Шумна Лариса Петрівна. Соціальна підтримка як організаційно-правова форма соціального забезпечення.- Дисертація д-ра юрид. наук: 12.00.05, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2014.- 300 с.

**Міністерство освіти і науки України**

**ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

*На правах рукопису*

**ШУМНА ЛАРИСА ПЕТРІВНА**

УДК 349.3:364-787.2

**СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

12.00.05 – трудове право;

право соціального забезпечення

Дисертація на здобуття наукового ступеня

доктора юридичних наук

**Науковий консультант –**

Ярошенко Олег Миколайович

доктор юридичних наук, професор

**Чернігів – 2014**

**Зміст**

**ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………..………...4**

**ВСТУП…………………………………………………………………...............5**

**РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ.............................................................................................................16**

1.1. Соціальна держава – втілення ідеї соціальної справедливості………..…16

1.2. Зміст і призначення соціальної функції держави……………………..…..70

1.3. Соціальна політика в системі засобів реалізації соціальної функції держави ……………………………………………………………...………….111

**Висновки до розділу 1 ………………………………………..……………....157**

**РОЗДІЛ 2. ІСТОРИКО-ПРАВОВА ҐЕНЕЗА СОЦІАЛЬНО-ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ ………...….170**

2.1. Значення і зміст соціально-забезпечувальної функції держави у князівсько-царську добу ……………………………………..……………..…170

2.2. Значення і зміст соціально-забезпечувальної функції держави за радянських часів ………………………………..…………………………..….184

**Висновки до розділу 2 ………………………………………..………………212**

**РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ………………………………………………………….…225**

3.1. Організаційно-правові форми соціального забезпечення …………..….225

3.2. Поняття і суттєві ознаки соціальної підтримки ……………………..….257

3.3. Загальна мета соціальної підтримки ………..………………………..….269

3.4. Основні функції соціальної підтримки ………….…………………..…..280

**Висновки до розділу 3 ……………………………………………………..…295**

**РОЗДІЛ 4. СУЧАСНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ………………………………………………………………………………..….305**

4.1. Міжнародно-правові стандарти соціальної підтримки …………………305

4.2. Основні принципи соціальної підтримки в Україні …………………….329

4.3. Напрямки вдосконалення правового регулювання соціальної підтримки в Україні ……………………………………………………………………….…365

**Висновки до розділу 4 ……………………………………………………..…379**

**ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….…..385**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………..403**

**ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ:**

АРК – Автономна Республіка Крим

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я

ЖК України – Житловий кодекс України

ЄС – Європейський Союз

ЄСХ(п) – Європейська соціальна хартія (переглянута)

КАС України – Кодекс адміністративного судочинства України

КВК України – Кримінально-виконавчий кодекс України

КЗпП України – Кодекс законів про працю України

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення

ЛЖВ – люди, які живуть з ВІЛ/СНІДом

Мінсоцполітики – Міністерство соціальної політики України

Мінюст – Міністерства юстиції України

МОП – Міжнародна організація праці

ОБСЄ – Організація з безпеки та співробітництва в Європі

ООН – Організація Об’єднаних Націй

СНД – Співдружність Незалежних Держав

ЮНЕСКО – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Проголошення України у ст. 1 Основного Закону соціальною державою стало найважливішою політичною установкою, що зумовлює зміст і спрямованість її діяльності. Виникнувши в перебігу еволюції суспільних відносин як відповідь на зміну ролі людини, соціальна держава сама по собі стала важливим чинником соціальної політики. Проте нині мало підстав вважати, що Україна остаточно сформувалася як соціальна держава. Скоріше можна стверджувати, що вона лише стає на цей шлях. Нерозуміння природи соціальної держави, брак уявлень про її функції й механізми, неоднозначність підходів до понятійного апарату призводять до неадекватності політичних та економічних дій. У той же час загальновизнано, що така держава має місце, тільки коли державна влада реально гарантує громадянам їх соціальні права. Головні напрямки соціальної політики, що мають провідне значення в житті суспільства в цілому й кожної окремої людини, закріплені в Конституції України. Вони передбачають забезпечення соціального захисту й соціальної справедливості, створення гідного рівня життя людей, наявність ефективного державного механізму реалізації соціальної політики.

Хоча у процесі проведення в Україні соціально-економічних реформ пріоритети постійно міняються, нинішня ситуація наочно продемонструвала зростання значущості соціального чинника, який поступово стає домінуючим серед інших детермінант розвитку соціуму. Це пов'язано з тим, що можливості економічного зростання за сучасних умов вирізняються таким чинником, як людський капітал, формування й розвиток якого багато в чому залежить від стану соціальної сфери. Проте існуюча в Україні система соціальної підтримки громадян не забезпечує належного захисту більшості населення: (а) не охопленими соціальними послугами залишаються значні його прошарки; (б) система надання послуг є недостатньо ефективною; (в) не ведеться системна робота із залучення до надання соціальних послуг громадських, благодійних і релігійних організацій; (г) бракує комплексного підходу до подолання людиною виникаючих складних життєвих ситуацій; (д) соціальні послуги задовольняють лише невідкладні потреби уразливих груп населення, та й вони не орієнтовані на запобігання виникненню складних життєвих обставин, не формують в осіб навичок реінтеграції в суспільство. Брак гнучкої й цілеспрямованої державної політики у сфері соціальної підтримки – одна з основних проблем поточного періоду. Колишня радянська система, побудована на зрівняльних принципах, виявила свою неефективність, однак і діюча не дозволяє справедливо перерозподіляти ресурси на користь тих громадян, які найбільше потребують допомоги з боку держави. Підтримка їм найчастіше надається за категоріальним принципом, незалежно від матеріального становища й потреб її одержувачів. По суті, заходи соціальної підтримки населення виконують функцію компенсації надлишкової соціальної нерівності. Тому важливо розуміти, які запити пред'являють громадяни до держави у сфері соціальної підтримки, а також якою мірою вони обґрунтовані.

