**Міністерство освіти і науки України**

**Західноукраїнський національний університет**

*Юридичний факультет*

*Кафедра теорії та історії держави і права*

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Теорія держави і права»

на тему: **Соціальні норми, їх характерні риси та роль у правовому регулюванні суспільних відносин**

**Курсова робота**

**Студентки групи ПР-14**

**Чорної К. Л.**

**Науковий керівник:**

**к.ю.н., доц. М. В. Кравчук**

**Національна шкала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Кількість балів: \_\_\_\_\_\_\_ Оцінка: ECTS \_\_\_\_\_**

Тернопіль – 2020 р.

**ЗМІСТ**

Стр.

**ВСТУП**………………………………………………………………………..3

**РОЗДІЛ 1** СОЦІАЛЬНІ НОРМИ: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ

* 1. Поняття соціальних норм……………………………………………………….5
  2. Основні ознаки соціальних норм ………………………………………………7

**РОЗДІЛ 2** ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

**2.1** Основні види соціальних норм………………………………………………….11

**2.2** Функції соціальних норм ……………………………………………..................14

**РОЗДІЛ 3** РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН…………………………………………………….…....17

**ВИСНОВКИ………………………………………………………….….....................................**21

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………….………………….**23

**ВСТУП**

**Актуальність теми дослідження**. Кожне суспільство формується із суб’єктів, які відрізняються різноманітними соціальними ознаками. Усі вони так чи інакше керуються певними правилами поведінки, часто навіть не усвідомлюючи цього. Таким чином формуються та усталюються загальні правила – норми. Деякі з них закріплюються письмово у спеціальних приписах, інші закарбовуються лише у свідомості людей, проте всі є надзвичайно важливими та цінними для суспільства. Неабияку роль відіграють і їхні загальні риси. За допомогою них можна виділити та зрозуміти значущість соціальних норм в цілому, спрогнозувати наслідки певних дій суб’єктів і давати їм оцінку.

У наш час Україна робить певні кроки у напрямку встановлення правової держави. А високий рівень правової врегульованості суспільних відносин є її найважливішою ознакою. Тому нам, як єдиній спільноті, потрібно добре розуміти аспекти правового регулювання, в тому числі і вплив на нього соціальних норм.

Тема соціальних норм завжди буде актуальною, адже вони як колись, так і зараз відіграють досить велику роль у житті суспільства, формуючи свідомість людини і певні правила поведінки, сприяють утвердженню порядку у спільноті.

**Мета і завдання дослідження.** Основна мета роботи – всебічне вивчення поняття соціальних норм як загальних правил поведінки, визначення їх значення для суспільства на основі аналізу характерних ознак, видів, функцій.

Відповідно до заявленої мети курсової роботи, поставлені наступні **завдання:**

* Дати визначення соціальним нормам з точки зору різних науковців;
* Описати основні характерні риси соціальних норм;
* Відокремити види суспільних відносин та визначити призначення кожного з них;
* Дати характеристику функціям соціальних норм у регулюванні суспільних відносин;
* Визначити вплив соціальних норм на правове регулювання суспільних відносин;
* Зробити висновки про роль соціальних норм у житті суспільства.

**Дану тематику досліджували:** О.В. Богдановська, К. Г Волинка, О. Є. Гольцова, І.М. Євхутич, Л. І. Заморська, М. С. Кельман, О.Г. Мурашин, А.Т. Комзюк, М.В. Кравчук, І.І. Лисюк, Н. И. Матузов, А.В. Мохонько, П.Е.Недбайло, О.К. Петровська, О.Ф. Скакун, Л.А. Тихонович та інші.

**Об’єктом дослідження** є соціальні норми, їх характерні риси та значення для суспільних відносин.

**Предметом дослідження** є різноманітне трактування і значення поняття соціальних норм, їх основні ознаки та класифікація на певні види, функції та роль у правовому регулюванні суспільних відносин.

**РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ**

* 1. **Поняття соціальних норм**

Для проведення якісної та грунтовної роботи ми спершу неодмінно повинні ознайомитися з поняттям «соціальні норми» і його головними аспектами.

Соціальні норми формувалися та стверджувалися одночасно з виникненням і розвитком людського суспільства. З часом спільне життя почало вимагати існування таких правил, які б допомогли розуміти, що прийнятно і правильно, а що є аморальним і недоречним, чітко знати, яка реакція суспільства повинна бути на певні дії осіб: схвалення, чи осуд, наслідування, чи неповага. Необхідним було також регулювати та узгоджувати свої вчинки, поведінку. Таким чином соціальні норми почали свій розвиток та утвердження як втілення основних правил співжиття людського суспільства.

