МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Сумська філія

**Кафедра юридичних дисциплін**

Текст лекції

з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» вибіркових компонент

**освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти**

на тему: «Кримінально-виконавче право, поняття, предмет та система курсу. Кримінально-виконавче законодавство України»

**262 Правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність)**

Суми 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**  Науково-методичною радою  Харківського національного  університету внутрішніх справ  Протокол від 30.08.2023 № 7 | | **СХВАЛЕНО**  Вченою радою Сумської філії ХНУВС  Протокол від 29.08.2023 № 7 | |
| **ПОГОДЖЕНО**  Секцією Науково-методичної ради  ХНУВС з юридичних дисциплін  Протокол від 29.08.2023 № 7 |  | |

Розглянуто на засіданні кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС (протокол від 28.08. 2023 № 1 )

**Розробник:**

Викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС, кандидат юридичних наук, Лук’яненко С.В.

**Рецензент:**

Доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС, кандидат юридичних наук, доцент Маркова О.О.

План заняття

* 1. Кримінально-виконавча політика: поняття та місце у політиці держави.
  2. Кримінально – виконавче право України, його предмет, система і методи.
  3. Основні принципи кримінально-виконавчого права України.

Рекомендована література:

Основна

* + 1. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини: підручник / О.М. Литвинов, А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, К.А. Автухов, А.П. Гель, С.В. Лосич, Є.С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф. О.М. Литвинова та д.ю.н., проф. А.Х. Степанюка. К.: ВД "Дакор", 2015. 632 с.
    2. Кримінально-виконавче право України (схеми і таблиці): навч.посібник / А.А. Васильєв, Д.Ю. Гуренко, Д.Ю. Кондратов та ін.; за заг.ред. О.В. Лісіцкова, О.М. Литвинова та Є.Ю. Бараша; наук.ред.О.М.Бандурка. Х.: Тім Пабліш Груп, 2012. 210 с.
    3. Кримінально-виконавче право: навчальний посібник / уклад. Конопельський В. Я., Резніченко Г. С., Грішин В. А., Марченко О. А., Кричевська Х. О. Одеса: ОДУВС, 2018. 343 с.
    4. Кримінально-виконавче право України [У схема та таблицях]: навч. посібник / За заг. ред. проф. В. І. Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 264 с.
    5. Кримінально-виконавче право: навч. посіб. (відповіді на екзаменаційні питання та питання до практичних занять) / К. А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. Х.: Право, 2016. 158 с.
    6. Кримінально-виконавче право України: підручник: ТОМ ІІ (у 2-х т.) / Музика А. А., Конопельський В. Я., Письменський Є. О. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Є. Ю. Бараша. Київ: ФОП Кандиба Т. П. 2018. 622 с.
    7. Кримінально-виконавче право України (Загальна та Особлива частини) : підручник / за заг.редакцією О.М. Джужи. К.: Атіка, 2010. 752 с.
    8. Кримінально-виконавче право: навч.-практ. посіб. для підгот. до іспиту аспірантів, здобувачів та студентів / К.А. Автухов; за заг. ред. А.Х. Степанюка. Харків: Право, 2016. 157 с.
    9. Кримінально-виконавче право: підручник / А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд, М.В. Романов та ін.; ред. В.В. Голіна, А.Х. Степанюк. Харків: Право, 2015. 392 с.

Додаткова

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року № 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: 04.06.2019).
2. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11 липня 2003 року № 1129-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 (дата звернення: 04.06.2019).
3. Виконання кримінальних покарань та пробації. Законодавство. Роз’яснення.

Зразки документів: навчальний посібник / уклад. Ковальський В. С. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 824 с.

1. Богатирьов І. Г. Теорія дослідження пенітенціарної системи України через призму науки кримінально-виконавчого права. *Публічне право.* 2016. № 2. С. 189-195.
2. Богатирьов І. Г. Криза пенітенціарної реформи в Україні: причини та шляхи їх вирішення. *Право і суспільство*. 2016. № 4. С. 161-166.

Текст лекції Вступ

Однією з головних функцій будь якої держави є боротьба зі злочинністю.