Глибока криза вітчизняної системи соціальної підтримки, брак повноцінної законодавчої бази й одностайності вчених щодо численних проблем у сфері надання соціальних послуг обумовлюють актуальність пошуку нових, інноваційних підходів до розв’язання проблеми правового забезпечення населення. Реформування системи соціальних послуг слід здійснювати в напрямку підвищення їх якості, посилення адресності, підвищення ефективності й наближення до потреб їх отримувачів.

Теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи послужили наукові праці таких учених-правознавців, як В. В. Андріїв, В. С. Андрєєв, Є. І. Астрахан, В. А. Ачаркан, Н. Б. Болотіна, В. Я. Бурак, М. О. Буянова, М. А. Вігдорчик, Т. З. Гарасимів, В. О. Гончаров, О. Д. Зайкін, Т. А. Занфірова, М. Л. Захаров, Р. І. Іванова, М. Л. Захарова, Н. О. Мельничук, О. Є. Мачульська, О. В. Москаленко, Т. О. Постовалова, С. М. Прилипко, В. Д. Роїк, С. М. Сивак, С. М. Синчук, І. М. Сирота, Б. І. Сташків, Е. Г. Тучкова, О. Г. Чутчева, О. М. Ярошенко та ін. Однак, незважаючи на їх вагомі здобутки, в Україні, як і в країнах близького зарубіжжя, немає жодної комплексної наукової роботи, присвяченої соціальній підтримці громадян як організаційно-правовій формі соціального забезпечення.

**Мета і завдання дослідження.** Мета дисертаційної роботи полягає у визначенні юридичної природи соціальної підтримки населення як організаційно-правової форми його соціального забезпечення, в комплексному порівняльно-правовому аналізі міжнародних і національних-правових стандартів у цій царині, в розробленні конкретних наукових рекомендацій і внесенні практичних пропозицій з удосконалення нормативно-правового забезпечення і правозастосовної практики для посилення захисту конституційних прав громадян на соціальний захист і достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, забезпечення поваги до кожної людини та її гідності, а також для досягнення толерантності й гуманізму в досліджуваній сфері.

Для досягнення окресленої мети поставлені такі дослідницькі завдання:

– охарактеризувати державу як суб’єкта права соціального забезпечення й установити її взаємовідносин з іншими суб’єктами цієї галузі права;

– опрацювати сучасний стан наукового розроблення проблеми соціальної держави і прав людини;

– показати роль соціальної держави в реалізації конституційного права людини на соціальний захист;

– висвітлити зміст і призначення соціальної функції держави;

– співвіднести економічну й соціальну функції держави за сучасних умов;

– спрогнозувати подальший розвиток соціальної функції держави;

– з’ясувати місце соціальної політики в системі засобів виконання соціальної функції держави;

– окреслити способи реалізації соціальної політики держави;

– провести періодизацію становлення й розвитку соціально-забезпечувальної функції в Україні;

– систематизувати організаційно-правові форми соціального забезпечення;

– перелічити суттєві ознаки правової конструкції «соціальна підтримка», сформулювати її дефініцію;

– розкрити співвідношення соціальної підтримки з іншими організаційно-правовими формами соціального забезпечення;

– назвати загальну мету соціальної підтримки;

– навести характеристику основних функцій соціальної підтримки;

– виявити міжнародно-правові стандарти соціальної підтримки;

– виокремити основні цілі державної політики щодо реалізації міжнародно-правових стандартів соціальної підтримки;

– визначити принципи соціальної підтримки в Україні й розкрити їх зміст;

– проаналізувати сучасний стан нормативно-правового регулювання надання соціальної підтримки в Україні;

– сформулювати й обґрунтувати основні напрямки вдосконалення правового забезпечення надання соціальної підтримки в Україні.

*Об’єктом дослідження* виступають суспільні відносини, що виникають під час реалізації особами, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, свого конституційного права на соціальну підтримку.

*Предметом дослідження* послужила соціальна підтримка як організаційно-правова форма соціального забезпечення в умовах реформування соціальної сфери в Україні.

