Изображение выглядит как круг, логотип, символ, Графика

Автоматически созданное описаниеМіжнародний університет розвитку людини

“УКРАЇНА”

Полтавський фаховий коледж

Циклова комісія правознавства

**Курсова робота**

# на тему: «Механізм держави і державний апарат»

# Виконав:

Студент групи ПЗ-23-3-фмб-pl денної форми навчання

Далковський Едуард Едуардович

# Науковий керівник:

Викладач вищої категорії Стрілко Д. Л.

ПОЛТАВА- 2024

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………… 3

|  |
| --- |
| Розділ 1. Механізм держави і його структура……………………………… 5 |
| Розділ 2. Поняття державного апарату. Державні органи та їх види…… 8 |
| Розділ 3. Принципи організації і діяльності державного апарату. Поділ державної влади………………………………………………………………12 |
| Розділ 4. Державна служба та її види. Державний службовець, посадова особа………………………………………………………………………….. 17 |
| Висновки……………………………………………………………………... 22 |
| Список використаних джерел………………………………………………. 24 |

**ВСТУП**

Актуальність теми дослідження державних структур та механізмів В умовах глобалізації та інтеграційних процесів важливо розуміти, як державні інституції можуть адаптуватися та реагувати на зовнішні та внутрішні виклики, забезпечувати стабільність, безпеку та добробут своїх громадян. Розвиток нових технологій, зокрема оцифрування, вимагає від державних інституцій впровадження інноваційних підходів до управління, що актуалізує дослідження адміністративних механізмів.

Сучасний світ стикається з низкою глобальних викликів, таких як зміна клімату, міграційна криза, міжнародний тероризм та економічна нерівність, які вимагають ефективного реагування з боку держав та їхніх механізмів. Зростання ролі громадянського суспільства та запит на більшу прозорість і підзвітність у державному управлінні ставлять нові вимоги до механізмів функціонування держави. Стрімкий розвиток соціальних мереж та інформаційних технологій відкриває нові можливості для політичної участі та впливає на традиційні механізми влади та управління. Вивчення державних структур і механізмів дозволяє краще зрозуміти, як підвищити ефективність та адаптивність державного управління в умовах постійних змін і викликів, забезпечуючи при цьому збалансований розвиток і добробут громадян.

Мета і завдання дослідження Основною метою роботи є детальний аналіз державних механізмів. Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені такі завдання дослідження:

- механізми держави;

- поняття механізмів держави;

- державні інститути та їх види;

- принципи організації та функціонування державних інститутів;

- державні службовці та їх види.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в рамках державних структур.

Предметом дослідження є державний апарат.

Методи дослідження Наукова обґрунтованість сформульованих висновків визначається широким спектром методів наукового пізнання. Дослідження ґрунтується на принципі методологічного плюралізму як найважливішій передумові достовірного знання, а також на принципах історизму, об'єктивності та конкретності, принципі єдності предмета і методу дослідження. У дослідженні використано загальний метод наукового пізнання та спеціальний метод юридичної науки. Серед загальних методів наукового пізнання автор використовує, зокрема, діалектичний, історичний, логічний, системний та структурний методи.

Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

**РОЗДІЛ 1.**

**МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ І ЙОГО СТРУКТУРА**

Погляди на механізми держави різняться залежно від теоретичних підходів, історичних передумов та філософських доктрин, сформованих протягом розвитку політичної думки. Основні концепції можна розділити на класичні та сучасні погляди. Лібералізм вважає, що державний апарат повинен служити для обмеження влади та захисту прав і свобод особистості. Держава повинна втручатися в життя суспільства лише для забезпечення порядку і безпеки. Марксизм, з іншого боку, вважає державу інструментом класової боротьби і засобом підтримки інтересів панівного класу. У цій теорії державний апарат використовується для підтримки економічних інтересів буржуазії до перемоги пролетаріату і побудови безкласового суспільства. Консерватизм, з іншого боку, наголошує на стабільності, традиціях і поступовому розвитку. Державний апарат у цій доктрині покликаний підтримувати існуючий суспільний лад і державну владу.