Боротьба зі злочинністю передбачає проведення з боку держави заходів, спрямованих на профілактику, розкриття злочинів, а також забезпечення виконання покарання за скоєний злочин. Якщо профілактичні заходи, які проведені відповідними органами держави, не змогли запобігти скоєнню злочинів, то правоохоронні органи проводять комплекс заходів, спрямованих на розкриття злочину, після чого, керуючись Кримінальним кодексом України, кваліфікують дії особи, яка скоїла злочин. Якщо вину особи доведено, то слідчий на підставі КПК України направляє матеріали до суду, який, знов таки, керуючись КК та КПК України, вирішує питання про застосування відносно засудженого відповідного кримінального покарання.

Всі питання, які були перелічені вище, вивчаються та удосконалюються Кримінальним та Кримінально-процесуальним правом України. Питання, що пов‘язані із виконанням кримінальних покарань, вивчає окрема наука – Кримінально-виконавче право України. Але неможливо якісно проводити боротьбу із злочинністю без комплексного застосування Кримінального, Кримінально-процесуального і Кримінально-виконавчого права України, норми яких постійно і тісно взаємодіють.

1. Кримінально-виконавча політика: поняття та місце у політиці держави.

У сучасній науковій літературі зустрічаються різноманітні трактування поняття «політика». В одних випадках воно застосовується для визначення способу дій, спрямованих на досягнення будь-чого, тобто для визначення звичайної методики прийняття рішень. З іншого боку, поняття «політика» використовується для визначення усвідомлено організованої діяльності, необхідної та доцільної протягом певного часу. Як правило, це діяльність органів державної влади та управління, громадських об‘єднань, партій тощо, яка визначається їх інтересами та цілями. У цьому розумінні поняття «політика» визначає перспективу, причому частіше всього перспективу змін, удосконалення.

Політика зазвичай інтерпретується як область взаємодії між різними соціальними групами, партіями, націями, народами, державою, владою, населенням, громадянами та їх об‘єднаннями.

Кожна суверенна та незалежна держава з метою виконання завдань, які стоять перед нею, здійснює певну, притаманну їй політику, яка в свою чергу поділяється на зовнішню та внутрішню.

Внутрішня політика держави є її політика в сфері боротьби зі злочинністю. Головними завданнями внутрішньої політики є організація ефективної боротьби зі злочинністю для забезпечення захисту прав та свобод людини і громадянина, законних інтересів і прав юридичних осіб, держави та суспільства в

цілому від злочинних посягань.

Цей важливий напрямок внутрішньої політики держави називають ще кримінальною (або каральною) політикою держави.

Для виконання поставлених перед нею завдань кримінальна (каральна) політика визначає основні напрями, методи та засоби боротьби держави із злочинністю, форми, завдання та зміст діяльності правоохоронних органів i суспільних оpганiзацiй, якi приймають участь в її здійсненні.

Кримінальна політика є різновекторною і направлена на:

* **швидке та повне розкриття злочинів, встановлення осіб, винних у їх скоєнні та забезпечення правильного застосування закону;**
* правильну квалiфiкацiю скоєного злочину та призначення відповідного покарання;
* **виконання призначеного за вироком суду покарання.**

Оскільки кожен з перелічених напрямів кримінальної політики має свою специфіку, то і відповідно, політика в сфері боротьби зі злочинністю також може бути поділена на три складові: кpимiнально-пpавову, кpимiнально-пpоцесуальну та кpимiнально-виконавчу політику.

**Кримінально-правова політика – це напрямок діяльності законодавчих і правозастосовчих органів по створенню кримінального законодавства, криміналізації та декриміналізації, пеналізації**(установлення в законі та реалізація на практиці видів і розмірів покарання, що застосовуються до певних злочинів) **та депеналізації(**незастосування покарання за скоєння злочинів)**, диференціації кримінальної відповідальності.**

Кримінально-процесуальна політика – це напрямок діяльності правотворчих і правозастосовчих органів по створенню ї застосуванню форм реалізації кримінального закону на всіх етапах його дії.