**Методи дослідження.** Відповідно до мети і задач дисертаційного дослідження використано загальні і спеціальні методи наукового пізнання правових явищ, що забезпечило об’єктивність, усебічність і повноту отриманих результатів. Діалектичний метод сприяв розгляду соціальної підтримки як складноструктурованого явища, що перебуває в постійному розвитку і взаємодії з іншими організаційно-правовими формами соціального забезпечення. Застосування логіко-семантичного методу поглибило понятійний апарат науки права соціального забезпечення: запропоновано дефініції понять «соціальна функція держави», «соціальна політика», «соціальна підтримка», «функції соціальної підтримки», «міжнародно-правові стандарти соціальної підтримки», «принципи соціальної підтримки» та ін. Метод класифікації став у нагоді при характеристиці видового розмаїття соціальних послуг. Формально-юридичний послужив універсальним способом аргументації наукових висновків. Оперування історико-правовим методом дозволило окреслити основні періоди ґенези державної соціально-забезпечувальної функції в Україні. Порівняльний задіяно для аналізу співвідношення міжнародно-правових стандартів соціальної підтримки й національної законодавчої та правозастосовної практики в цій царині. Соціологічний метод допоміг виявити проблеми, що суттєво впливають на ефективність соціальної підтримки в Україні. Прогностичний метод знайшов своє відбиття при спробах спрогнозувати шляхи подальшого розвитку соціальної підтримки в Україні і сконструювати пропозиції з удосконалення чинного законодавства.

Основні положення й висновки, сформульовані в дисертації, ґрунтуються на аналізі чинного національного законодавства, практики його застосування, на нормативно-правових актах зарубіжних країн і на загальновизнаних міжнародних стандартах.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в тому, що подана на захист дисертація є першим у вітчизняній науці права соціального забезпечення самостійним завершеним системним науковим дослідженням теоретичних і практичних проблем соціальної підтримки як однієї з основних організаційно-правових форм соціального забезпечення, розглянутих з позицій діалектичного розвитку соціальної держави, в якому окреслено сучасні тенденції розвитку правового регламентування цієї сфери як в Україні, так і в зарубіжних державах, а також напрацьовано інноваційні шляхи вдосконалення національного законодавства.

Відповідно до поставленої мети й завдань дисертаційної роботи на захист виносяться нижченаведені наукові висновки й положення.

*Уперше:*

– виокремлено й розглянуто з позицій доктрини права соціального забезпечення основні способи реалізації соціальної політики – державні соціальні стандарти й нормативи, соціальні програми й соціальні заходи;

– доведено необхідність розроблення і прийняття Закону «Про засади державної соціальної політики», запропоновано його структуру і сформульовано пропозиції щодо змістовного наповнення цього нормативно-правового акта;

– проведено періодизацію становлення й розвитку соціально-забезпечувальної функції держави в Україні;

– запропоновано систему організаційно-правових форм соціального забезпечення, яка охоплює: (1) державне соціальне забезпечення: (а) соціальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України, за якого види, умови, норми й порядок такого забезпечення, а також коло осіб, які мають право на нього, встановлюються виключно законами України, а обсяги фінансування щорічно визначаються в Держбюджеті України; (б) соціальна підтримка, що становить собою систему соціального забезпечення осіб (які перебувають у скрутних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати) за рахунок коштів Державного й місцевих бюджетів; (в) соціальні пільги й субсидії; (2) недержавне соціальне забезпечення: (а) добровільне соціальне страхування; (б) недержавне пенсійне забезпечення; (в) забезпечення за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб; (3) змішане (партнерське) соціальне забезпечення – загальнообов’язкове соціальне страхування;

– соціальна підтримка трактується як організаційно-правова форма соціального забезпечення, що полягає в повному або частковому поновленні у фізичних осіб або окремих соціальних груп, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, здатності піклуватися про своє особисте життя і брати участь у суспільному житті шляхом безоплатного надання іншим громадянам соціальних послуг і матеріальної допомоги в передбачених законодавством формах;

– опрацьовано сутність і зміст соціальних пільг і субсидій як самостійних організаційно-правових форм соціального забезпечення;

– здійснено класифікацію функцій соціальної підтримки на (а) сутнісно-діяльнісні (захисна, економічна, реабілітаційна й адаптаційна) й (б) попереджувально-гуманістичні (ідеологічна, профілактична й патронажна);

– аргументується, що надання оплатних соціальних послуг є одним з видів цивільно-правового договору, а безоплатне соціальне обслуговування має місце в рамках соціальної підтримки;

– обстоюється позиція щодо виокремлення таких принципів соціальної підтримки, як загальність, гуманність і поважливе ставлення до осіб, які отримують соціальну підтримку, законність, доступність, справедливість, рівність в отриманні соціальної підтримки, добровільність, адресність, своєчасність, комплексність, конфіденційність інформації особистого характеру, що стосується отримувача соціальної підтримки, залучення отримувача послуг до розв'язання власних проблем; пріоритетність попередження виникнення складних життєвих обставин, відповідальність за надану соціальну підтримку;

– детально вивчено проблему соціальної підтримки осіб, які відбували покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

– міжнародно-правові стандарти соціальної підтримки розглянуті як комплекс визнаних світовим співтовариством тривалої дії добровільно взятих зобов'язань держав у сфері соціальної підтримки, які знайшли закріплення в міжнародних актах, увібрали в себе найвищі досягнення людства в цій царині і які визначають зміст, обсяг і суб’єктів отримання соціальної підтримки, а також порядок та умови її реалізації, щодо виконання яких можливе застосування заходів міжнародного впливу й контролю;

– визначено основні міжнародно-правові стандарти соціальної підтримки й розкрито їх зміст;

– сформульовано й обґрунтовано систему основних цілей державної політики України щодо реалізації міжнародно-правових стандартів соціальної підтримки.

