# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

**75-ї підсумкової наукової конференції професорсько- викладацького складу**

**юридичного факультету Ужгородського національного університету**

***(24-28 лютого 2021 р.)***

**УЖГОРОД 2021**

**ПРОГРАМА**

***75-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» м.Ужгород, вул.Капітульна, 26***

**ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

затвердження на засіданні науково-методичної комісії юридичного факультету УжНУ

 від 13.04.20201року, протокол № 7

 5. [Словник української мови: в 11 томах. — Том 2, 1971. — Стор. 390.](http://sum.in.ua/p/2/390/1)

**Співвідношення законності та справедливості**

***Шелевер Наталія Василівна***

*к.ю.н., доцентка кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет»*

Для побудови демократичної правової держави важливим є утвердження законності в усіх сферах суспільного життя. Закон завжди пов’язаний зі справедливістю. Ефективність застосування того чи іншого закону залежить, насамперед, від того як сприйме його суспільство, тобто чи вважатиме його справедливим. У сучасному світі важливим є одночасне забезпечення і законності, і справедливості. Без цих двох цінностей існування безпечної держави неможливе. Боротьба зі злочинністю є важливим завданням для будь-якої держави. Адже злочинність посягає на правопорядок в державі, а також і на справедливість, яка є основою відносин між людьми.

 На думку Пьер Жозеф Прудона, найвищим законом є справедливість. Справедливість – зірка, яка є центром суспільства; полюс, навколо якого обертається політичний світ; фундамент і керівна нитка всіх суспільних справ. Усі людські відносини реалізовуються із закликом до справедливості. Прудон не вважає справедливість творінням закону; навпаки, закон є розповсюдженням і застосуванням справедливості. Наприклад, якщо в суспільстві, релігійний закон поставлений вище закону справедливості, тоді суспільство, внаслідок порушення справедливості повинно загинути [1, с. 67-68].

 На думку М.С. Строговича, сутність законності полягає у дотриманні і виконанні законів. Тому необхідно дотримуватися підзаконних актів, які видаються на основі законів у відповідності до закону і на виконання закону [2, с. 111].

 Проблемою на практиці є те, що багато законів суперечать одні одним, існує багато колізій. Це свідчить про недосконалість роботи законодавця, а також порушення принципу справедливості, оскільки багато законів приймаються «під когось». Деякі закони не відповідають загальнолюдським цінностям та інтересам суспільства.

Законність – це дотримання і виконання законів та прийнятих на їх підставі підзаконних актів усіма – суб’єктами владних повноважень, фізичними та юридичними особами. Метою дотримання законів є встановлення юридичної справедливості.

Справедливість і законність ставлять високі вимоги перед сучасною демократичною державою. Необхідне не лише знання чинного законодавства зі сторони чиновників, але і дотримання та виконання законів з метою побудови сильної держави. Проте жахливим є виконувати несправедливі закони, тим паче жити у тоталітарній державі і усвідомлювати себе непотрібним цій державі.

Право, закон повинні захищати справедливість. Тоді буде у державі законність, правопорядок. Право повинне бути «пропитане» саме справедливістю. Якщо проаналізувати історичний аспект розвитку справедливості, то завжди народ боровся за справедливість, за якісні закони, за краще життя.

Отже, «справедливість» більш широке поняття ніж «законність», проте вони між собою тісно пов’язані. Без справедливості не можна приймати закони і законодавець повинен чітко дотримуватися принципу справедливості при реалізації та втіленні своїх ідей у законодавство. Проблемним питанням на практиці є те, що часто закони є несправедливими. Що в такому випадку робити? Кожна людина дивиться на справедливість по-своєму. Принцип законності дисциплінує людей. Якщо надавати людям волю для вирішення питання про справедливість того чи іншого закону це призведе до хаосу. Адже для кожного справедливість своя. Для чиновників у пріоритеті є, як правило, задоволення власних інтересів. Проте закони повинні відображати загальнолюдські цінності, а не відстоювати інтереси правлячої «еліти».

**СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:**

1. Эльцбахер. Анархизм. Изложение учений: Годвина, Прудона, М. Штирнера, Бакунина, Крапоткина, Л. Толстого и Тукера. С приложением статьи Р. Штаммлера. Теоретические основания анархизма. Пер. с нем. Б. Яковенко. СПб. 1906. 352 с.

2. Строгович М.С. Проблемы общей теории права. В 3-х томах. Т.І. М., 1990. 302 с.