**Кримінально-виконавча політика (**або політика в сфері виконання кримінальних покарань**) – це напрямок діяльності державних і громадських органів в галузі виконання кримінальних покарань.**

Враховуючи визначення складових елементів кримінальної політики держави можна навести детальне визначення Кримінально – виконавчої політики.

Кpимiнально-виконавча полiтика - це складова частина політики держави в сфері боротьби зі злочинністю, яка встановлює основні напрями діяльності державних органів та громадських організацій у сфері виконання та відбування кримінальних покарань.

Основними завданнями кримінально-виконавчої політики є такі:

* **визначення основних напрямів ефективного виконання кримінальних покарань за умов суворого дотримання вимог законності;**
* розробка основних напрямів діяльності органів держави і громадськості для досягнення виправлення та ресоціалізації засуджених;
* **розробка основних напрямів діяльності, пов’язаної з профілактикою вчинення злочинів і правопорушень засудженими як під час відбування покарання, так і після звільнення;**
* визначення напрямів діяльності державних органів і громадськості для забезпечення соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ.

Поряд з основними завданнями кримінально-виконавчої політики, є і додаткові, які притаманні Україні на сучасному етапі реформування Державної пенітенціарної служби:

* уточнення кола суспільних відносин, які підлягають правовому регулюванню у процесі виконання та відбування покарань;
* визначення суб’єктів цих правовідносин, форм та методів їх діяльності;
* **удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи;**
* удосконалення змісту, форм та методів карально-виправного впливу на засуджених і звільнених від відбування покарання;
* **визначення напрямків та форм міжнародного співробітництва з системами інших країн;**
* поліпшення взаємодії кримінально-виконавчої системи з іншими органами та установами, що беруть участь у боротьбі зі злочинністю, в тому числі й з інститутами громадянського суспільства.

Безумовно, що кожна галузь права, в тому числі й та, що регулює сферу виконання покарань, повинна закріплювати у своїх інститутах і нормах цілі, принципи, стратегію, основні засоби та методи політики (ідеології) держави у тій чи іншій соціальній сфері суспільних відносин, а також встановлювати правові норми, що регулюють їх.

Ця політика, її роль, завдання, основні принципи тощо повинні бути науково обґрунтованими та спрямованими, перш за все, на захист прав, свобод та законних інтересів громадян, держави й суспільства в цілому. Вона повинна бути стабільною та незалежною від не завжди обґрунтованих керівних рішень.

Таким чином, кримінально-виконавча політика покликана спрямовувати законотворчу діяльність відповідних органів держави та громадськості у сфері виконання кримінальних покарань. Вона визначає основні напрямки, цілі, завдання, принципи, форми та зміст діяльності названих органів.

Суб’єктами формування та розвитку кримінально-виконавчої політики є:

* **Президент України,**
* Кабінет Міністрів України
* **Верховна Рада України.**

**Президент України** є главою держави, виступає від її імені та є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина; звертається з щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє становище в Україні; очолює Раду національної безпеки і оборони України, яка координує діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки, в тому числі й діяльність правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинністю; підписує закони, прийняті Верховною Радою України, користується правом вето і таке інше.

**Верховна Рада України** здійснює вплив на політику в сфері виконання кримінальних покарань приймаючи відповідні закони, в тому числі в сфері кримінального та кримінально-виконавчого законодавства. Верховна Рада України також приймає закони про амністію та розглядає питання боротьби зі злочинністю.

**Кабінет Міністрів України,** постанови якого регламентують різноманітні сфери діяльності пенітенціарної системи (норми харчування засуджених, забезпечення засуджених речовим майном, порядок оплати праці засуджених тощо).

Важливим суб‘єктом кримінально-виконавчої політики є **Державна кримінально-виконавча служба України.** Саме цей орган виконавчої влади покликаний реалізувати єдину кримінально-виконавчу політику держави у сфері виконання кримінальних покарань. Свій внесок у формування кримінально-виконавчої політики ДКВС України здійснює шляхом прийняття відомчих нормативних актів, які деталізують, конкретизують та визначають порядок реалізації норм, які закріплені у КВК України, інших Законах України, актах Президента України, Кабінету Міністрів тощо.