*Удосконалено:*

– твердження, що право соціального забезпечення належить до публічного, яке в сучасних умовах набуває деяких ознак права приватного, а саме: (а) спрямованість на захист інтересів окремої особи, а не всього суспільства, (б) поширення договірного способу правового регулювання відносин і (в) формування системи недержавного соціального забезпечення;

– розуміння того, що держава є специфічним суб’єктом права соціального забезпечення;

– трактування соціальної функції держави у вузькому й широкому значеннях;

– усвідомлення загальної мети соціальної підтримки, що полягає в повному або частковому поновленні у фізичних осіб або окремих соціальних груп здатності піклуватися про себе особисто і брати участь у суспільному житті;

*Дістали подальшого розвитку:*

– розуміння ґенези соціальної держави і змісту її суттєвих ознак;

– висновок, що організаційно-правову форму соціального забезпечення треба розглядати як законодавчо передбачений спосіб організації здійснення права громадян на соціальне забезпечення, що має спеціальні завдання, зумовлений соціальними ризиками й видами забезпечення, колом суб’єктів, які їх отримують і які їх надають, а також джерелами й порядком формування відповідних коштів;

– твердження, що функціями соціальної підтримки є законодавчо закріплені, відносно самостійні, взаємопов’язані й історично зумовлені основні напрямки впливу, в яких виявляється природа цієї організаційно-правової форми соціального забезпечення й завдяки яким реалізується її призначення в суспільстві й державі.

**Практичне значення одержаних результатів** полягає у тому, що сформульовані в цій науковій роботі положення, узагальнення, висновки й рекомендації сприяють розв’язанню теоретико-прикладних проблем забезпечення прав громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, на соціальну підтримку. Дисертаційні дослідження можуть бути використані:

– у правотворчості – у процесі підготовки проектів нових законодавчих актів (Кодексу соціального обслуговування населення України, Закону «Про засади державної соціальної політики») й удосконалення чинних Законів України («Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про волонтерську діяльність», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», а також підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих на їх розвиток;

– у правозастосуванні – при використанні рекомендацій і пропозицій у практичній роботі центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суддів, державних і комунальних закладів та установ, що надають соціальні послуги, громадських, благодійних і релігійних організацій, а також фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з наданням соціальних послуг;

– у науково-дослідницькій роботі – для подальших загальних і спеціальних наукових досліджень теоретичних і практичних проблем реалізації громадянами своїх конституційних прав на соціальний захист і достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї;

– у навчальному процесі – при вивченні у вищих і спеціальних юридичних освітніх закладах таких навчальних дисциплін, як «Право соціального забезпечення в Україні», «Міжнародні соціальні стандарти», «Соціальне обслуговування», при підготовці підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, а також у науково-дослідницькій роботі студентів таких закладів.

**Апробація результатів дисертації.** Висновки і пропозиції, отримані за результатами проведеного дослідження, були обговорені й підтримані кафедрою трудового права і права соціального забезпечення Чернігівського державного технологічного університету.

Основні теоретичні напрацювання і прикладні рекомендації цього наукового рукопису оприлюднені в тезах доповідей і наукових повідомлень на міжнародних і регіональних науково-теоретичних і науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення» (м. Харків, 2011 р.); «Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері» (м. Харків, 2011 р.), «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2012 р.), «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 2012 р.), «Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства» (м. Путивль, 2012 р.), «Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми» (м. Харків, 2012 р.), «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права» (м. Одеса, 2012 р.), «Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку» (м. Харків, 2012 р.), «Протиправна поведінка: погляд крізь призму юридичної науки» (м. Ніжин, 2012 р.), «Правове забезпечення соціальної сфери» (м. Одеса, 2013 р.), «Трудове законодавство: шляхи реформування» (м. Харків, 2013 р.), «Захист прав людини – європейський вимір України» (м. Севастополь, 2013 р.), «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід» (м. Луганськ, 2013 р.), а також на засіданні науково-практичного «круглого столу» «Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення» (м. Запоріжжя, 2012 р.).

**Публікації.** Визначальні теоретико-прикладні положення й результати дослідження знайшли відбиття в індивідуальній монографії «Право на соціальну підтримку і гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки», у 22-х наукових статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях України та зарубіжних країн, а також тез 16-ти доповідей і наукових повідомлень, оприлюднених на вказаних конференціях.

**ВИСНОВКИ**

У дисертації подано теоретичне узагальнення й вирішення наукового завдання, яке полягало у визначені юридичної природи соціальної підтримки населення як організаційно-правової форми соціального забезпечення, проведенні комплексного порівняльно-правового аналізу міжнародних і національно-правових стандартів у цій царині, розробленні конкретних наукових рекомендацій і внесенні практичних пропозицій з удосконалення нормативно-правового забезпечення і правозастосовної практики для посилення захисту конституційних прав громадян на соціальний захист і достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, забезпеченні поваги до кожної людини та її гідності, а також для досягнення толерантності й гуманізму в досліджуваній сфері. За результатами проведеного дослідження зроблено відповідні висновки і сформульовано певні пропозиції:

1. Межа між правом приватним і публічним рухлива. Конфлікт інтересів, зафіксованих у приватних і публічних нормах, може виразитися, зокрема, в їх колізіях. Зрештою, оскільки охорона приватного інтересу потрібна у всіх сферах суспільних відносин, норми приватного права мають бути в усіх правових галузях, тобто поділ права на профілюючі (фундаментальні) й комплексні галузі не збігається з поділом права на приватне й публічне. Віднесення тієї чи іншої галузі до права приватного або публічного має умовний характер і здійснюється згідно з перевагою в них, відповідно, приватноправових чи публічно-правових засад.