Але не відразу суспільство розуміло значення соціальних норм. Це зумовлено тим, що вони ще переживали етапи свого розвитку й усталення, лише з часом почали впроваджувалися в життя людей все більшою мірою, розширюючи вплив та визначаючи свої функції, завдання, наслідки. Це продовжувалося доти, поки не випрацювався певний механізм регуляції суспільних відносин, який розвивається і досі.

Тож що таке соціальні норми? Як можна охарактеризувати їх поняття і призначення? Якщо заглянути у великий тлумачний словник сучасної української мови, можна довідатися, що термін «норма» визначається як звичайний, узаконений, загальноприйнятий, обов’язковий порядок, правило поведінки людей у суспільстві [1, с. 626].

Але для повного розкриття даного поняття нам потрібно дати визначення ще й терміну «соціальний». З цим також досить добре справляється українська словникова література і зазначає: пов’язаний із життям і стосунками людей у суспільстві; породжений умовами суспільного життя, певного середовища, ладу; існуючий у певному суспільстві; здійснюваний у суспільстві [1, с. 1164].

Ні для кого не секрет, що соціальні норми мають різноманітне трактування в науковців. Це не дивно, адже вони формувалися й функціонували протягом довгого часу та й на сьогоднішній день продовжують дані процеси. А це значить, що визначення науковців створювалися в різні періоди, на неоднаковій матеріальній базі та індивідуальних переконаннях, тим більше, кожне суспільство відрізнялося механізмами регулювання свого соціального життя, що спричиняло відмінності у трактуванні цього поняття.

Наприклад, П. О. Недбайло наголошує на тому, що соціальні норми – це правила загального характеру, які відображають потреби суспільного життя та мають вирішальне значення для практичної діяльності людей [2, с. 5].

Будь-яку соціальну норму можна трактувати як певне веління з метою упорядкування суспільного життя, що розраховане на невизначену кількість типових випадків, звернене до всіх, хто може опинитися в умовах, які передбачаються нормою [3, с. 27] .

Соціальні норми можна вважати і мірою свободи індивіда, яка встановлює межі його соціальної експансії, поведінкової активності, способів задоволення інтересів і потреб [4, с. 212].

Особливістю соціальних норм є те, що вони характеризуються не просто як правила (тому що є звичайні правила, які функціонують і в несоціальних сферах життя, наприклад у фізиці, математиці, граматиці тощо). Дані поняття можна розуміти як норми, що мають чітко окреслений соціальний характер. Це певні детально визначені стандарти, еталони поведінки, що складалися історично або ж збереглися як правила, виконання яких окремою особою чи групою осіб є необхідною умовою злагодженого існування суспільства. Вони встановлюють взаємні відносини між людьми, регулюють різноманітні аспекти спільного життя.

Соціальні норми необхідні суспільству як засіб спрямування поведінки людей у потрібному напрямку для подальшого безперешкодного функціонування соціуму. Проте вони неухильно повинні зважати на осіб, пов’язуватися з їх волею у суспільстві, законними правами і свободами, оскільки в жодному разі не можна забороняти або дозволяти дії, які повністю або частково не залежать від людини.

Можна сказати, що соціальні норми є одною з форм підпорядкування особи загальноприйнятій думці. Індивід не може здійснювати свою волю в суспільстві довільно, зважаючи лише на свої бажання та переконання. Його обов’язком є рахуватися й зважати на життя, переконання, діяльність оточуючих, коритися умовам, які висуває суспільство. Недотримання ж цих вимог веде за собою вольове примушення. Соціальні норми виступають регуляторами поведінки особи в суспільстві, забезпечують визначеність, стабільність, передбачуваність, інтегрованість відносин у соціумі, без них неможлива людська взаємодія та існування суспільства [5, с. 101].

Вар­то за­зна­чи­ти, що си­с­те­ма соціаль­них норм відо­б­ра­жає до­сяг­ну­тий рівень еко­номічно­го, соціаль­но-політич­но­го і ду­хов­но­го роз­вит­ку суспільства і ви­ни­кає через необхідність суспільства певним чином регулювати свої відносини, підтримувати порядок, виявляти повагу одне до одного, зміцнювати суспільні зв’язки. Кон­кретні нор­ми фор­му­ють­ся внаслідок довгої та повторюваної діяль­ності лю­дей як ре­зуль­тат досвіду зразків пев­ної по­ведінки за різних об­ста­вин. Вони взаємодіють зі суспільними відносинами та ні в якому разі не відділяються від них. Вод­но­час, у соціальній нормі закріплюється той варіант по­ведінки, що га­ран­тує най­кра­щий ре­зуль­тат або за­вдає най­мен­шої шко­ди.