Сучасний погляд, представлений лібералізмом, визнає існування різних інтересів у суспільстві та необхідність їх представництва в органах влади. Згідно з цією теорією, інститути держави повинні забезпечувати баланс між інтересами різних груп і ефективну взаємодію між ними. Неолібералізм, з іншого боку, наголошує на важливості вільних ринків і мінімального втручання держави в економіку. Державні інститути повинні підтримувати створення умов для розвитку підприємництва, конкуренції та інновацій. Новий інституціоналізм зосереджується на ролі інститутів у формуванні політичних та економічних процесів. У цьому контексті державні інститути розглядаються як сукупність установ, які впливають на поведінку акторів, стабілізують суспільство та сприяють його розвитку[2, c.127] .

Державні інститути - це системи державних і адміністративних органів, за допомогою яких здійснюються функції та завдання держави. Вони включають в себе методи, прийоми, засоби і форми сукупності видів діяльності держави, спрямовані на забезпечення правопорядку, захист прав та інтересів громадян, реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики.

Саме через органи публічної влади здійснюється державна влада та управління державними справами. Органи державної влади є основними складовими, за допомогою яких держава реалізує свою політику, здійснює законодавчу, виконавчу та судову функції, забезпечує захист прав і свобод громадян.

Законодавча влада формує правову базу держави і відповідає за прийняття законів та інших нормативно-правових актів. Законодавча влада регулює соціальну, економічну та інші сфери, визначає основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики.

Виконавча влада, з іншого боку, забезпечує виконання законів, рішень і розпоряджень, виданих законодавчими та іншими державними органами, управляє державними ресурсами та організовує реалізацію державних планів і проектів. Виконавча влада включає уряд, міністерства, місцеві адміністративні органи та інші адміністративні структури.

Законодавча влада розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні та інші правові спори і здійснює керівництво судовою владою. Судова влада забезпечує дотримання законів, захист прав і здійснення судової влади. Кожен з цих адміністративних органів виконує певні функції в рамках конституційної системи країни і має власні повноваження. Взаємодія між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади та їхня співпраця з громадянським суспільством є важливими аспектами ефективного функціонування державного апарату. Іншим важливим елементом є принцип поділу влади. Принцип поділу влади передбачає незалежність і взаємний контроль між державними відомствами з метою запобігання зловживанням і забезпечення балансу інтересів у суспільстві. Наступним елементом державного апарату є правова система державного апарату. Правова система - це сукупність правових норм, повноважень, процедур та інститутів, які забезпечують функціонування держави, регулювання суспільних відносин, захист прав і свобод громадян та реалізацію державної політики. Правова система ґрунтується на законах та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Конституції та інших актів вищої юридичної сили. Вони визначають права та обов'язки громадян, принципи організації та діяльності державних інституцій, а також процедури вирішення правових спорів. Важливою частиною правової системи є механізми і процедури правозастосування, включаючи судочинство, правоохоронні органи, виконання судових рішень і контроль за дотриманням законності. Теоретичні розробки, наукові дослідження в галузі права та розвиток теорії права забезпечують теоретичну основу для розвитку правових систем, формування нових законів та тлумачення існуючих правових норм [19, c.87].

У сучасному світі правова система держави не може існувати ізольовано від міжнародно-правової сфери. Держави мають зобов'язання за міжнародними договорами та конвенціями, які також впливають на національне законодавство та правозастосування.

**РОЗДІЛ 2.**

**ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ТА ЇХ ВИДИ**

Термін "державні структури" означає сукупність органів державної влади та управління, за допомогою яких організовуються та виконуються державні функції. Державні структури включають різні рівні організаційних структур від центрального до місцевого, які виконують законодавчі, виконавчі, судові та інші державні функції. Державні структури мають чітко визначені функції та завдання, які вони повинні виконувати. До них відносяться охорона правопорядку, оборона, управління офіційними процедурами та надання державних послуг. Державні структури характеризуються чіткою ієрархічною структурою з вертикальним розподілом повноважень і відповідальності. На вершині ієрархії знаходиться найвищий орган державної влади, а на нижчих рівнях - місцеві адміністративні органи та організації. Державні органи керуються принципом верховенства права і діють на основі офіційних документів, законів, підзаконних актів та інших нормативних актів. Ефективність роботи державних органів залежить від кваліфікації та досвіду їхніх посадових осіб. Очікується, що державні службовці повинні мати відповідний рівень знань і навичок для виконання своїх обов'язків [2, с. 96.

Державні органи підзвітні громадянам та їхнім обраним представникам. Їх діяльність підлягає контролю з боку інших гілок влади, суспільства та засобів масової інформації з метою забезпечення легітимності, прозорості та ефективності управління. Державні інститути є основним засобом, за допомогою якого держава досягає своїх цілей, підтримує порядок і виконує свої основні функції в інтересах суспільства.

