**Текст лекції**

**за темою**

**ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА.**

**План лекції**

1. Поняття кримінального права.

2. Завдання, функції та принципи кримінального права.

3. Система кримінального права.

4. Кримінальне право та суміжні галузі права.

**Література:**

**Нормативно-правові акти:**

* + 1. Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 31.08.2020).
    2. Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 № 2341-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 31.08.2020).

**Основна література:**

1. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., перероб. і доповн. Харків : Право, 2015. 528 с.
2. Українське кримінальне право: Загальна частина : підручник / за ред. В. О. Навроцького. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 711 с.
3. Берзін П. С. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник : у 3-х т. : Т. 1: Загальні засади. Київ : Дакор, 2018. 404 с.
4. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2014. 944 с.
5. Панов М. І. Вступ до навчального курсу «Кримінальне право України». Лекції. Харків : Право, 2015. 104 с.
6. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. Вид. 3-тє, доповн. і перероб. Одеса : Фенікс, 2018. 248 с.

**Додаткова література:**

1. Кримінальне право України. Загальна частина : конспект лекцій / А. А. Вознюк; вступне слово д.ю.н., проф. О. О. Дудорова. Київ : Нац. акад. внутр. справ, «Освіта України», 2016. 236 с.
2. Колос М. І. Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність : монографія. Київ : Освіта України, 2019. 836 с.
3. Словник Загальної частини кримінального права України / авт.-упоряд.: С. Ф. Денисов, М. В. Пузиревський. Чернігів : Десна Поліграф, 2018. 535 с.
4. Житний, О.О. Глобалізація та функції кримінального права України (окремі питання*). Вісник Кримінологічної асоціації України.* 2014. № 6. С. 45–53.

**Інформаційні ресурси в Інтернеті:**

1. Офіційний сайт Верховної Ради України <https://www.rada.gov.ua/>
2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України <https://www.kmu.gov.ua/>
3. Офіційний сайт МВС України <https://mvs.gov.ua/>
4. Офіційний сайт Верховного Суду <https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/kontakts/>
5. Інформаційне агентство ЛІГАБізнесІнформ <https://www.liga.net/>
6. Єдиний державний реєстр судових рішень <http://www.reyestr.court.gov.ua/>
7. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського <http://www.nbuv.gov.ua/>
8. Юридична бібліотека [<http://www.pravo.biz.ua/>](http://pravo.biz.ua/)

**1. Поняття кримінального права**

Основні положення кримінального права не лише визначають, яким чином держава має орієнтувати суспільство на коло суспільно небезпечних діянь, але й показують нам також, у яких випадках особа може й повинна бути покарана за вчинення кримінального правопорушення та (або) зазнати інших заходів кримінально-правового характеру. Загалом, кримінальне право є однією з галузей права, яка охоплює такі інституції, як: кримінальне правопорушення (кримінальне правопорушення і кримінальний проступок), покарання та інші заходи кримінально-правового характеру.

Таким чином, ***предметом кримінального права*** виступають суспільні відносини, що виникають, як правило, у зв’язку з учиненням особою кримінального правопорушення та застосуванням до неї покарання та (або) інших заходів кримінально-правового характеру.

Необхідно зазначити, що зазвичай виділяють три групи таких відносин. Перш за все, це *охоронні кримінально-правові відносини*, що виникають у зв’язку з учиненням кримінального правопорушення між особою, яка вчинила заборонене кримінальним законом діяння, та державою. Ці правовідносини мають односторонній характер: особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, зобов’язана нести відповідальність за вчинене діяння, а держава має право її покарати.

До другої групи належать відносини, пов’язані з утриманням особи від протиправного посягання за допомогою загрози покаранням, що міститься в кримінально-правових нормах (*попереджувальні кримінально-правові відносини*). Кримінальні заборони накладають на громадян обов’язок утриматися від кримінального правопорушення. У цьому випадку йдеться не про кримінально-правове регулювання суспільних відносин, а про правовий вплив на поведінку людей.

Третя група відносин, що входять у предмет кримінального права, виникає під час реалізації громадянами права на заподіяння шкоди в процесі захисту від суспільно небезпечних посягань під час необхідної оборони, а також у разі гострої потреби й інших обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння. Ці відносини можна назвати *регулятивними кримінально-правовими відносинами* (на відміну від охоронних), оскільки вони складаються на основі регулятивних норм і регламентують поведінку особи, яка є водночас соціально прийнятною і допустимою.

