношення.
2. Об’єкт правовідношення.
3. Зміст правовідношення.

(Іноді в структурі правовідношення виокремлюють, окрім зазначених елементів, ще й такі елементи, як: правові норми; юридичні факти).

**Перший структурний елемент правовідношення** – його суб’єкт.

**Суб’єкт правовідношення** – це окремі індивіди, організації, які згідно з нормами права мають здатність бути учасниками правовідносин і є носіями суб’єктивних прав та обов’язків.

(Під час характеристики суб’єкта правовідношення говорять про «правосуб’єктність», «правоздатність», «дієздатність», «деліктоздатність»).

*Правосуб’єктність* – передбачена нормами права здатність суб’єкта бути учасником правовідношення.

*Правоздатність* – передбачена в законодавстві здатність суб’єкта мати юридичні права та нести юридичні обов’язки.

*Дієздатність* – передбачена нормами права (об’єктивного права) здатність суб’єкта самостійно, своїми усвідомленими діями здійснювати юридичні права та обов’язки.

А також говорять про *деліктоздатність*, що означає передбачену нормами права здатність нести відповідальність за правопорушення.

**Чинники, від яких залежить дієздатність**:

1. ***Вік правоздатного суб’єкта***. Може бути: а) повна дієздатність; б) обмежена дієздатність (залежно від віку). Виокремлюють: *цивільне повноліття; шлюбне повноліття; політичне повноліття*.
2. ***Стан здоров’я індивіда***.
3. ***Спорідненість суб’єктів***.
4. ***Законослухняність суб’єкта***.
5. ***Релігійні переконання суб’єкта***.

**Види суб’єктів правовідносин**:

*А. Індивіди – фізичні особи*:

* громадяни;
* іноземці;
* особи без громадянства (апатриди);
* громадяни декількох держав (біпатриди).

Тут цілком доречно вказати про те, що «**правовий статус»** – це сукупність прав та обов’язків певної категорії людей, яка характеризує ступінь їх участі у правовідносинах.

*Б. Організації – юридичні особи*:

* держава в цілому;
* державні органи;
* суспільні організації;
* організації, що мають статус юридичної особи.

У якості суб’єкта правовідносин виступають ***різні соціальні спільноти***: *народ; нація*.

**Другий структурний елемент правовідношення** – його об’єкт.

**Об’єкт правовідношення** – це соціальні цінності та блага, з приводу володіння якими суб’єкти вступають у правовідносини, здійснюють свої права та обов’язки.

**Вирізняють**:

***А) Матеріальні блага та цінності***:

* *природні об’єкти* (ліс, земля, надра, водні ресурси);
* *штучно створені об’єкти – речі* (цінні папери, гроші, будинок, автомобіль тощо).

***Б) Нематеріальні блага та цінності***:

* Особисті немайнові права (життя, здоров’я, честь, гідність та ін.).
* Послуги (результат трудової та іншої діяльності в сфері освіти, охорони здоров’я, побутового обслуговування).
* Результати наукової, технічної, художньої творчості (твори літератури, мистецтва, музики, науки).
* Суспільні блага та цінності (суспільний порядок, державний та суспільний лад, правопорядок, екологічна безпека тощо).

**Третій структурний елемент правовідношення** – його зміст.

Розрізняють:

а) юридичний зміст правовідношення;

б) фактичний зміст правовідношення.

***Юридичний зміст правовідношення*** являє собою суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників правового відношення.

*Суб’єктивне право* – це передбачена об’єктивним правом міра дозволеної поведінки особи.

*Юридичний обов’язок* – це обумовлена об’єктивним правом міра належної поведінки особи.

***Фактичний зміст правовідношення*** – це конкретні дії учасників правовідношення, в котрих реалізуються їх права та обов’язки. Цей зміст завжди є *унікальним*!

**Питання 3. Передумови виникнення правовідносин.**

Розрізняють: **а)** *загальні* та **б)** *спеціальні* передумови виникнення правовідносин.

**Загальні передумови виникнення правовідносин**:

**1)** *наявність не менш як 2-ох учасників*;

**2)** *об’єкт правовідношення* (матеріальні та нематеріальні цінності, з приводу володіння якими суб’єкти вступають у відносини один з одним).

**Спеціальні передумови виникнення правовідносин**:

1. *Норма права*.
2. *Правосуб’єктність учасників правовідношення*.
3. *Юридичний факт* (конкретні життєві обставини, з якими норми права пов’язують виникнення, зміну або припинення правовідносин).

**Ознаки юридичних фактів**:

* конкретність, індивідуальність;
* соціальна змістовність;
* об’єктивний вираз;
* зв'язок з правом;
* наслідковий зв’язок з правовими наслідками.