Державний апарат - це юридично оформлена система всіх державних органів, які здійснюють управління суспільством і безпосередню практичну діяльність з виконання завдань і функцій держави.

Ознаки державних інститутів:

- система державних органів - це усталена структурна організація, заснована на загальних принципах, єдності кінцевих цілей і взаємодії та спрямована на забезпечення реалізації функцій держави;

- система юридично оформлених державних інституті, . тобто тих, що наділені компетенцією (повноваженнями, предметами відання та юридичною відповідальністю) і професійно беруть участь в управлінні суспільством як носії влади;

- система державних інститутів, в якій діяльність державних службовців суворо відокремлена від "майна", що належить їм як підданим;

- система інституцій, кожна з яких має матеріально-технічні засоби для виконання цих функцій ;

- система інститутів, диференційованих на законодавчі, виконавчі та судові відповідно до принципу поділу влади;

- система установ, які здійснюють свою діяльність у безпосередній адміністративно-правовій формі з метою управління суспільством і виконання функцій держави [9, с. 43].

Безпосередньо адміністративна форма діяльності державних органів не має правового характеру.

Її функції полягають у наступному:

- організаційно-розпорядчі - підготовка наукових рекомендацій, розробка проектів документів, організація виборів тощо;

- організаційно-господарські - бухгалтерський облік, статистика, матеріально-технічне забезпечення тощо;

- організаційно-ідеологічні функції - роз'яснення нормативно-правових актів, формування громадської думки тощо.

Правові форми діяльності державних органів мають юридичну природу: правотворчість, правозастосування, правоохоронна діяльність, контрольно-наглядова діяльність, членство. Правотворчість - це форма діяльності компетентного органу держави, який приймає, змінює та скасовує правові норми. Ця діяльність включає розробку, прийняття та опублікування законопроектів.

Правозастосовча діяльність - це діяльність компетентного органу держави, який реалізує правові норми. Ця діяльність включає в себе організацію та контроль за дотриманням правових норм.

Правоохоронна діяльність - це діяльність компетентних органів держави, спрямована на запобігання правопорушенням та притягнення правопорушників до юридичної відповідальності. Вона здійснюється з метою охорони та захисту правових норм шляхом застосування до правопорушників заходів правового впливу.

Основними принципами діяльності державних інститутів України є:

- демократизм - цей принцип характеризується тим, що державні інститути формуються волею більшості населення, виражають і втілюють у життя волю громадянського суспільства;

- рівноправність народів - як корінні народи, так і інші народи, що проживають в Україні, є рівними;

- законність - державні органи утворюються і діють на основі закону;

- поділ влади - державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову;

- соціальна справедливість, цей принцип означає, що завданням державних органів є забезпечення соціальної злагоди між різними частинами суспільства;

- гуманізм і милосердя - державні органи сприяють усім верствам населення у здійсненні їх суб'єктивних прав, охороняють і захищають основні права людини і громадянина, забезпечують гуманне і милосердне ставлення до всього населення України і до кожної окремої людини;

- поєднання переконання і примусу - примус застосовується до особи лише у випадку, якщо вона не дотримується національних інтересів, незважаючи на те, що всі засоби переконання були вичерпані4

- публічність, відкритість та врахування громадської думки, державні органи здійснюють свої функції відкрито, співпрацюють з різними громадськими організаціями та рухами, вивчають і враховують громадську думку [16, c.321].

Кожен державний орган - це структурна одиниця, відносно самостійна частина державного апарату, що виконує певні завдання і функції держави, з такими основними характеристиками:

1) представляє державу і здійснює функції у відповідних сферах, передбачених законом;

2) на відміну від державних підприємств та державних установ має владні повноваженн;

3) має відповідну компетенцію, тобто сукупність завдань, функцій, прав та обов'язків (повноважень);

4) повноваження передбачають унікальний предмет відання, тобто унікальну сферу діяльності, для кожного державного органу;

5). характеризується відповідною структурою, тобто структурою, що відповідає типу окремих завдань та чисельності персоналу;

6) має регіональну сферу діяльності;

7) організований у встановленому законом порядку;

7. встановлює правові відносини між державними службовцями;

8) володіє державним майном, що перебуває в його оперативному управлінні[9, c.129] .