**2.2. Основні ознаки соціальних норм**

Соціальні норми, як і будь-які інші явища, визначаються певними ознаками та особливостями, за чим ми можемо їх розрізняти, порівнювати, давати загальну характеристику. Спробуємо навести такі основні риси соціальних норм:

* Соціальні норми – регулятори суспільних відносин. Вони дають зрозуміти, якими мають або можуть бути людські дії в різних ситуаціях на думку певних колективів, регулюють відносини між людьми, об’єднаннями, організаціями тощо. Людина у процесі свого розвитку, взаємодії з суспільством, пізнання середовища та узагальнення випрацьовує правила поведінки, які конкретизуються у вигляді соціальних норм [3, с. 28].
* Соціальні норми виникають в процесі історичного розвитку суспільства. Вони вважаються наслідком свідомих, вольових дій людей, формуються групами осіб, що є безпосередньо зацікавленими у встановленні певних соціальних норм. Формуються й утверджуються на основі досвіду попередніх поколінь.
* Нормативність соціальних норм вважається однією з головних ознак, виходячи навіть із самого терміну «соціальна норма». Вони встановлюють конкретні межі взаємодії учасників суспільних відносин, мають однакову міру поведінки, тобто норму для всіх. Нормативність проявляється і в неодноразовості дії соціальних норм: соціальна норма вступає в дію щоразу, коли виникає типова ситуація, передбачена як умова її вступу в процес регулювання [4, с. 212].
* Санкціонованість. У кожної соціальної норми повинні бути чітко визначені наслідки за її порушення. Усі правила мають мати свої особливі, специфічні гарантії. Своєрідною гарантією дотримання соціальних норм є свідомість людей, а у необхідних випадках воно забезпечується суспільним впливом або державними санкціями.
* Процедурність. Усі соціальні норми мають свою чітко регламентовану та визначену процедуру. Вона визначає порядок виникнення, реалізації, дії, притягнення до відповідальності за порушення певних правил тощо.
* Системність. Для того, щоб ефективно виконувати соціальне регулювання усі норми повинні узгоджуватися між собою, взаємодіяти, ні в якому разі не вступати у протиріччя. Тобто, утворювати цілісну впорядковану систему. Регулюючи вплив однієї групи норма доповнюється та конкретизується іншими соціальними нормами [3, с. 29].
* Загальнообов’язковість. Соціальні норми визначають еталони правильної поведінки, встановлюють заборони, завжди в певній мірі мають обов’язковий, наказовий характер. Тому до осіб, які порушують вимоги соціальних норм можуть застосовуватися заходи впливу в залежності від характеру порушення.
* Поєднання об’єктивних та суб’єктивних характеристик. Об’єктивний характер соціальної норми визначається необхідністю підтримання у людському суспільстві стабільності та порядку, закріплення різних соціальних зв’язків. Малько А. В. та Матузов М. І. зазначають, що соціальні норми виражають об’єктивно необхідні правила спільного людського буття [6, с.211]. Потрібно зазначити, що соціальні норми не формуються відразу. Вони проходять певний історичний розвиток, що зумовлений тиском необхідності. У процесі цього розвитку суспільні зв’язки постійно повторюються, відпрацьовуються, змінюються. Соціальні норми виникають якраз таки внаслідок фіксації, аналізу та узагальнення даних зв’язків. Щодо суб’єктивності, то вона також є надзвичайно важливою характеристикою соціальних норм, адже їх виникнення без етапу пройдення через суспільну свідомість неможливе. Індивіди повинні усвідомлювати, обдумувати, аналізувати та виділяти головні потреби соціуму під час встановлення певних еталонів поведінки. І одним з основних кроків є саме їх закріплення в різноманітних актах, правилах, приписах. Таким чином формується певний рівень правової свідомості, що є пропорційним соціальному та правовому розвитку суспільства. Так, М. С. Кельман та О. Г. Мурашин зазначають, що зміст соціальних норм зумовлений свідомо-вольовою діяльністю людей. [7, с. 39].
* Соціальні норми спрямовують свою дію на чітко визначене коло суспільних відносин, а саме на відносини людини та суспільства. Вони визначаються як важливий інструмент соціального регулювання, що призначений для направлення дій, що становлять загальну поведінку особи в тому напрямку, який приведе до підпорядкування загальним вимогам. Соціальні норми впорядковують лише ті відносини, які формуються в суспільстві шляхом спільної виробничої, суспільної діяльності людей, а також у сім’ї, побуті, в усіх сферах взаємовідносин між людьми.
* Активний характер. Він означає, що існування соціальних норм не залежить від бажання , переконань та свідомості людей. Так, вони впливають на зміст соціальних норм, але аж ніяк не на виникнення і припинення, які керуються об'єктивною потребою суспільства в упорядкуванні відносин, забезпеченні розвитку.