Хоча традиційно право соціального забезпечення вважається публічним правом, однак сьогодні воно набуває окремих ознак права приватного, як-от: (а) спрямованість на захист інтересів окремої особи, а не всього суспільства; (б) поширення договірного способу правового регулювання відносин; (в) формування системи недержавного соціального забезпечення.

2. Держава є специфічним суб’єктом права соціального забезпечення, особливості якого полягають у тому, що вона поєднує в собі політичне й економічне керівництво країною, владу суверена і власника. Позаяк вона, сама визначаючи порядок, форми й характер реалізації належних їй прав, повинна діяти в інтересах суспільства, тобто в інтересах публічних, її правосуб’єктність універсальна. Однак держава повністю не зливається із суспільством, не розчиняється в ньому, а є організацією, яка певним чином відокремлена, інституалізована у вигляді механізму держави, має власні закономірності становлення, функціонування й розвитку, особливі потреби й інтереси. Цілковите злиття суспільних і державних інтересів – це певний ідеал, до якого треба прагнути, оскільки відносинам «держава – суспільство» завжди притаманні певні протиріччя і ці 2 явища можуть мати власні інтереси. Це пов’язано з тим, що інтереси державні формуються під впливом інтересів певних політичних груп або окремих осіб. Завдання правової демократичної соціальної держави – звести такі впливи до мінімуму.

Спроби розглядати державні органи як самостійні суб'єкти права в основному пов'язані з їх активністю у приватноправовій сфері. Проте наявність у правовій державі ситуації, за якої державні органи функціонують як повністю самостійні правові суб'єкти в умовах самоусунення останньої як єдиного суб'єкта від виконання своїх функцій, слід вважати недопустимими. Створення численних центрів державної правосуб'єктності не сприяє стабільності ні в економіці, ні в політиці, ні в соціальній царині. Тому визнання держави єдиним правовим суб'єктом зі складним механізмом функціонування, що включає так звані правосуб’єктні державні органи, лише сприятиме розвитку держави сильної. Державний орган має можливість брати участь у правових відносинах як представник держави і в той же час взаємодіє з іншими державними органами в рамках своєї компетенції.

Держава наділена властивостями, що перетворюють її на особливого суб'єкта права соціального забезпечення, позаяк вона (а) ухвалює законодавчі акти, якими керуються всі інші суб'єкти права, і (б) приймає адміністративні акти, на підставі яких виникають соціально-забезпечувальні правовідносини, в тому числі й незалежно від волі іншої сторони.

3. Виникнення соціальної держави є об’єктивною закономірністю державного розвитку, своєрідною реакцією на новітні процеси суспільної еволюції, пов’язаної з проблемами людського буття в умовах вільної ринкової економіки. Стержнем цих проблем виступають взаємовідносини держави й особистості. Соціальна держава з'явилась і продовжує бути відповіддю не тільки на недоліки правової демократичної держави в її ліберальному варіанті, а й на невдалу спробу соціалізму забезпечити кожній людині матеріальну свободу, соціальну справедливість і рівність. Соціальна орієнтація економіки виявляється насамперед у підпорядкуванні виробництва споживачеві, задоволенні соціальних потреб населення і їх стимулюванні. Окрім того, вона передбачає необхідний перерозподіл доходів між більш забезпеченими й менш забезпеченими верствами населення, нагромадження коштів у бюджетах різних рівнів і фондів для надання останньому соціальних послуг і соціальних гарантій.

Термін «соціальна» характеризує саму сутність держави, свідчить про доволі глибокий зміст зв’язків держави й суспільства, держави й людини, засвідчує реальний і правовий статус людини і громадянина. Це така держава, в якій її обов`язки – не лише забезпечення внутрішнього порядку й зовнішньої безпеки, а й відповідальність за добробут громадян. Соціальна держава покликана втілювати ідеї партнерства, добробуту, єднання, громадянської злагоди й національного миру, намагатися забезпечувати кожному громадянинові гідні умови життєдіяльності, соціальну захищеність, участь в управлінні виробництвом, а в ідеалі – однакові життєві можливості для реалізації особистості в соціумі. Її діяльність спрямована на загальне благо, утвердження в суспільстві соціальної справедливості. Ця держава згладжує майнову та іншу соціальну нерівність, допомагає знедоленим, турбується про надання кожному роботи чи іншого джерела існування, про збереження миру в суспільстві, формування сприятливого для індивіда життєвого середовища.

За сучасних умов без соціальної держави неможливе повноцінне здійснення не лише соціальних прав, а й прав особистих і політичних. У випадку незабезпеченості соціальної сторони життєдіяльності людей, гідного рівня їх життя деформується вся структура їх прав і свобод, знижується політична активність, зростає зневіра в державу та її інститути. Якщо держава визначає себе як соціальну, вона повинна бути орієнтована на забезпечення й захист інтересів усього суспільства як цілісної системи, але при цьому особливий акцент робити на захист тих груп і верств населення, які опинились у скрутній життєвій ситуації. Домінантою соціальної держави є людський розвиток у всіх його проявах.