Також до переліку суб‘єктів необхідно віднести **і громадські організації,** що займаються вирішенням проблем, які виникають в процесі виконання покарань. Необхідність міжнародної інтеграції примушує персонал установ виконання покарань та інших посадовців прислухатися до обґрунтованої критики з боку громадських експертів та робити реальні кроки на шляху приведення кримінально-виконавчої системи та умов тримання засуджених і осіб, взятих під варту до вимог міжнародних стандартів.

Ресурсами кримінально-виконавчої політики є засоби її реалізації у правосвідомості та правозастосуванні.

**Основними формами реалізації кримінально-виконавчої політики є:**

* кримінально-виконавче право;
* **діяльність спеціальних державних органів та установ виконання покарань;**
* кримінально-виконавчі правовідносини, що виникають в процесі виконання та відбування покарань.

Безперечно, право є основним засобом реалізації політики, воно відображає зміст політики тієї чи іншої держави на певному етапі її розвитку, закріплюючи у своїх нормах її основні положення та надаючи їм тим самим загальновизнаного значення. Отже, право – ефективний і гнучкий інструмент політики.

Правові норми у галузі виконання покарань повинні відображати зміст політики та бути чітко структурованими й ефективними. Політика змінюється, а норми повинні вдосконалюватись. Тому перед законодавцем стоять відразу ж два завдання: по-перше – відображати зміни кримінально-виконавчої політики; по-друге – удосконалювати чинне законодавство.

*Реалізація* державної політики в сфері виконання кримінальних покарань покладається на відповідні уповноважені органи держави. Так, відповідно до ст.1 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» завдання щодо здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань покладається на *Державну пенітенціарну службу України* (далі – ДПтС України). До складу ДПтС України входить і центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань зі спеціальним статусом – *Державна пенітенціарна служба України*, який безпосередньо реалізує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Крім того, виконуючи окремі кримінальні покарання, віднесені законом до їх компетенції, діяльність із реалізації кримінально-виконавчої політики в певній мірі здійснюють також і *Державна виконавча служба* та *Міністерство оборони України.*

**Висновок по першому питанню:** що кримінально – виконавча політика входить в складову кримінальної політики і визначає, що вона є складовою частиною політики держави в сфері боротьби зі злочинністю, і вона встановлює основні напрями діяльності державних органів та громадських організацій у сфері виконання та відбування кримінальних покарань.

Поряд з визначенням кримінально – виконавчої політики України необхідно розглянути основні поняття кримінально – виконавчого права, про що і піде мова в наступному питанні.

1. Кримінально – виконавче право України, його предмет, система і методи. Основні принципи кримінально-виконавчого права України.

Поняття кримінально-виконавчого права і кримінально-виконавчого законодавства не збігаються, тому що хоча Кримінально-виконавчий Кодекс України(КВК) і є формою кримінально-виконавчого права, але не єдиною. Норми кримінально-виконавчого права містяться не тільки у кримінально-виконавчому законодавстві, але й в інших галузях законодавства, наприклад, у законах про вибори, у пенсійному законодавстві тощо.

Поняття ― кримінально-виконавче право може вживатися у 3-х основних значеннях:

* **кримінально-виконавче право – це галузь права, що регулює діяльність органів і установ виконання покарань та правовідносини, що виникають в процесі та з приводу виконання і відбування покарань;**
* кримінально-виконавче право – це галузь правової науки, що вивчає вказану діяльність, галузь права, яка її регулює, а також історію і теорію кримінально-виконавчого права;
* **кримінально-виконавче право – це навчальна дисципліна, в ході вивчення якої набуваються відповідні знання з теорії кримінально-виконавчого права, вивчаються основні напрямки та зміст діяльності відповідних органів виконання покарань, норми кримінально-виконавчого законодавства.**

Кримінально-виконавче право являє собою самостійну галузь права, що характеризується власним предметом і методом правового регулювання, а також системою норм. Разом із тим норми кримінально-виконавчого права є похідними від норм кримінального права; визначаючи процедуру виконання-відбування покарань, вони виконують допоміжну роль у реалізації інституту покарання, визначену матеріальними кримінально-правовими нормами. Це означає що поняття покарання, його цілі, види покарань, які визначені у КК України, мають вирішальне значення для визначення предмета правового регулювання кримінально-виконавчого права.