Основна природа державних органів полягає в тому, що вони можуть видавати правові акти, які є обов'язковими для виконання суб'єктами, а також застосовувати засоби примусу, переконання, виховання і заохочення для забезпечення дотримання вимог цих правових актів та контролю за їх виконанням. Тому доречним буде інше визначення державного органу: це структурно організований колектив державних службовців (або окремий державний службовець), який наділений повноваженнями і засобами, необхідними для виконання конкретного завдання або функції держави.

**РОЗДІЛ 3.**

**ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ. ПОДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ**

Термін "державні структури" означає сукупність органів державної влади та управління, за допомогою яких організовуються та виконуються державні функції. Державні структури включають різні рівні організаційних структур від центрального до місцевого, які виконують законодавчі, виконавчі, судові та інші державні функції. Державні структури мають чітко визначені функції та завдання, які вони повинні виконувати. До них відносяться охорона правопорядку, оборона, управління офіційними процедурами та надання державних послуг.

Державні структури характеризуються чіткою ієрархічною структурою з вертикальним розподілом повноважень і відповідальності. На вершині ієрархії знаходиться вищий орган державної влади. Діяльність державних органів регулюється законом і здійснюється на основі офіційних документів, законів, постанов та інших нормативних актів, тоді як нижчі рівні ієрархії представлені місцевими адміністративними органами та об'єднаннями.

Ефективність роботи державних органів залежить від кваліфікації та досвіду їхнього персоналу. Державні органи підзвітні громадянам та обраним ними представникам. Їх діяльність підлягає контролю з боку інших адміністративних органів, суспільства та засобів масової інформації з метою забезпечення легітимності, прозорості та ефективності управління. У відповідь на зміни в суспільних відносинах і державному управлінні структура і функції державних органів можуть змінюватися для адаптації до нових викликів і потреб. Державні інститути є основним засобом, за допомогою якого держава реалізує свої цілі, забезпечує порядок і виконує свої основні функції в інтересах суспільства.

Принципи діяльності державних інституцій - це основоположні засади, які визначають їхню структуру, функції та процедури. Ці принципи спрямовані на забезпечення ефективного, законного та справедливого здійснення повноважень державними органами. Принцип законності є одним з основоположних принципів діяльності державних органів. Він ґрунтується на вимозі дотримання закону і правових норм в усіх аспектах державного управління. Цей принцип спрямований на забезпечення стабільності, передбачуваності, справедливості та захисту прав у суспільстві [18, с. 232].

Закон є основою діяльності держави, її органів та посадових осіб. Всі інші нормативно-правові акти, положення та рішення ґрунтуються на законі і повинні відповідати йому. Порушення закону тягне за собою відповідальність посадових осіб, громадян і організацій. Юридична відповідальність є засобом примусу до дотримання норм права. Усі рішення та дії органів державної влади повинні мати чітке правове підґрунтя. Органи державної влади не повинні діяти поза межами своїх повноважень або без належного правового підґрунтя. Суди здійснюють контроль за дотриманням законодавства органами державної влади та забезпечують громадянам можливість оскаржити рішення та дії, які вони вважають незаконними.

Діяльність державних органів має бути відкритою та прозорою, щоб громадяни могли контролювати дотримання ними закону. Це включає в себе доступ до публічної інформації та право на оскарження в державних установах. Держави повинні дотримуватися міжнародних договорів та угод, які вони уклали, що також є частиною принципу законності. Принцип законності є ключовим для забезпечення довіри громадян до держави та її інститутів, а також для створення ефективного та справедливого суспільства. Принцип законності покликаний забезпечити використання влади виключно в межах і на користь закону, сприяючи тим самим захисту прав і свобод кожної людини [20, с. 232].

Принцип професіоналізму в державних структурах підкреслює важливість компетентності, кваліфікації та досвіду у виконанні державних функцій. Цей принцип є основою для ефективного управління, реалізації політики та надання якісних послуг громадянам. Принципи охоплюють різні аспекти забезпечення високої ефективності державних інституцій. Державні службовці повинні мати знання, навички та досвід, необхідні для виконання своїх обов'язків. Це передбачає систематичне навчання, професійний розвиток та підвищення кваліфікації. Посади в державних установах повинні займати особи, відібрані в результаті прозорого і справедливого конкурсного процесу на основі заслуг, а не особистих чи політичних зв'язків.