Соціальні норми в будь-якому випадку забезпечуються засобами впливу на поведінку суб’єктів. Це можуть бути як певні навички і особисте переконання, так і суспільний вплив та державний примус.

Отже, соціальні норми – це правила поведінки, що утворюються з метою впорядкування суспільних відносин і вважаються певною мірою свободи людини. Вони є невіддільними від суспільства і поширюють свій вплив на необмежену кількість випадків, вважаються формою підпорядкування особи загальноприйнятій думці. Соціальні норми відо­б­ра­жають до­сяг­ну­тий рівень еко­номічно­го, соціаль­но-політич­но­го і ду­хов­но­го роз­вит­ку суспільства, їм підкоряються всі особи, які опиняються в передбачених ними ситуаціях. Соціальні норми характеризуються загальнообов’язковістю, нормативністю, системністю, поєднанням об’єктивності та суб’єктивності, процедурністю, тощо. Це свідчить про їх неабияку значущість у регулюванні суспільних відносин.

**РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ**

**2. 1. Види соціальних норм**

Соціальні норми становлять великий конгломерат понять і термінів та регулюють різні види суспільних відносин. Кожна з них має свої особливості, значення, процедуру притягнення до відповідальності за порушення тощо. Для зручності і зрозумілості їх почали поділяти на різні види.

За способом утворення і забезпечення виділяють такі соціальні норми:

**Норма права** – це загальнообов’язкове формально визначене правило соціально значущої поведінки, встановлене або санкціоноване державою, спрямоване на регулювання суспільних відносин шляхом визначення прав і обов’язків їх учасників і забезпечене можливістю застосування державного примусу [8, с. 113].

Норма права може також вживатися як «юридична норма», «правова норма». Формуються правові норми, як правило, в спеціальних офіційних приписах, що є публічними і доступними для всіх осіб. Суб’єкти правовідносин обов’язково повинні бути ознайомлені з основними нормами права, щоб досягнути чіткого розуміння того, як мають поводитися в суспільстві, в яких межах здійснювати свою волю. Для забезпечення виконання норм права держава використовує примус у визначеному законом порядку.

**Норми моралі** – цеправила поведінки, що встановлюються в суспільстві відповідно до моральних уявлень людей про добро і зло, справедливість і несправедливість, обов’язок, честь, гідність й охороняються силою громадської думки або внутрішнім переконанням [9, с. 14].

Мораль виступає своєрідним універсальним регулятором людської поведінки, сферу впливу якої не завжди можна обмежити певними рамками. Всюди, де в стосунках проявляється характер поведінки людини, причини й мотиви її вчинків може виникати моральне регулювання, яке має здебільшого оціночний характер й визначає, що добре, а що погано, що справедливо, а що ні.

Мораль завжди відігравала значну роль в житті людини, установлювала основу для формування інших норм, передовсім правових. Наприклад, суб’єкт міг не знати кримінальне право, проте, виходячи з моральної точки зору, розумів, що вбивати та грабувати не можна і таким чином утримувався від протиправної поведінки.

**Корпоративні норми.** Цей вид соціальних норм встановлює правила поведінки в корпораціях (підприємствах, установах, організаціях) для регулювання відносин між людьми, спрямованих на досягнення цілей її функціонування і виражені в її статутах, положеннях, рішеннях [10, с. 272].

Корпоративні норми видаються уповноваженим на те органом у письмовій формі. Вони регулюють порядок створення і припинення діяльності об'єднань, їх цілі та завдання, компетенцію керівних органів, права і обов'язки суб’єктів, поширюються винятково на членів і регулюють відносини, пов’язані з цим членством. Корпоративні норми забезпечуються способами, що передбачені даною громадською організацією і мають відповідати чинним законам та іншим нормативно-правовим актам.

Також корпоративні норми характеризуються багаторазовим використанням, мають загальнообов’язковий та вольовий характер. Не передбачається попереднє визначення осіб, на яких поширюються корпоративні норми [11, с. 21].

**Релігійні норми** – це норми, що регулюють поведінку і специфічні культові дії, які засновані на вірі в існування Бога. Вони відображені в статутах, священних книгах, інших релігійних документах, релігійних книжках [4, с. 214].

Релігійні норми визначають порядок проведення богослужінь, відправлення релігійних культів, вчинення конкретних діянь, або ж утримання від них. Релігійні норми не мають юридичного значення і визначають своїми суб’єктами віруючих.

Можна сказати, що релігія має значний вплив на думки, переконання, почуття, свідомість людей, визначає їх дії в конкретних ситуаціях. Вона не лише проголошує свої головні засади і принципи, а й закарбовується в свідомості осіб.

**Звичаї і традиції** – це правила поведінки, що стали звичкою у результаті багатократного повторення протягом тривалого часу [10, с. 210].