Предмет кримінально-виконавчого законодавства входить у предмет правового регулювання кримінально-виконавчого права як галузі права. Предметом регулювання кримінально-виконавчого права й законодавства насамперед є діяльність органів і установ виконання покарань. Це випливає з п. 14 ст. 92 Конституції України. Крім того, ч. 1 ст. 1 КВК України уточнює: «Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань».

Предметом кримінально-виконавчого права є регулювання діяльності

**органів і установ виконання покарань та тих суспільних відносин, які виникають в процесі виконання і відбування кримінальних покарань.**

Суб’єкт кримінально виконавчого права складається з двох елементів – основний і додатковий.

Розглянемо ці елементи більш детально.

**До основного суб’єкта кримінально – виконавчого права Україні відносять з одного боку засуджених з іншого боку – представників адміністрації органів та установ виконання покарань.** Двойственність суб‘єкту пов‘язано з тим, що Кримінально – виконавче право не тільки регулює порядок і умови відбування а і виконання кримінальних покарань.

До додаткового об’єкта кримінально – виконавчого права України відносіть всі інші підприємства, установи, організації та окремих громадян, які впливають на діяльність органів та установ виконання покарань, на процес виправлення та ресоціалізації засуджених.

Кримінально-виконавче право має особливу ***систему правових норм***, які створюються для регулювання діяльності органів і установ виконання покарань та суспільних відносин певного виду. В своїй сукупності система кримінально-виконавчих норм утворює **кримінально-виконавче законодавство*.*** Кримінально-виконавче законодавство є зовнішньою, документальною формою кримінально-виконавчого права.

Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства сформульовані у ст.1 КВК України. Згідно з ч.1 ст. 1 КВК України кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства, держави шляхом:

* **створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених;**
* запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами;
* **запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню із засудженими.**

Основні завдання кpимiнально-виконавчого законодавства закpiпленi в ч.2 ст.1 КВК України i до них належать:

* **визначення принципів виконання кримінальних покарань, правового статусу засуджених, гарантій захисту їхніх прав, законних інтересів та обов’язків;**
* порядку застосування до них заходів впливу з метою виправлення і профілактики асоціальної поведінки;
* **системи органів і установ виконання покарань, їх функцій та порядку діяльності;**
* нагляду і контролю з виконанням кримінальних покарань, участі громадськості в цьому процесі; а також регламентація порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань;
* **звільнення від відбування покарання, допомоги особам, звільненим від відбування покарання, контролю і нагляду за ними.**

Отже, на підставі викладеного вище, можемо сформулювати наступне визначення: кpимiнально-виконавче пpаво – це встановлена державою у відповідності з основними напрямками кримінально-виконавчої політики система правових норм, що регламентує діяльність органів і установ виконання покарань та регулює суспільні відносини, які виникають в процесі виконання і відбування кримінальних покарань.

**Як і будь яка наука, кримінально – виконавче право базується на системі принципів.**

Система принципів кримінально – виконавчого права підрозділяється на три групи:

* **загально-правові;**
* міжгалузеві;
* **галузеві.**

До загально-правових принципів кримінально-виконавчого права відносяться:

**Принцип законності** *—* **конституційний, закріплений у ряді статей Конституції України (6,19, 24, 68 та в інших).** У кримінально-виконавчому праві він проявляється у забезпеченні верховенства закону, який регулює виконання покарання та його пріоритети перед іншими нормативними актами, що регулюють суспільні відносини в цій сфері. Принцип законності реалізується в точному й суворому дотриманні кримінально-виконавчого законодавства установами і органами виконання покарань, посадовими особами, працівниками організацій, які взаємодіють з установами і органами виконання покарань, військовослужбовцями, які здійснюють охорону і конвоювання засуджених, громадськими організаціями, котрі беруть участь у виправленні засуджених, окремими громадянами при відвіданні місць відбування покарання і самими засудженими.