Учасниками кримінально-правових відносин є, з одного боку, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, а з іншого – держава, яка виступає в особі уповноважених на те органів (наприклад, досудового слідства, прокуратури, суду і т. ін.).

Варто звернути увагу на те, що поняття «кримінальне право» застосовується принаймні у декількох значеннях: як галузь права, галузь законодавства, частина юридичної науки та навчальна дисципліна.

***Кримінальне право як галузь права*** – *це галузь права, яка об’єднує правові норми, що встановлюють, які діяння є кримінальними правопорушеннями та які покарання та (або) інші заходи кримінально-правового характеру повинні застосовуватись або можуть бути застосовані до осіб, які їх вчинили.*

*Предметом* кримінального права як галузі права є норми, які регулюють суспільні відносини, що складаються у зв’язку з існуванням кримінального правопорушення, покарання та інших заходів кримінально-правового характеру.

Необхідно підкреслити, що кримінальне право – це самостійна, відокремлена від інших галузь права. Як і будь-яка інша галузь, вона складається з правових норм (правил поведінки, кримінально-правових заборон). Ці норми з’єднуються у певну систему, яка характеризується єдністю та взаємозв’язком її складових частин, що мають певну внутрішню структуру. Однак, незважаючи на специфічні, притаманні лише цій галузі права ознаки, кримінальне право містить у собі ознаки, притаманні й іншим галузям права, зокрема конституційному, адміністративному і т. ін.

Кримінальне право як галузь, підсистема системи права – поняття більш широке, ніж кримінальне законодавство. Кримінальне право як галузь права охоплює кримінальне законодавство й кримінально-правові відносини, пов’язані із законотворчістю та правозастосуванням.

***Кримінальне право як галузь законодавства*** – *це сукупність кримінально-правових норм, сформульованих та ухвалених Верховною Радою України як законів, що визначають підстави та принципи кримінальної відповідальності, а також те, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями, які покарання та інші заходи кримінально-правового характеру слід або можна застосовувати до осіб, які їх вчинили.*

*Предметом* кримінального законодавства є нормативно-правовий акт, що регламентує кримінальне правопорушення, покарання й інші заходи кримінально-правового характеру.

***Кримінальне право як наука*** – *це система поглядів, ідей, концепцій і теорій щодо сутності кримінального правопорушення, покарання, інших заходів кримінально-правового характеру, їх взаємного співвідношення, чинного кримінального закону й практики його застосування, перспектив розвитку, а також історії національного кримінального права та права зарубіжних країн*.

Узагальнення наукових досліджень надає можливість формувати відповідні висновки та вносити пропозиції, що використовуються у законодавчому процесі. *Предметом* цієї науки є дослідження чинного кримінального права (*de lege lata*) й практики його застосування, а також положень майбутнього кримінального закону (*de lege ferenda*).

***Кримінальне право як навчальна дисципліна*** – *це предмет, що викладається у навчальних закладах освіти юридичного профілю, який передбачає засвоєння не лише змісту кримінального права та чинного кримінального законодавства, а й практики його застосування.*

Знання кримінального закону й уміння неухильно дотримуватися норм, що містяться в ньому, є неодмінною умовою професіоналізму правника, внаслідок чого в юридичних освітніх установах незалежно від обраної спеціалізації як обов’язкова навчальна дисципліни викладається дисципліна «Кримінальне право».

Викладання кримінального права передбачає розкриття соціально-політичного сенсу та юридичного змісту кримінального закону, взаємозв’язку складових його норм та інститутів, оволодіння методами їх наукового аналізу.

Кримінальне право як галузь права, наука та навчальний курс ґрунтуються на єдиній нормативній базі – чинному кримінальному законодавстві, його принципах і загальних положеннях.