Держава повинна надавати можливості для безперервного професійного розвитку, щоб співробітники могли адаптуватися до змін у законодавстві, технологіях та управлінських практиках. Професіоналізм тісно пов'язаний з високими стандартами етичної поведінки та відповідальністю за рішення і дії. Очікується, що державні службовці поважатимуть закон і суспільні інтереси та діятимуть в інтересах суспільства. Професіоналізм також включає готовність і здатність до інновацій з метою підвищення ефективності державного управління та надання послуг. Принцип професіоналізму спрямований на створення амбітної, ефективної та відданої публічної адміністрації, яка реагує на виклики та потреби суспільства [15, c.127].

Принципи ефективності та результативності в діяльності державних установ визначають важливість досягнення максимальних результатів при мінімальних витратах ресурсів (наприклад, часових, фінансових і людських) та забезпечення швидкого реагування на суспільні виклики і потреби в діяльності державних установ.

Ефективність означає, що діяльність органів державної влади має бути результативною та спрямованою на досягнення поставлених цілей і завдань з найкращим використанням наявних ресурсів. Це передбачає аналіз та оптимізацію процесів, використання інноваційних підходів і технологій, а також моніторинг та оцінку результатів діяльності. Ефективність означає здатність державних інституцій швидко реагувати на зміни в суспільстві, швидко реагувати на виклики та потреби громадян, а також ефективно справлятися з надзвичайними ситуаціями та кризами. Це вимагає чіткої координації дій, гнучкості у прийнятті рішень та здатності швидко мобілізувати ресурси.

Принцип підзвітності в державних структурах відіграє важливу роль у побудові прозорих, відповідальних та ефективних систем управління. Він передбачає обов'язок державних установ та їхніх працівників звітувати перед громадськістю, вищими органами державної влади та іншими зацікавленими сторонами про свою діяльність, прийняті рішення та використання ресурсів. Органи державної влади повинні забезпечувати відкритий доступ до інформації про свою діяльність, рішення, плани та результати роботи. Прозорість є основою для підзвітності та громадського контролю. Посадові особи та органи державної влади зобов'язані регулярно звітувати про свою роботу, включаючи фінансові звіти, звіти про виконання програм і проектів та результати аудиту. Посадові особи несуть персональну відповідальність за рішення та дії, прийняті в межах їхніх повноважень, включаючи відповідальність за порушення законодавства, неефективне використання ресурсів та управлінські помилки [7, с. 180].

Органи державної влади повинні бути відкритими для зворотного зв'язку з громадянами та організаціями, включаючи скарги, пропозиції та відгуки про роботу. Зворотній зв'язок є важливим інструментом для підвищення ефективності та забезпечення того, щоб діяльність відповідала реальним потребам суспільства. Підзвітність включає механізми громадського контролю та участі громадян у прийнятті рішень, що забезпечує додатковий рівень відповідальності та зміцнює довіру до державних інституцій. Принцип підзвітності сприяє підвищенню довіри суспільства до державних інститутів, зміцненню демократичних засад управління та створенню ефективної і відповідальної системи державного управління. [12, с.35]

Поділ державної влади є основоположним принципом організації та управління державними інституціями і відіграє важливу роль у запобіганні зловживанню владою та гарантуванні прав і свобод громадян. Розподіл повноважень між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади допомагає уникнути концентрації влади в руках однієї особи або групи осіб, що може призвести до авторитарного або тиранічного правління. Кожен адміністративний департамент має власні повноваження та обов'язки і здійснює контроль та стримування інших. Система стримувань і противаг гарантує, що жоден державний орган не може діяти безкарно або перевищувати свої повноваження. Це зменшує ризик зловживань, корупції та неправомірного впливу на прийняття рішень.

Оскільки судова влада є незалежною від виконавчої та законодавчої гілок, поділ влади сприяє верховенству права та справедливому судочинству. Це забезпечує ефективний захист прав і свобод громадян та об'єктивний розгляд судових справ. Спеціалізація функцій між адміністративними відомствами дозволяє їм зосередитися на певних аспектах державного управління і забезпечує більш ефективну та спеціалізовану роботу. Це сприяє загальній продуктивності та ефективності державних структур [13, с. 231].

Поділ влади є важливим елементом демократичної держави і гарантує участь громадян в управлінні через вибори та інші форми демократичної участі. Це сприяє зміцненню довіри до державних інститутів і підтримує принцип верховенства права. У сукупності поділ влади є важливою умовою забезпечення легітимної, відповідальної та ефективної системи врядування, яка служить інтересам громадян і забезпечує соціальну стабільність та розвиток.