**Принцип демократизму відображає сутність багатьох інститутів і норм кримінально-виконавчого права.** Насамперед він реалізується у визнанні засудженого суб‘єктом цієї галузі права. Принцип демократизму виражається в сутності організації процесу виправлення засуджених, відкритості установ і органів виконання покарань, насамперед у залученні громадськості до виховної роботи із засудженими, здійсненні контролю за діяльністю органів виконання покарань.

**Принцип гуманізму кримінально-виконавчого права знаходить свій вияв у багатьох інститутах та нормах Кримінально-виконавчого кодексу України й інших нормативних актах, які регулюють виконання покарань.** Він закріплений у численних міжнародних документах про права людини і поводження із засудженими. Цей принцип виявляється також і в тих цілях, які ставить держава при виконанні покарання, — виправлення засуджених, повернення в суспільство повноправними його членами. Він реалізується у заходах виправного впливу: суспільно корисній праці, інтенсивному психолого-педагогічному впливі, професійній підготовці і загальноосвітньому навчанні, поряд з жорсткими режимними вимогами, що забезпечують дисципліну і порядок в місцях позбавлення волі, але одночасно створюють умови для забезпечення прав засуджених аж до умовно-дострокового звільнення.

Принцип поваги прав людини в діяльності органів та установ виконання

**покарань** необхідно характеризувати, виходячи з того, що в його основу покладено Загальну декларацію прав людини, інші міжнародно-правові акти як універсального, так і регіонального рівня, що проголошують права й основні свободи людини і громадянина, також міжнародні стандарти поводження із засудженими. Згідно із Засадами державної політики України в галузі прав людини права й свободи людини, їх гарантії мають визначати зміст і спрямованість діяльності органів держави, в тому числі й при виконанні покарань. Державна політика в галузі прав людини виходить із того, що неприпустимо звужувати та обмежувати існуючі права й основні свободи людини, проголошені Конституцією України, законами та підзаконними нормативними актами.

Міжгалузеві принципи:

***Принцип справедливості*** покликаний оберігати інтереси суспільства, захищати його від нових злочинних посягань, відновлювати порушене злочином почуття справедливості. Цей принцип відображений у ст. 1 КВК України, яка визначає завдання кримінально-виконавчого законодавства, насамперед — забезпечення реалізації покарання (кари), що встановлює основні засоби виправлення засуджених. Виконання ними своїх обов‘язків – першочергова вимога соціальної справедливості.

***Принцип невідворотності виконання покарання*** означає безумовність виконання покарання, призначеного судом, обов'язок засудженого терпіти кару.

Галузеві принципи кримінально-виконавчого права :

***Принцип рівності засуджених перед законам.*** Підґрунтям цього принципу є; конституційний принцип рівності всіх перед законом (ст. 24 Конституції України); Загальна декларація прав і свобод людини (ст. 7); Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими (ст. 6).

***Принцип підпорядкування правового регулювання завданню виправлення засуджених****.* Він характеризує соціальну спрямованість кримінально-виконавчого права, його інститутів, норм і принципів. У діючому законодавстві (ст. 1 КВК України) завдання виправлення і ресоціалізації засуджених поставлено на перше місце. Для працівників установ і органів виконання покарань вимоги цього принципу полягають в тому, щоб вся організаційна, практична діяльність була підпорядкована переважно досягненню мети виправлення засуджених. Кожне з управлінських рішень, що приймається, мусить оцінюватися передусім саме з цієї точки зору.

***Принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарання*** *—* похідний від такого принципу кримінального права, як диференціація й індивідуалізація відповідальності. В кримінально-виконавчому праві він виражається в диференціації й індивідуалізації виконання (відбування) покарання. Диференціація виконання покарання полягає в тому, що до різних категорій засуджених в залежності від тяжкості вчинених ними злочинів, злочинної діяльності в минулому, форми вини, поведінки в процесі відбування покарання застосовується каральний вплив в різних обсягах. Один із методів диференціації виконання покарання — класифікація засуджених і розподіл їх по видах виправних установ. Цей принцип дістав своє відображення в статтях 92, 94 КВК України.