Кримінальне право має специфічний *метод правового регулювання*. На відміну від інших норм права, що встановлюють дозволи, приписи та заборони, кримінально-правові приписи встановлюють, як правило, заборони, а їх суть зводиться до неухильного дотримання цих заборон. У разі порушення таких заборон особа зазнає покарання. Через це кримінальному праву притаманний примусовий (каральний) метод правового регулювання. Водночас кримінальному праву притаманні й інші методи правового регулювання суспільних відносин, що знаходять свій вияв у звільненні від кримінальної відповідальності, обставинах, що виключають кримінальну протиправність діяння, застосуванні обмежувальних заходів, примусових (некаральних) заходів медичного і виховного характеру, заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

Кримінальне право як система норм (законів) має такі ***ознаки:*** а) загальнообов’язкову нормативність; б) формальну визначеність; в) державну забезпеченість; г) предмет і метод правового регулювання[[1]](#footnote-1).

Вищевказане дає підстави визначити, що ***кримінальне право –*** *це система юридичних норм, установлених вищими органами державної влади, що визначають кримінальну протиправність і караність діяння, підстави кримінальної відповідальності, види покарань та інших заходів* *кримінально-правового характеру, загальні засади й умови їх призначення і застосування.*

Основними джерелами кримінального права є:

– Конституція України;

– законодавство України про кримінальну відповідальність – Кримінальний кодекс України;

– міжнародні договори та міжнародні угоди;

– рішення Конституційного Суду України;

– практика Європейського суду з прав людини;

– постанови Пленуму Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних i кримінальних справ (після судової реформи 2017 р. – Касаційний кримінальний суд Верховного Суду);

– нормативно-правові акти регулятивного законодавства;

– правова доктрина.

**2. Завдання, функції та принципи кримінального права**

Предмет кримінального права значною мірою визначає ***завдання кримінального права*,** які визначено в статті 1 КК України, а саме: *правове забезпечення охорони прав і свобод людини та громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля та конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру й безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням*.

Кожному із завдань відповідає функція кримінального права.

У філософсько-правовій науці ***функція*** (від лат. *functio)* – *це зовнішній прояв рис, характеристик об’єкта (виконання, здійснення, звершення) в межах певної системи, до якої вона належить.*[[2]](#footnote-2)Дійсно, жодне явище не може бути визначено достатньо повно без указівки на ті функції, які воно виконує. Такий підхід продиктовано тим, що саме функції регулюють суспільні відносини, зокрема визначають основні напрями реагування держави на вчинення особою суспільно небезпечних діянь (кримінального правопорушення) – від охорони, захисту суспільства й запобіжного впливу на осіб, які вчинили той чи інший кримінальне правопорушення, покарання винних тощо, до виховання громадян у дусі поваги до закону. Саме тому через певну діяльність або види діяльності можна розкрити соціальну сутність кримінального права та його призначення в суспільстві.

Із формулювання статті 1 КК України видно, що на перше місце ставиться *охоронна* *функція* кримінального права, що є головним завданням, заради реалізації якого воно і існує. За своєю суттю це завдання кримінального права є традиційним і практично мало залежить від політичного устрою держави, особливостей його економіки, ідеології тощо.

Кримінальний кодекс, визначаючи завдання кримінального права, закріпив пріоритети кримінально-правової охорони. Ієрархія цінностей, що захищаються кримінальним правом, виглядає таким чином: особистість – суспільство – держава. Пріоритетність охорони особистості випливає з Конституції України й відповідає традиціям, які існують у розвинених демократичних державах.

Поряд з охоронною в кримінальному законодавстві закріплено *регулятивну функцію*, оскільки, по-перше, норми кримінального права, забороняючи вчиняти суспільно небезпечні діяння, водночас вимагають певної правомірної поведінки; по-друге, виконуючи функцію охорони встановлених у державі суспільних відносин, норми кримінального права одночасно регулюють їх, а по-третє, окремі норми прямо належать до регулятивних (необхідна оборона, що виключає відповідальність у разі правомірного захисту від кримінально-протиправного посягання, норми про звільнення від кримінальної відповідальності, норми про погашення та зняття судимості тощо).

Однією з пріоритетних є *запобіжна* *функція* кримінального права, адже серед завдань кримінального права запобігання кримінальним правопорушенням виділено окремо. Це завдання реалізується насамперед через психологічний вплив на свідомість громадян шляхом не лише загальної превенції, але і переконання. Зміст цього впливу є неоднозначним і залежить від ставлення людей до кримінальної заборони, адже більшість не вчинює кримінальних правопорушень не через страх бути покараним, а завдяки своїм моральним якостям і моральним принципам. Для них кримінальне право є додатковим регулятором поведінки. Отже, кримінальне право, в першу чергу, адресовано двом категоріям осіб: 1) тим, які утримуватимуться від вчинення кримінальних правопорушень через боязнь відповідальності та покарання; 2) тим, які ігнорують кримінально-правову заборону та вчиняють кримінальні правопорушення.