До суттєвих ознак соціальної держави належать: (а) доступність соціального захисту для всіх членів суспільства; (б) визнання за державою відповідальності за рівень добробуту своїх громадян; (в) право останніх контролювати соціальні процеси й регулювати їх; (г) організація і функціонування державних систем соціального забезпечення й зайнятості населення, а також наявність бюджетних соціальних виплат; (д) визнання пріоритетності вирішення соціальних питань; (е) створення належних умов для розвитку громадянського суспільства.

4. Держава існує і функціонує в певному соціальному середовищі, яке не лише легітимує її, а й надає їй усі життєдайні сили. Таким середовищем у сучасних умовах є громадянське суспільство. Категорія «громадянське суспільство» глибоко ввійшла в понятійний апарат юридичної науки, політології, соціології тощо. При цьому одні виходять з бажання підкреслити той факт, що, проголосивши себе суверенною й незалежною, Україна стала демократичною правовою державою, з розвиненим громадянським суспільством, а інші – з прагнення довести, що побудова такого типу суспільства й держави – справа більш віддаленої перспективи. Саме ж громадянське суспільство виникає лише за певних історичних умов, у процесі й у результаті відділення держави від соціальних структур, відокремлення її як відносно самостійної сфери суспільного життя й роздержавлення низки суспільних відносин, а ідеї формування такого суспільства, його взаємодія з державою належать до числа тих, які здавна цікавили політико-правову думку різних країн і народів. Громадянське суспільство – це соціальний фундамент держави й водночас соціальне середовище, в якому вона функціонує. Воно дозволяє чутливо реагувати на постійно змінювані потреби й інтереси людей і шляхом законних правових дій конструктивно взаємодіяти з громадянами, попереджувати виникнення конфліктів.

5. Економіка ніколи не була нейтральною в житті людей, у задоволенні їх соціальних потреб. Важливим завданням держави є перерозподіл доходів і багатства. Ринковий механізм не забезпечує соціально справедливого розподілу, а призводить до поглиблення розшарування членів суспільства за рівнем доходів і багатства. Для зменшення такої диференціації держава застосовує системи оподаткування доходів і майна, різного роду трансфертні платежі й допомоги окремим групам громадян з низькими доходами, регулювання цін, заходи соціального забезпечення тощо. Економіка – основа повсякденного життя, яка у свідомості людей завжди асоціюється з тим добробутом, який вони мають. Ті процеси, які у ній відбуваються, не можуть бути нічим іншим, як результатом спільної діяльності індивідів. Люди – творці будь-якої економіки, але не своїми бажаннями, а творчою діяльністю. Якщо люди обізнані з тим, що відбувається в економіці, вони починають діяти раціонально, домагатися кращого результату – як економічного, так і соціального.

Соціальна функція не лише присутня в тій чи іншій формі на всіх етапах розвитку держави, а й з кожним етапом наростає як її вплив, так і її обсяг. Більше того, за сучасних умов ці функції держави стають домінуючими. Усе наведене дозволяє зробити висновок, що еволюція соціальної держави є також еволюцією її соціальних функцій.

6. Соціальна функція в широкому значенні становить собою основний напрямок діяльності держави, покликаний гарантувати соціальне забезпечення, охорону здоров’я й нормальні умови життя для всього населення, передусім для передбаченої законодавством певної категорії осіб. Ця функція пов’язана з виділенням необхідних коштів на освіту, відпочинок, будівництво доріг, житла, роботу транспорту і зв’язку тощо. Інакше кажучи, вся державна діяльність у соціальній сфері є її соціальною функцією.

Соціальна функція у вузькому розумінні – це функція соціального захисту, тобто напрямок діяльності держави, пов’язаний з соціальним забезпеченням громадян (формами соціального забезпечення є соціальне страхування, в тому числі й пенсійне, і соціальна допомога), а також з гарантуванням достатнього життєвого рівня для людини і членів її сім’ї. Вища мета соціальної держави досягається через виконання соціальної функції, покликаної усунути або пом’якшити можливе соціальне напруження в суспільстві, вирівняти соціальне становище людей, розвивати всі галузі соціальної сфери.

Виникнення й розвиток соціальних функцій характеризується подвійним процесом: з одного боку, збільшується їх обсяг, виникають нові, а з другого – відбувається включення соціального компоненту у складні функціональні системи, в результаті чого має місце так звана «соціалізація» інших функцій держави.

7. Соціальні функції держави реалізуються через політику, яка є складним і багатогранним соціальним процесом. Вважаємо за доцільне виокремлювати широке й вузьке тлумачення цього явища. Соціальна політика у вузькому значенні – це сукупність конкретних заходів, спрямованих на життєзабезпечення населення, у широкому – система взаємовідносин і взаємодії між соціальними групами і прошарками суспільства, в центрі яких і головні кінцеві цілі яких – людина, її добробут, соціальний захист, життєзабезпечення і соціальна безпека населення в цілому. Якщо метою соціальної політики вважати досягнення соціальної ефективності, то в широкому розумінні соціальна політика може розглядатися як система способів задоволення соціальних потреб, а у вузькому – як зведений до вирішення протиріч у соціальній сфері інструмент, що пом'якшує негативні наслідки індивідуальної й соціальної нерівності. Лише за одним-двома показниками і критеріями (хай і дуже важливими) проблематично давати реальну й вичерпну оцінку стану соціальної політики.