Принцип індивідуалізації виконання покарання базується на обліку не групових, а індивідуальних особливостей особи засудженого, які враховуються при відбуванні ним покарання. Так, у ч. 4 ст. 6 КВК України, в якій закріплений цей принцип,

вказується, що засоби виправлення повинні застосовуватися з урахуванням виду покарання, особистості засудженого, ступеня суспільної небезпеки і мотивів вчиненого злочину, а також поведінки засудженого під час відбування покарання.

***Поєднання покарання з виправним впливом*** передбачає, що виконання покарань повинне супроводжуватися застосуванням до засуджених різних заходів виховання. Це стосується не лише засуджених до позбавлення волі чи виправних робіт, стосовно яких застосовується весь комплекс заходів виправного впливу згідно зі ст. КВК України, але й покарань, не пов'язаних із застосуванням цих заходів. До таких засуджених повинні застосовуватися, в обов'язковому порядку, загальні заходи виховного характеру. Правовою підставою застосування цих заходів є вирок суду, що набрав чинності.

***Участь громадськості в передбачених законом випадках у діяльності органів і установ виконання покарань****.* Відповідно до діючого кримінально-виконавчого законодавства цей принцип реалізується шляхом контролю громадськості за діяльністю адміністрації установ виконання покарань, за вирішенням правових питань відбування засудженими покарання і закріплення результатів виправлення стосовно осіб, звільнених від покарання.

***Принцип раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки*** являє собою не що інше як принцип поєднання методів пеpеконання та пpимусу як загальнодеpжавних методiв деpжавного упpавлiння. Цей пpинцип проявляється в тому, що в ходi виконання i вiдбування покаpання до засудженого застосовуються як каральні, так i виховні засоби впливу. Даний принцип втілюється в зміні умов тримання засуджених, застосуванні до засуджених до різних видів кримінальних покарань, заходів заохочення i стягнення, передбачених у ст.ст. 46, 67-68, 82-83, 130,132, 144-145 КВК України.

Всі принципи кримінально-виконавчого права взаємопов'язані і доповнюють один одного, тому й реалізація їх при виконанні покарання має бути комплексною.

Кримінально-виконавче право, як галузь права, найбільш тісно взаємопов‘язано з кримінальним та кримінально-процесуальним правом. Норми кримінального права регламентують такі важливі для кримінально-виконавчого права питання як зміст і сутність кримінального покарання, систему та види покарань, загальні правила призначення покарання, підстави звільнення від відбування покарання та цілий ряд інших. Тісно пов‘язано кримінально-виконавче право з кримінально-процесуальним правом, особливо з тими його нормами, що регламентують стадію виконання вироку і зокрема: строки та порядок звернення вироку до виконання, підстави і порядок вирішення судом питань про застосування амністії, умовно-дострокового звільнення, заміни невідбутої частини покарання більш м‘яким, звільнення від відбування покарання через хворобу та ін.

Тісний зв‘язок існує у кримінально-виконавчого права і з конституційним правом (регулювання правового статусу засуджених), адміністративним (управління органами та установами виконання покарань, проходження служби персоналом), цивільним, господарським і фінансовим (здійснення виробничо-господарської та фінансової діяльності органами та установами кримінально-виконавчої системи) та трудовим правом (правове регулювання праці персоналу та засуджених).

Висновки:

Як висновок слід зазначити, що кримінально-виконавче право являє собою волю українського народу, піднесену до рівня закону і відбиту в системі правових норм, встановлених державою для регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі виконання і відбування кримінальних покарань та застосування заходів виховного впливу до засуджених і воно вивчає вид людської діяльності, яка виявляється в пізнанні і накопиченні шляхом досліджень систематизованих знань про закономірності процесу виконання і відбування кримінальних покарань та про основні властивості правового регулювання суспільних відносин у сфері виконання покарання і застосування до засуджених заходів карального і виховного впливу.