**РОЗДІЛ 4.**

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ЇЇ ВИДИ. ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ, ПОСАДОВА ОСОБА**

Державна служба - це публічна, професійна і політично неупереджена діяльність, спрямована на практичне виконання завдань і функцій держави:

- здійснюють аналіз державної політики на національному, галузевому та регіональному рівнях і готують пропозиції щодо формування державної політики, у тому числі готують та розглядають проекти програм, концепцій, стратегій, законів та інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів;

- забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих та регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

- забезпечення надання доступних та якісних адміністративних послуг;

- здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів;

- управління державними фінансовими ресурсами і майном та контроль за їх використанням;

- управління персоналом державних органів4

- здійснення інших повноважень державних органів, передбачених законом.

Державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державного службовця в органах державної влади, інших державних органах та їхніх апаратах (секретаріатах) (далі - державні органи), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету, безпосередньо пов'язану з виконанням завдань і функцій відповідних державних органів, здійснює повноваження, передбачені для цієї посади, а також дотримується принципів державної служби є [9, с. 237].

Державна служба здійснюється відповідно до таких принципів:

- верховенство права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначає зміст і спрямованість діяльності державного службовця при виконанні державних обов'язків і функцій;

- законність - обов'язок державних службовців діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

- професіоналізм - компетентне, об'єктивне та неупереджене виконання службових обов'язків; постійне підвищення професійної компетентності державних службовців; володіння державною мовою, а в разі потреби - регіональними мовами або мовами меншин, визначеними законом;

- патріотизм - відданість та вірне служіння народу України;

- доброчесність - дії публічних службовців спрямовані на захист публічного інтересу, а також недопущення надання публічними службовцями пріоритету приватним інтересам при здійсненні своїх повноважень;

- ефективність - раціональне та ефективне використання ресурсів для досягнення цілей державної політики;

- рівний доступ до публічної служби - заборона всіх форм дискримінації, недопущення встановлення необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг окремим громадянам при вступі на публічну службу або роботі на ній;

- політична неупередженість - недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державних службовців, утримання від вираження ставлення до політичних партій та висловлення власних політичних поглядів під час виконання службових обов'язків;

- прозорість - оприлюднення інформації про діяльність публічних службовців, крім випадків, передбачених Конституцією та законами України;

- стабільність - призначення державних службовців безстроково, крім випадків, передбачених законом; незалежність державних службовців від зміни політичного керівництва держави та державних інституцій.

Розглядаючи питання видів державних службовців, слід мати на увазі, що в Україні це питання не врегульоване на законодавчому рівні. Навіть у науковому середовищі немає єдиної думки щодо цього питання. У більшості випадків державних службовців поділяють на такі категорії:

- служба в органах законодавчої, виконавчої та судової влади;

- цивільна та військова (мілітарна) служба;

- цивільна (законодавчі та адміністративні органи) та професійна (військова, дипломатична, митна, правоохоронна тощо) [11, с. 18].

Воєнізовані обов'язки мають наступні характеристики:

- професійним обов'язком осіб цієї категорії є захист життя і здоров'я людей;

- забезпечення безпеки цивільного населення, встановленого порядку управління та матеріальних цінностей;

- захист громадського порядку та моральності;

- державні службовці військового характеру, як правило, приймаються на службу по досягненню 18-річного віку (виняток: навчання у спеціальних навчальних закладах);

- наявність спеціального дисциплінарного законодавства та дисциплінарних правил;

- ці державні службовці мають особливі умови прийняття на службу, її проходження, присвоєння спеціальних звань, атестації та звільнення;

- особливий порядок притягнення до юридичної відповідальності (зокрема, адміністративної та матеріальної).

У науковій літературі державні службовці класифікуються наступним чином:

- загальні професії (тобто діяльність загального характеру, без відмінностей у специфіці);

- спеціальні професії (наприклад, судова, дипломатична, нотаріальна) [2, c.127].

Державна служба та військова служба можуть включати різні підвиди, створені для виконання спеціальних функцій та спеціальної внутрішньовідомчої компетенції, які об'єктивно необхідні державі [9, с. 110].

Право на державну службу визнається за громадянами України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання. Щоб стати державним службовцем, особа повинна мати відповідну освіту і професійну підготовку та пройти конкурсний відбір у встановленому порядку або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством. Основною складовою державної служби як правового інституту є посада.