Вони закріпилися у свідомості людей і виконуються в силу звички, не вимагають примусового впливу для їх дотримання. Особливістю є те, що звичаї і традиції не становлять єдиної цілісної системи, а існують хаотично, окремо один від одного.

Окрім того, звичаї і традиції мають загальний, стійкий, консервативний характер, відображають рівень свідомості та психологію жителів певних територій, зберігаючи деякі соціальні пережитки як-от забобони чи прикмети. Вони обов’язково опираються на людину, її думки, переконання, почуття і передаються з покоління в покоління, враховуючи та запозичуючи різноманітні особливості певних періодів.

**Окрім того виділяють соціальні норми за змістом:**

* естетичні, що встановлюють правила відповідно до уявлень про красу;
* культурні, які регулюють поведінку осіб у сфері традиційної та духовної культури, творчої, спортивної діяльності тощо;
* організаційні, що утверджують структуру органів держави, різноманітних громадянських об’єднань;
* політичні , які впорядковують відно­си­ни соціаль­них груп, класів, гро­ма­дян з дер­жав­ною вла­дою, відно­си­ни між кла­са­ми, націями та на­ро­да­ми

[12, с. 72];

* соціально-технічні, які регламентують правила поведінки з предметами природи, техніки та ін.

**2.2 Функції соціальних норм**

Функції соціальних норм – це методи, напрямки впливу норм на суспільство, людей, суспільні відносини. Кожна з них виконує своє призначення, що зумовлює системне та ефективне функціонування соціальних норм у суспільстві.

Функції класифікують за різними критеріями. Це зумовлено багатогранністю їх впливу на суспільні відносини. До спеціальних функцій соціальних норм відносять регулятивну, яка виділяється з-поміж інших як найважливіша. Вона забезпечує регуляцію суспільних відносин на основі встановлення певних правил поведінки, регламентування прав і обов’язків суб’єктів, координує соціальні взаємозв’язки. У її межах відокремлюються дві підфункції: регулятивна статична та регулятивна динамічна.

Можна виділити такі шляхи здійснення регулятивної функції:

* визначення правової суб’єктності громадян правовими нормами;
* закріплення та зміна правового статусу громадян;
* визначення конкретного правового зв’язку між суб’єктами ;
* визначення повноважень органів держави й окремих посадовців;
* встановлення правового статусу юридичних осіб;
* визначення юридичних факторів, спрямованих на виникнення, зміну та припинення правовідносин визначення;

оптимального типу правового регулювання стосовно конкретних суспільних відносин [13, с. 7].

Розглянемо наступну спеціальну функцію соціальних норм – охоронну, яка відіграє надзвичайно велику роль у функціонуванні суспільних відносин, адже призначена для охорони і впливу на суспільні відносини. Вона забезпечує виконання певних норм і призначена для запобігання порушенню норм права, контролює процес взаємодії людей у соціумі.

Чим вищий рівень дії охоронної функції, тим більша кількість осіб слідує загальним правилам. Встановлені санкції чи заборони значно впливають на поведінку суб’єктів, яка під їх впливом стає більш виваженою та усвідомленою. Таким чином, суб’єкти вчиняють меншу кількість порушення норм, бо розуміють наслідки своїх дій.

Охоронна функція має такі особливі ознаки:

* Визначає право як особливу форму впливу на свідомість суспільства та поведінку окремих осіб, що здійснюється шляхом встановлення різноманітних заборон, санкцій, запровадження спеціальної відповідальності тощо.
* Здійснює інформування суб’єктів правовідносин щодо того, які дії відповідають нормам, а які ні. Доводять до відома перелік соціальних цінностей, які охороняються і за порушення яких настає відповідальність.
* Визначається культурним, соціально-економічним та політичним рівнем суспільства. Розвиток суспільства має значний вплив на методи охорони [13, с.7-8].

Існують й інші функції соціальних норм. Наступною розглянемо комунікативно-інформаційну, яка характеризується тим, що соціальні норми забезпечують взаємодію, спілкування між об’єктами. Таким чином відбувається інтеграція, передача цінних відомостей, об’єднання членів суспільства, а також передача інформації від одного суб’єкта до іншого про поведінку певного суб’єкта [14].

Трансляційна функція, яку ще звуть освітньою, характеризується тим, що передає інформацію від одних осіб іншим про певний досвід (як позитивний, так і негативний). Він може стосуватися певних явищ, видів організації суспільних відносин між суб’єктами, певної іншої діяльності. За рахунок цього досвіду наступні покоління від минулих переймають надзвичайно важливу інформацію, яка стосується різноманітних явищ, понять, закономірностей існування та ефективного функціонування різних суспільних та правових систем, світу в цілому. За допомогою цих знань люди зможуть зосередитися на помилках і досягненнях минулих поколінь й зробити обгрунтований висновок, виробити свої механізми правового регулювання, які будуть близькими до ідеалу, оскільки побудовані на багаторічній практиці.