Проте запобіжна функція кримінального права виражається не лише в заборонних, але і в заохочувальних нормах, які спонукають особу: а) активно протидіяти кримінальному правопорушенню та особі, яка його вчинила, (необхідна оборона, затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тощо); б) відмовитися від доведення до кінця розпочатого кримінального правопорушення або відновити порушене благо (добровільна відмова від вчинення кримінального правопорушення, добровільне та своєчасне повідомлення органам влади про кримінальне правопорушення та активне сприяння в його розкритті тощо).

Кримінальному праву властива і *виховна функція*. Вона реалізується в першу чергу під час застосування кримінально-правових норм, адже вчинення кримінального правопорушення викликає негативну оцінку з боку не лише держави, а й членів суспільства.

Для реалізації поставлених перед ним завдань кримінальне право наділено відповідними специфічними засобами. Для їх здійснення в кримінальному законодавстві встановлюються підстави та принципи кримінальної відповідальності; визначається, які небезпечні діяння визнаються кримінальними правопорушеннями, закріплюються види покарань та інших заходів кримінально-правового характеру.

Принципи, що лежать у підґрунті чинного кримінального права, мають важливе значення для формування та здійснення кримінально-правової політики. Необхідно підкреслити, що ***принципи*** *– це основоположні ідеї, які визначають зміст кримінального права в цілому та його окремих інститутів, правотворчу й правозастосовну діяльність*.

За призначенням принципи кримінального права можна поділити на загальні, міжгалузеві та галузеві.

*Загальні принципи* притаманні всім галузям права, оскільки вони визначаються у Конституції України, зокрема це верховенство права, законність, рівність громадян перед законом, невідворотність відповідальності, принципи справедливості, гуманізму та ін.

*Міжгалузеві принципи* притаманні не лише кримінальному праву, але й іншим галузям права, наприклад принцип винної відповідальності, презумпція невинуватості тощо.

*Галузеві принципи* (спеціальні) є найсуттєвішими для кримінального права. До таких віднесено принцип відповідальності особи за вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого законом як кримінальне правопорушення, принцип винної відповідальності особи за вчинене, особистий характер відповідальності, принцип індивідуалізації кримінальної відповідальності й покарання та принцип економії кримінальної репресії.

Принцип *відповідальності особи за вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого законом* *як кримінальне правопорушення*, у Римському праві був втілений у відому формулу «*Nullum crimen sine lege*» («Немає кримінального правопорушення без вказівки на те в законі»). Саме тому в частині 1 ст. 2 «Підстава кримінальної відповідальності» КК України вказано, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого КК України. Отже, якщо діяння прямо не передбачено кримінальним законом як кримінальне правопорушення, його вчинення не може за жодних умов тягти за собою кримінальну відповідальність і покарання. Застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено (ч. 4 ст. 3 «Законодавство України про кримінальну відповідальність» КК України).

Принцип *винної відповідальності особи* вказує на те, що за вчинене кримінальна відповідальність настає тільки за наявності вини, тобто лише якщо особа ставиться до кримінального правопорушення та його наслідків навмисно чи необережно (ст. 23–25 КК України).

*Особистий характер відповідальності* – цей принцип полягає у тому, що лише особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, повинна нести за нього кримінальну відповідальність і підлягати покаранню. Жодні інші особи, у тому числі близькі та родичі винуватого, не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за діяння, які вони не вчинювали.

Принцип *індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання* визначає, що кримінальна відповідальність і призначене покарання були максимально конкретизовані й індивідуалізовані з огляду на конкретні обставини вчиненого кримінального правопорушення з урахуванням особи винного.

*Принцип економії кримінальної репресії* – це практичне визначення оптимальної, найбільш відповідної рівню економічного та культурного розвитку суспільства межі для відокремлення кримінального правопорушення від некримінального протиправного діяння (дії, бездіяльності), межі між криміналізацією та декриміналізацією кримінальних правопорушень.