До суттєвих ознак соціальної політики належать: об'єктивність, багатосуб’єктність, багатооб’єктність, солідарність, субсидування й зумовленість рівнем суспільного розвитку.

8. Соціальна політика реалізується через (а) державні соціальні стандарти й нормативи, (б) соціальні програми й (в) окремі соціальні заходи.

Державний соціальний стандарт, з одного боку, є цільовим орієнтиром, на досягнення якого спрямована соціальна політика, з другого – засобом, за допомогою якого може розраховуватись обсяг матеріально-фінансових ресурсів, необхідних для досягнення певного рівня забезпеченості і для задоволення потреб населення. Отже, стандарт – це свого роду планка в задоволенні соціальних потреб людини, яку держава не повинна опускати. Існуюча сьогодні система державних соціальних стандартів не є цілісною, вона доволі далека від сучасних економічних реалій і застосовується без урахування фінансових можливостей держави.

Соціальна програма охоплює систему заходів, спрямованих на вирішення певної соціальної проблеми. У ній установлюються потрібні параметри й нормативи, що регулюють різноманітні явища соціального життя в соціумі. Соціальна програма містить вказівку на її мету, шляхи і способи розв’язання проблеми, завдання й заходи, очікувані результати й ефективність, на обсяги і джерела фінансування. Кожна із соціальних програм має власний паспорт, що містить таку інформацію: (а) коли схвалена концепція програми, (б) коли остання затверджена, (в) хто є її державним замовником, (г) хто є керівником програми, (д) хто є виконавцями її заходів, (е) який строк її виконання, (є) прогнозні обсяги і джерела фінансування програми. Соціальний захід становить собою, так би мовити, одномоментне вирішення тих чи інших соціальних питань і погашається разовим виконанням.

9. За роки реформ в Україні створено підвалини ринкової системи. Проте функціонуючий ринок ще надзвичайно недосконалий, бо бракує сталих зв'язків між суб'єктами ринку, державою і громадянським суспільством. Не сформовано в остаточному вигляді законодавче середовище й необхідна інфраструктура, які забезпечують соціальну спрямованість розвитку економіки. І це цілком закономірно, оскільки на початковій стадії ринкових перетворень в Україні соціальна політика не розглядалася як один із ключових елементів загальної стратегії розвитку держави. А це призвело до виникнення низки негативних явищ у розвитку соціальної сфери. Ціна ж економічних перетворень виявилася занадто високою, про що свідчить падіння рівня і якості життя населення.

Початковою інтеграційною функцією держави є розроблення і проведення соціальної політики, орієнтованої на служіння суспільству, на забезпечення соціальної безпеки й задоволення потреб населення. Усупереч цьому в Україні традиційно йшло виділення коштів на реалізацію соціальної політики за так званим залишковим принципом. Нерозуміння політики задоволення соціальних потреб людей є наслідком ірраціональних переконань політичних еліт стосовно пріоритетів у системі державних функцій, що, врешті-решт, може призвести до ослаблення й руйнування самої держави. У перебігу радикальних перетворень суспільство закономірно приходить до усвідомлення абсолютної потреби у всеосяжній і пріоритетній соціальній політиці, без якої неможливе створення нормальних умов життєдіяльності людини і скільки-небудь повне використання її інтелектуального і професійного потенціалу.

Про [соціальну політику](http://blogs.lb.ua/andriy_pavlovskiy/142010_sotsialna_grechka_yanukovicha.html) в Україні зазвичай згадують лише напередодні виборів. Ця прикра констатація віддзеркалює всі принципові недоліки державної політики в соціальній сфері доби незалежності. І це не випадково, адже (а) [соціальні видатки](http://economics.lb.ua/state/2012/03/12/140625_pod_obeshchaniya_yanukovicha_nuzhno.html) трактуються як тягар, що гальмує розвиток економіки, а тому кожного разу при формуванні бюджету вони визначаються за остаточним принципом, і (б) соціальна політика розглядається як абсолютно легітимний інструмент роботи з електоратом. Ситуація, що склалася в соціальній сфері, не дозволяє відкладати її реформування на майбутнє. З метою створення умов для соціального розвитку людини, підвищення добробуту населення, заохочення його прагнення до соціального прогресу, забезпечення права кожного на достатній життєвий рівень, а також підвищення ефективності соціальної політики на підставі раціонального використання наявних фінансових і матеріальних ресурсів вважаємо за необхідне розробити і прийняти рамковий Закон «Про засади державної соціальної політики». Окреслюється структура і вносяться пропозиції щодо змістовного наповнення цього законодавчого акта.