Не варто забувати і про оцінювальну функцію, що базується на розумінні того, що соціальні норми є своєрідними критеріями оцінювання певних дій суб’єктів суспільних відносин. Вони визначають, правомірною, чи ні є поведінка особи, здійснюють критичний аналіз того, як мала вчинити та як вчинила особа в окремій ситуації.

Соціальні норми характеризуються також еталонною функцією, яка сприяє утвердженню в свідомості людини певних ідеалів поведінки, що не дозволятимуть вчиняти порушення правил і забезпечуватимуть активну участь індивіда у житті суспільства. Вона означає, що соціальні норми здійснюють внутрішнє встановлення поведінки людини, яке відповідає загальним правилам.

Отже, соціальні норми можна класифікувати на різні види. За способом утворення і забезпечення на норми права, норми моралі, корпоративні норми, релігійні норми, звичаї і традиції. За змістом на естетичні, культурні, політичні, організаційні, соціально-технічні. Кожна з них має своє спеціальне призначення у суспільстві, виконує певні завдання, що визначає її значущість та особливість. Соціальні норми, об’єднуючись в одну цілісну систему, виконують надзвичайно важливі функції: регулятивну, охоронну, інформаційно-комунікативну, транслянційну, оцінювальну, еталонну, а таким чином здійснюють великий вплив на суспільство.

**РОЗДІЛ 3. РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН**

Розвиваючись та вдосконалюючись, соціальні норми стають певною особливою системою регуляторів суспільних відносин, яка здійснює великий вплив на правову культуру, правову свідомість, поведінку людей. А їх регулювання суспільних відносин є беззаперечним показником ступеня розвитку суспільства.

Взагалі, соціальні норми мають значний вплив на суспільні відносини, оскільки забезпечують підтримання певної стабільності в соціумі та упорядкування людських відносин на основі чітко визначених норм і правил. Вони є сукупністю різноманітних впливів на поведінку особи, які спрямовані на досягнення певної мети та характеризуються схожими методами, програмою досягнення загального порядку.

Нам потрібно зосередити свою увагу саме на правовому регулюванні суспільних відносин, адже воно відіграє провідну роль у системі регуляторів. Інші соціальні норми, наприклад, норми моралі, корпоративні норми, звичаї здійснюють вплив лише на типові для них види суспільних відносин. Право ж виступає основним регулятором, на основі й в дусі якого формуються інші соціальні норми, які не повинні йому перечити.

Правове регулювання, за твердженням А.Т. Комзюка, визначається як специфічний вплив, що здійснюється правом як особливим нормативним інституційним регулятором. При цьому правове регулювання має цілеспрямований, організаційний, результативний характер і здійснюється за допомогою цілісної системи засобів [15, с.47] .

Таким чином, правове регулювання призначене для упорядкування суспільних відносин за допомогою певних правил, норм, еталонів поведінки, зразків, які є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами, що потрапили в ситуацію, передбачену цими правилами.

Характеризуючи правове регулювання, ми повинні зазначити, що воно є особливим різновидом соціального регулювання, і здійснює вплив на суспільні відносини за допомогою спеціальних юридичних засобів. А тому варто зосередити свою увагу саме на значенні впливу правових норм на суспільні відносини.

Зараз, в умовах формування в Україні основ правової держави, дане регулювання суспільних відносин є надзвичайно актуальним та потрібним. Тому що правовою державою можна назвати лише ту форму організації, в якій присутня висока правова врегульованість суспільних відносин. Отже, питання підвищення ролі права постають у центрі уваги і відображаються у найважливіших державних і громадських документах. [ 16, с. 54-55 ].

Правове регулювання не є будь-якою державною діяльністю, а передбачає лише ті дії, які безпосередньо стосуються встановлення та реалізації певних моделей суспільного розвитку.

Існують такі способи правового регулювання:

* дозвіл, тобто закріплення за людиною прав на її активні дії, що не суперечать закону;
* забов’язання, яке передбачає покладення обов’язків на людину, обмежуючи її в певних правах;
* заборона , іншими словами, табу на певні дії, що суперечать правилам, установленим у суспільстві.

Описані дії в певній мірі виконуються соціальними нормами, зокрема правовими, як втіленням основних правил функціонування суспільства. З допомогою норм права досить активно здійснюється процес закріплення основних правил поведінки, прав та обов’язків осіб, заборон. Це дозволяє суспільству безперешкодно функціонувати.