Посади - це основні структурні одиниці державних органів та їх працівників, визначені їх структурою і штатним розписом, на яких покладено визначене нормативно-правовими актами коло службових повноважень. Посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, а також інші державні службовці, яким законом або іншими нормативно-правовими актами делеговані організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції. Посада визначає коло публічних обов'язків посадової особи, межі її прав і відповідальності, а також вимоги до професійної підготовки. Крім того, вони відображають обов'язки, які виконують посадові особи, і встановлюють їхній правовий статус. Система класифікації посад ґрунтується на ієрархічних принципах і поділяє посади державних службовців на сім категорій. Основними критеріями класифікації посад на державній службі є організаційно-правовий рівень державного органу, обсяг і характер компетенції за конкретною посадою, а також роль і місце посади в структурі державних органів [7, с. 11].

Відповідно до Закону України "Про державну службу", цим категоріям посад державної служби присвоюються три ранги. Ранги посадових осіб присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

Ранги, що відповідають посаді6

- Перша категорія: присвоюється Президентом України;

- Друга категорія: присвоюється Радою Міністрів України;

- Третя - сьома категорії - присвоюються керівником державного органу, до якого належить державний службовець.

При прийнятті на державну службу державним службовцям присвоюється ранг у межах відповідної категорії.

Для присвоєння наступного рангу в межах кожної категорії службовець повинен відпрацювати на цій посаді два роки. В окремих випадках просування по службі може бути прискореним, якщо службовець виконував особливо відповідальні обов'язки. Крім того, державним службовцям, які сумлінно працювали після виходу на пенсію, може бути присвоєно вищий ранг, ніж передбачено для їхніх відповідних посад. Державні службовці можуть бути звільнені з посади лише за рішенням суду.

**ВИСНОВКИ**

Погляди на механізми держави різняться залежно від теоретичних підходів, історичних передумов та філософських доктрин, сформованих протягом розвитку політичної думки. Основні концепції можна розділити на класичні та сучасні погляди. Лібералізм вважає, що державний апарат повинен служити для обмеження влади та захисту прав і свобод особистості. Держава повинна втручатися в життя суспільства лише для забезпечення порядку і безпеки. Марксизм, з іншого боку, вважає державу інструментом класової боротьби і засобом підтримки інтересів панівного класу. У цій теорії державний апарат використовується для підтримки економічних інтересів буржуазії до перемоги пролетаріату і побудови безкласового суспільства. Консерватизм, з іншого боку, наголошує на стабільності, традиціях і поступовому розвитку. Державний механізм у цій доктрині спрямований на підтримку існуючого суспільного ладу і державної влади.

Державний механізм - це система органів державної влади та управління, за допомогою якої здійснюються функції та завдання держави. Він включає в себе методи, прийоми, засоби і форми сукупності видів діяльності держави, спрямованих на забезпечення правопорядку, захист прав та інтересів громадян, реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики.

За допомогою публічної влади здійснюється державна влада та управління державними справами, оскільки саме через публічну владу здійснюється державна влада та управління державними справами. Публічна влада є основною складовою, за допомогою якої держава реалізує свою політику, здійснює свої законодавчі, виконавчі та судові функції, забезпечує захист прав і свобод громадян.

У сучасному світі правова система державного апарату не може існувати ізольовано від міжнародно-правової сфери. Держави мають зобов'язання за міжнародними договорами та конвенціями, які також впливають на національне законодавство та правозастосування.

Поняття "державні інститути" означає сукупність органів державної влади та управління, за допомогою яких організовуються та виконуються функції держави. Державні структури включають різні рівні організаційних структур, від центрального до місцевого, які виконують законодавчі, виконавчі, судові та інші державні функції. Державні структури мають чітко визначені функції та завдання, які вони повинні виконувати. До них відносяться правоохоронна діяльність, оборона, управління офіційними процедурами та надання державних послуг. Державні структури характеризуються чіткою ієрархічною структурою з вертикальним розподілом повноважень і відповідальності. На вершині ієрархії знаходиться найвищий орган державної влади, а на нижчих рівнях - місцеві адміністративні органи та організації. Державні органи керуються принципом верховенства права і діють на основі офіційних документів, законів, підзаконних актів та інших нормативних актів. Ефективність роботи державних органів залежить від кваліфікації та досвіду їхніх посадових осіб. Очікується, що державні службовці повинні мати відповідний рівень знань і навичок для виконання своїх обов'язків.

Державні органи - це юридично оформлена система всіх державних органів, які здійснюють управління суспільством і безпосередню практичну діяльність з виконання завдань і функцій держави.