**3. Система кримінального права**

У буквальному розумінні система – це ціле, що складається з певних частин. Виходячи з такого твердження, можна визначити *систему кримінального права як певний порядок розміщення законодавчих норм у Кримінальному кодексі України*.

На відміну від інших, норми кримінального права встановлюються тільки вищим законодавчим органом і мають форму закону. В Україні їх систематизовано в єдиному законодавчому акті – *Кримінальному кодексі*, у якому надається опис узагальнених ознак, що дозволяють визнавати суспільно небезпечне діяння кримінальним правопорушенням, визначати підстави й межі кримінальної відповідальності, а також умови звільнення від кримінальної відповідальності та покарання.

**Кримінальне право**, як і кримінальне законодавство, складається із **загальної** й **особливої частин**.

Зміст *загальної частини* обумовлюється такими основними поняттями – кримінального закону, кримінального правопорушення, покарання та інших заходів кримінально-правового характеру. У ній законодавець визначає завдання кримінального законодавства, вказує підставу кримінальної відповідальності, визначає дію закону в часі та просторі, формулює поняття кримінального правопорушення й виділяє категорії кримінальних правопорушень, форми та види вини, називає загальні умови кримінальної відповідальності (вік, осудність), закріплює перелік обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння і т. ін.

*Особлива частина* кримінального права охоплює норми, в яких міститься опис окремих видів кримінальних правопорушень і визначення міри встановлених за їх вчинення покарань. Норми класифіковано й розподілено по розділах. У кожному розділі містяться норми, що описують конкретні склади кримінальних правопорушень: основні, кваліфіковані, особливо кваліфіковані (з обтяжуючими обставинами) та привілейовані (з пом’якшуючими обставинами) – із зазначенням видів покарань і меж, в яких вони можуть бути призначені за вчинення цих кримінальних правопорушень.

Необхідно наголосити на тому, що кримінальне право складається з відповідних інститутів. ***Інститут кримінального права*** *– це система взаємопов’язаних кримінально-правових норм, що регулюють відносно самостійну сукупність схожих суспільних відносин або якісь їх компоненти.*

Інститути кримінального права відрізняються один від одного за обсягом і змістом. Наприклад, одним із найбільш великих інститутів кримінального права виступає інститут покарання, меншим за обсягом є інститут співучасті і т. ін. Шляхом удосконалення окремих інститутів відбувається розвиток кримінального права як галузі права в цілому.

Загальна й особлива частини кримінального права, будучи структурними елементами однієї системи, є органічно пов’язаними між собою та взаємообумовленими і перебувають у нерозривній єдності. Так, застосування норми особливої частини вимагає звернення до норм загальної частини й навпаки.

Положення загальної частини стосуються всіх без винятку норм, що містяться в особливій частині кримінального права, вони реалізуються через норми особливої частини та спільно з ними. Єдність загальної й особливої частин кримінального права забезпечує внутрішню узгодженість його інститутів та норм і в кінцевому результаті визначає ефективність їх застосування.

**4. Кримінальне право та суміжні галузі права**

Кримінальне право як складова частина всієї системи права України, перебуває у взаємозв’язку з іншими галузями права.

Можна стверджувати, що кримінальне право є тісно пов’язаним із суміжними галузями права, найбільшою мірою з конституційним, адміністративним, кримінально-процесуальним, кримінально-виконавчим та міжнародним правом і кримінологією.

Так, незаперечним є зв’язок *кримінального* та *конституційного права*, оскільки кримінальне право й законодавство, в першу чергу, ґрунтуються на Конституції України. Цей взаємозв’язок та обумовленість кримінального права конституційними положеннями є багатовекторними: від сприйняття ієрархії цінностей, закріпленої в Конституції, яка визначила основне функціональне призначення кримінального закону – охорону найбільш значущих для суспільства відносин, і побудови на її основі системи Особливої частини КК до закріплення в кримінально-правових нормах приписів, що стосуються різних інститутів Загальної частини (надання права на активний захист своїх прав і законних інтересів від посягань на них, невідворотність покарання та ін.), і встановлення відповідальності за конкретні посягання в нормах Особливої частини (захист від кримінально-протиправних посягань людини, її життя та здоров’я, честі й гідності; забезпечення суверенітету, територіальної недоторканності та національної безпеки тощо).