Не стане новизною той факт, що соціальні норми розвивають світоглядний механізм людини, її думку щодо того, що є правильним і прийнятним, а що робити не варто і несе за собою певні негативні наслідки. Вони формують свідомість особи як повноцінного суб’єкта суспільних відносин, який розуміє наслідки вчинених дій. У цьому визначну роль відіграють саме норми моралі, на принципах яких в певній мірі формується правове регулювання.

Варто зазначити, що соціальні норми ні в якому разі не можуть передбачати здійснення таких дій, які обмежуватимуть честь і гідність особи. Вони навпаки здійснюються на засадах поваги до людини і виконання її основних особистих прав. Своєю головною метою соціальні норми мають забезпечення інтересів суспільства і ліквідацію умов, які перешкоджають їх здійсненню. Надзвичайно важливим їх завданням є форму­ван­ня та збе­ре­жен­ня осо­би­с­тості для її функціону­ван­ня в умо­вах соціаль­но­го жит­тя [ 17, с. 104 ].

Соціальні норми обов’язково повинні зважати на свободу волі суб’єктів і здійснювати регулювання тими шляхами, які приведуть до найкращого результату регулювання відносин. Вони забезпечують строге дотримання прав та свобод суб’єктів суспільних відносин, таким чином забезпечуючи високий рівень порядку та усвідомлення соціальної цінності людини.

Соціальні норми надають суспільству певної усталеності у відносинах, конкретної чіткості та визначеності, адже встановлюють основи для повноцінного життя суб’єктів шляхом закріплення основних правил. Ці правила вказують на те, який вигляд повинна мати доцільна, виважена та моральна поведінка в окремих ситуаціях, визначають і ті дії, що вважаються протиправними, неприйнятними. Соціальні норми забезпечують безперешкодну реалізацію особою своєї волі, якщо вона не суперечить встановленим нормам. Вони також гарантують охорону, підтримку та сприяння виконання правил з метою досягнення бажаних результатів у регулюванні суспільних відносин і передбачають здійснення санкцій за вчиненні порушення правил поведінки, таким чином установлюють порядок в суспільстві, розуміння суб’єктами наслідків своїх дій.

Виступаючи певним взірцем поведінки, соціальні норми вказують на еталони, ідеали того, як має вчиняти людина в певних випадках. Вони формують бачення людини про те, що добре, а що погано, що прийнятно, а що ні, таким чином стають на заваді її неправомірних дій. Наприклад, особа, зважаючи на свої моральні й етичні переконання не вчинятиме вбивства, оскільки знає наслідки цих дій і приблизну оцінку суспільства. Соціальні норми виз­на­ча­ють типовий стан­дарт по­ведінки, слу­гу­ють орієнти­ра­ми під час ви­бо­ру соціаль­но схва­ле­них дій і вод­но­час ви­с­ту­па­ють за­со­бом кон­тро­лю за ни­ми.

Також соціальні норми вказують на принципово важливі питання і проблеми, що виникають у суспільних відносинах і безпосередньо сприяють їх вирішенню. За допомогою соціальних норм розробляються спеціальні методи регулювання суспільних відносин, що складаються із заборон, зобов’язань та покарань. Об’єднуючись, вони утворюють цілісну систему, яка забезпечує регулювання та впорядкування суспільних відносин у всіх сферах життя.

Отже, можемо підсумувати, що соціальні норми мають величезне значення у правовому регулюванні суспільних відносин. Вони формують свідомість індивідів на основі закріплених правил, що потім дозволяє направляти діяльність суспільства у потрібному напрямі і розбудовувати свідому, активну спільноту, сприяють охороні і забезпеченню основних інтересів людини, вирішують найважливіші проблеми суспільства, таким чином утворюють порядок та стабільність в соціумі. У переважній більшості, говорячи про правове регулювання, ми думаємо про участь саме правових норм у даному процесі, проте не варто забувати про те, що право не формується самостійно. Воно складається на основі інших соціальних норм: моралі, звичаїв тощо. А значить й інші соціальні норми мають неабиякий вплив на правове регулювання суспільних відносин.

**ВИСНОВКИ**

Отже, можна підсумувати, що соціальна норма – це встановлене багаторічною роботою правило, певні уявлення та переконання, що становлять еталон поведінки суб’єкта в окремих ситуаціях. Соціальні норми в значній мірі відображають потреби суспільного життя і служать для його упорядкування, поширюються на коло осіб, які опиняються в передбачених ними умовах. Соціальні норми можна вважати також і мірою свободи людини, методами задоволення її потреб.

Соціальні норми характеризуються рядом ознак. Такими як регулятивність, нормативність, загальнообов’язковість, санкціонованість, процедурність, системність, поєднання об’єктивних та суб’єктивних ознак, активний характер, спрямування дії на чітко визначені види суспільних відносин, формування у процесі розвитку самого суспільства. Вони усі відіграють велику роль у формуванні такого поняття як «соціальні норми», характеризуючи його з різних сторін.