Принципи діяльності державних органів - це основоположні засади, що визначають їхню структуру, функції та процедури. Ці принципи спрямовані на забезпечення ефективного, законного та справедливого здійснення повноважень державними органами. Принцип законності є одним з основоположних принципів діяльності державних органів. Цей принцип ґрунтується на дотриманні законів і правових норм в усіх аспектах державного управління. Цей принцип спрямований на забезпечення соціальної стабільності, передбачуваності та справедливості, а також на захист прав. Принципи ефективності та результативності державних інституцій визначають важливість досягнення максимальних результатів при мінімальних витратах ресурсів (наприклад, часових, фінансових і людських) та забезпечення швидкого реагування на суспільні виклики і потреби в діяльності державних інституцій. Принцип підзвітності державних інституцій відіграє важливу роль у створенні прозорої, відповідальної та ефективної системи врядування. Він передбачає обов'язок державних органів та їхніх працівників звітувати перед громадськістю, вищими органами державної влади та іншими зацікавленими сторонами про свою діяльність, прийняті рішення та використання ресурсів.

Державна служба - це публічна, професійна і політично неупереджена діяльність, спрямована на практичне виконання обов'язків і функцій держави, зокрема

- аналіз державної політики на національному, галузевому та регіональному рівнях та підготовка пропозицій щодо формування державної політики, у тому числі підготовка та розгляд проектів програм, концепцій, стратегій, законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;

- забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

- забезпечення надання доступних та якісних адміністративних послуг;

- здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів;

- управління державними фінансовими ресурсами і майном та контроль за їх використанням;

- управління персоналом державних органів;

- здійснення інших повноважень державних органів, передбачених законом.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЕРЕЛ:**

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141
2. Балинська О.М., Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права : навч.- метод. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2020. 320 c.
3. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави : навч. посібник. Київ : Правова єдність, 2019. 270 с
4. Козюбра М. Методологія правознавства та методологія права: співвідношення понять та їх особливості. Право України. 2014. № 1. С. 22-32.
5. Косович В. Юридичний техніко-технологічний інструментарій та верховенство права (методологія дослідження). Вісник Львівського університету. Серія: Юридична. 2018. Вип. 66. С. 14-26.
6. Кравец К. А. Синергетика – теория самоорганизации. Управління розвитком. 2013. № 14. С. 141-142.
7. Кукарцев О. В. Значення методу типологізації у методології порівняльного історико-соціологічного дослідження імперій Ш. Айзенштадта. Гілея. 2018. Вип. 131. С. 387-391. 4
8. Кучеренко Д. С. Правничі поняття і термінологія у методології юридичної науки. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Юридичні науки. 2017. № 2. С. 30-38.
9. Кельман, М. С. Загальна теорiя держави i права : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин ; ред. С. П. Білокурський. К., 2006.
10. Колодій А. М., Копейчиков В. В, Лисенков С. Л., Пастухов В. П., Сумін В. О., Тихомиров О. Д. Теорія держави і права.: Навчальний посібник доопрацьований і перероблений. К.: Юрінком,1997. 208с.
11. . Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник. Київ : Алеута, 2020. 524 с.
12. Теорія держави і права : підручник / за ред. О. В. Петришина. Харків : Право, 2019. 368 с.
13. Тетарчук В. І. Теорія держави і права : навчальний поcібник. Київ : ЮРІНКОМ, 2018. 284 с.
14. Теорія держави і права: Навч. посіб. [Колодій А. М., Копейчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін.]; За загл. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копейчикова. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 368 с.
15. Теорія держави і права: Підруч. [Лисенков С. Л. та ін.]Київ: Юрінком Інтер, 2005. 448 с.
16. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Упоряд . Шестопалова Л. М. Київ: Прецедент, 2004. 224 с.
17. Теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред . С. Л. Лисенкова. Київ: 2004. 368 с.
18. Теорія держави і права: Академічний курс: Підруч. / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.
19. Теорія держави і права: Навч. посіб. [Суботін В. М., Філонов О. В., Князькова Л. М., Тодоров І. Я.]. Київ: Знання, 2005. 327 с.
20. Хахуліна К. С. Теорія держави і права як основа буття юриспруденції. Правничий часопис Донецького університету. 2013. № 1. С. 116-121.
21. Цуркан-Сайфуліна Ю. В. Антропологія права і влади як філософськоправова проблема. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Вип. 2. С. 7-