Співвідношення *кримінального* та *кримінального процесуального* *права* необхідно визначити як співвідношення змісту й форми, оскільки кримінальне право визначає предметну, змістовну діяльність правоохоронних органів і судів, а кримінальний процес регламентує порядок провадження у кримінальних провадженнях. Через діалектичний взаємозв’язок змісту й форми (остання визначається першим) кримінальне право обумовлює багато норм та інститутів кримінального процесу, які не можуть їм суперечити, бо їх головне призначення полягає в наданні життєвості положенням кримінального права за допомогою їх реалізації в процесі діяльності з розкриття кримінальних правопорушень, викриття осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, і забезпечення правильного застосування кримінального закону.

*Межі адміністративного та кримінального права* визначаються характером і спрямованістю цих заборон: адміністративно-правові норми забороняють учинення адміністративних правопорушень, а кримінально-правові – кримінальних правопорушень. У першому випадку за порушення заборони застосовується адміністративне стягнення, у другому – покарання та інші заходи кримінально-правового характеру. Крім того, треба вказати, що межа між адміністративним правопорушенням і кримінально-караним діянням є дуже рухливою й динамічною через те, що суспільство не стоїть на місці й постійно розвивається. Отже, зміни соціально-економічних умов, удосконалення політичної системи та становлення громадянського суспільства можуть зумовити необхідність криміналізації адміністративних правопорушень або навпаки, відмовитися від кримінального переслідування (декриміналізувати) й перевести діяння в розряд адміністративних правопорушень.

Очевидним і міцним є взаємозв’язок *кримінального* та *кримінально-виконавчого права*, оскільки останнє є похідним від кримінального права. Кримінально-виконавче право регулює порядок та умови виконання й відбування покарань та окремих інших заходів кримінально-правового впливу (йдеться про звільнення від відбування покарання).

З одного боку, кримінально-виконавче законодавство випливає з норм та інститутів кримінального права, бо головним його завданням є забезпечення виконання покарань призначених на підставі вироку суду, що набрав законної чинності. З іншого – кримінально-виконавчі правовідносини відрізняються від кримінально-правових, зокрема за моментом їх виникнення, за суб’єктами тощо. Так, підставою виникнення кримінально-правових відносин є факт учинення діяння, передбаченого кримінальним законом, а кримінально-виконавчого – обвинувальний вирок суду; кримінально-правова відносина виникає в момент учинення суспільно небезпечного діяння, кримінально-виконавча – з моменту звернення обвинувального вироку до виконання.

Безумовним є зв’язок *кримінального права* з *міжнародним правом*, адже Кримінальний кодекс України ґрунтується на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. Такі інститути, як дія кримінального закону в просторі, екстериторіальність і т. ін. є предметом обох галузей права. Окремі норми кримінального закону запроваджено на підставі міжнародних конвенцій. Наприклад, приєднання до Конвенції ООН проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження чи покарання від 10.12.1984 р. зумовило закріплення як кримінально-правового принципу положення про те, що покарання й інші примусові заходи кримінально-правового характеру не мають на меті заподіяти фізичні страждання або приниження людської гідності.

Не можна не підкреслити, що *кримінологія* як галузь юриспруденції є найтісніше взаємопов’язаною з *кримінальним правом*. Саме кримінальний закон містить юридичну характеристику кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили, що кладеться у підґрунтя вивчення злочинності, особистості особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, причин та умов злочинності й питань її профілактики (запобігання). У свою чергу, кримінологія надає інформацію про рівень злочинності, її структуру та динаміку, перевіряє ефективність профілактичних заходів та указує на тенденції розвитку злочинності, що дозволяє визначити ефективність дії кримінально-правових норм, скоригувати кримінально-правову політику на рівні як правотворчості, так і правозастосування.

Кримінальне право перебуває у відносинах і взаємодії з філософією, загальною теорією права, а також із такими галузями, як державне право, цивільне право, підприємницьке право, екологічне право, трудове право та ін. Крім того, необхідно відзначити взаємозв’язок і взаємозумовленість кримінального права з такими спеціально-юридичними галузями та дисциплінами, як криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, судова статистика, адміністративна діяльність органів внутрішніх справ, судова психіатрія та судова медицина.

1. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В .І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., перероб. і доповн. Харків : Право, 2015. С. 14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Керимов Д. А. Философские проблемы права. М. : Мысль, 1972. С. 190. [↑](#footnote-ref-2)