Соціальні норми поділяються на різні види залежно від їх виникнення і впливу на суспільні відносини. Виділяють норму права як одну з найважливіших; норми моралі впливають на свідомість людини і впроваджують в неї ідеали справедливості; корпоративні норми встановлюють правила поведінки в різноманітних корпораціях, впорядковуючи робітничі відносини; релігійні норми впорядковують сферу вірувань, звичаї і традиції вказують

Функціональна характеристика соціальних норм також є не мало важливою.

Варто виокремити такі їх функції: - регулятивна – яка забезпечує регуляцію суспільних відносин на основі встановлення певних правил поведінки; -охоронна – сприяє виконанню певних норм, запобігає їх порушенню, контролює взаємовідносини суб’єктів; -комунікативно-інформаційна – забезпечує взаємодію, передачу інформації між людьми; -трансляційна – виконує передавання цінного досвіду; -оцінювальна – грунтується на оцінюванні дій осіб як правильних і не правильних; -еталонна – забезпечує утвердження в свідомості людини засад ідеальної поведінки.

Правове регулювання суспільних відносин – упорядкування відносин, що здійснюється юридичними засобами і на що значний вплив мають соціальні норми. Адже впроваджують в свідомість людини розуміння добра і зла, правильної і небажаної поведінки, розвивають етичні переконання, не дають здійснювати порушення встановлених правил, базуються на засадах поваги до людини і додержання її особистих прав. Також соціальні норми закріплюють основні правила, передбачають здійснення санкцій за їх порушення, установлюють порядок в суспільстві, розуміння суб’єктами наслідків своїх дій, є певним взірцем поведінки.

Отже, можемо підсумувати, що соціальні норми мають величезне значення у правовому регулюванні суспільних відносин. Вони формують свідомість індивідів на основі закріплених правил, що потім дозволяє направляти діяльність суспільства у потрібному напрямі і розбудовувати свідому активну спільноту. Вони сприяють охороні і забезпеченню основних інтересів людини, вирішують найважливіші проблеми суспільства, таким чином утворюють порядок та стабільність в соціумі. У переважній більшості, говорячи про правове регулювання, ми думаємо про участь саме правових норм у даному процесі, проте не варто забувати про те, що право не формується самостійно. Воно складається на основі інших соціальних норм: моралі, звичаїв тощо. А значить й інші соціальні норми мають неабиякий вплив на правове регулювання суспільних відносин.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Богдановська О.В. Засвоєння соціальних норм як складова шкільної соціалізації. *Педагогіка і психологія*. 1999. № 4. С. 99–104.
2. Великий тлумачний словник української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.
3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. Київ: МАУП, 2003. 240с.
4. Гольцова О. Є. Соціальне регулювання та правове регулювання – співвідношення понять. *Часопис Київського університету права*. 2013. №2. С. 53-57.
5. Євхутич І.М. Мораль і право – взаємопов’язані і взаємопроникаючі системи регуляції суспільного життя. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2012. №1. С. 10-20.
6. Заморська Л. І. Функцї права : змістовно-теоретичний аналіз. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2015. № 6. С. 3-9.
7. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія права (зі схемами, кросвордами, текстами). Київ: Кондор, 2002. 354 с.
8. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: монографія. / за заг. ред. Бандурки О. М. Харків : Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 336 с.
9. Кравчук М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти) : навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл. 3-тє вид., змін і доп. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 524 с.
10. Лисюк І. І. Призначення та роль соціальних роль у регулюванні суспільних відносин. *Юридичні і політичні науки*. 2001. №51. С. 100-105.
11. Матузов Н. И. Теория государства и права : учебн. Москва: Юристъ, 2004. 245 с.
12. Мохонько А.В. Політичні норми: підходи до визначення та особливості. *Держава і право*. 2004. № 49. С. 70-75.
13. Недбайло П. Е. Советские социалистические правовые нормы. Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1959. 169 c.
14. Петровська О.К. Корпоративні норми в регулюванні діяльності інститутів громадянського суспільства. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського*. 2019. №6. С. 18-22.
15. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підруч. Харків: Консум, 2001.656с.
16. Тихонович Л.А. Поняття соціальних норм та їх ознаки*. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право»*. 2011. №16. С. 24-30.
17. Функції соціального регулювання та різновиди соціальних норм. Навчальні матеріали онлайн.

URL:<https://pidru4niki.com/2015073165737/pravo/funktsiyi_sotsialnogo_regulyuvannya_riznovidi_sotsialnih_norm> ( дата звернення: 28.11.2020).