10. Соціальна підтримка виникає в суспільстві з моменту його формування. У різні часи свого розвитку воно допомагає своїм членам долати різноманітні складні життєві обставини. Зміст соціальної підтримки зумовлюється рівнем розвиненості суспільства й держави в конкретний історичний період. Наступність втілення в життя такої підтримки має об'єктивний характер, що вимагає потребу погоджувати практичну діяльність законодавчих і виконавчих органів держави. Наступність утворює, так би мовити, каркас побудови соціальної підтримки нового типу, її фундамент, визначаючи її загальну тенденцію й напрямок розвитку. Без урахування наступності розвитку розглядуваної організаційно-правової форми соціального забезпечення не можна зрозуміти всю діалектику взаємозв'язку між його типами, між старим і новим, тому що кожен еволюційний етап становить собою єдність загального й особливого. Якщо кожен тип соціальної підтримки, вирізняючись серед інших, і має щось загальне з останніми, саме наявність спільних властивостей зумовлює наступність у його розвитку.

11. Багатоманіття видів соціальних ризиків, які неоднаковою мірою уражають різні групи населення, зумовлює й існування різних організаційно-правових форм його захисту від них. У рамках таких форм реалізується право кожного на соціальне забезпечення. Хибне уявлення про організаційно-правові форми соціального забезпечення призводить до невизначеності сфери їх дії, до розгляду відповідної проблематики тільки з позицій установлення тих чи інших видів такого забезпечення і створює помилкові орієнтири щодо напрямків прийняття законодавства нового й удосконалення чинного у відповідній царині.

Механізм надання соціального забезпечення становить собою єдність форми і змісту. Зміст немислимий поза формою, в якій він виражається. Він є тим, що наповнює форму, з чого вона здійснюється. Сам же зміст не є безформним, а форма одночасно міститься в самому змісті і є чимось зовнішнім йому. Із подвійної природи форми випливає: (а) можливість відносно самостійного її дослідження і (б) неминучість виходу за межі, власне, форми в міру поглиблення її вивчення. Тому доволі складно і, ймовірно, методологічно недоцільно намагатися вирішувати питання про зміст механізму надання соціального забезпечення, абстрагуючись від його форми.

Суттєві ознаки правової конструкції «організаційно-правова форма соціального забезпечення»: (а) вона передбачена чинним законодавством, (б) має спеціальні завдання, (в) служить способом реалізації права громадян на соціальне забезпечення, (г) зумовлена соціальними ризиками й видами забезпечення, колом суб’єктів, які його отримують і які його надають, а також джерелами й порядком формування відповідних коштів.

Отже, організаційно-правова форма соціального забезпечення – це законодавчо передбачений спосіб реалізації громадянами свого права на соціальне забезпечення, який має спеціальні завдання й зумовлений соціальними ризиками, видами забезпечення, колом суб’єктів, які його отримують і які його надають, а також джерелами й порядком формування відповідних коштів. Значення організаційно-правових форм полягає в тому, що вони створюють підґрунтя для більш раціонального розподілу фінансово-матеріальних ресурсів на соціальне забезпечення і для використання останніх за принципом соціальної справедливості.

12. До організаційно-правових форм соціального забезпечення належать: (1) державне соціальне забезпечення, що охоплює: (а) соціальне забезпечення за рахунок коштів Держбюджету України, за якого види, умови, норми й порядок такого забезпечення, а також коло осіб, які мають право на нього, встановлюються виключно законами України, а обсяги фінансування щорічно фіксуються в Держбюджеті; (б) соціальна підтримка, що становить собою систему соціального забезпечення осіб (які перебувають у скрутних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати) за рахунок коштів Державного й місцевих бюджетів; (в) соціальні пільги й субсидії; (2) недержавне соціальне забезпечення, тобто: (а) добровільне соціальне страхування, (б) недержавне пенсійне забезпечення й (в) забезпечення за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб; (3) змішане (партнерське) соціальне забезпечення – загальнообов’язкове соціальне страхування.

13. Пільги у праві соціального забезпечення служать юридичним засобом створення режиму сприяння для громадян, які з фізіологічних чи інших суспільно значимих причин, визнаних суспільством поважними, не мають рівних з іншими особами можливостей реалізовувати загальні для всіх громадян права, а тому потребують повного або часткового звільнення від виконання певних обов'язків. Ці пільги є однією з форм задоволення потреб суб'єктів права соціального забезпечення, що встановлюються для осіб, інтереси яких у рамках стандартної моделі правового регулювання не можуть бути належним чином забезпечені й реалізовані з тих чи інших поважних причин. Для цих категорій осіб вони створюють приблизно однакові можливості розвитку, забезпечуючи рівний доступ до використання соціальних благ. Це свого роду механізм доповнення основних прав і свобод особистості специфічними можливостями організаційно-правового характеру. Отже, при встановленні пільг нормотворець має за загальну мету поліпшити становище окремих категорій населення, перевести процес задоволення їх інтересів у більш сприятливий режим порівняно із загальним. При наданні соціальної пільги таке поліпшення здійснюється шляхом (а) звільнення особи повністю або частково від виконання обов'язку (наприклад, зниження оплати за послуги) і (б) полегшення доступу до послуги або блага (приміром, позачергове або першочергове надання чи отримання яких-небудь благ).

14. Суттєві ознаки категорії «соціальна підтримка»: (а) соціальна підтримка виступає організаційно-правової формою соціального забезпечення; (б) основна мета її надання – повне або часткове поновлення у фізичних осіб або окремих соціальних груп здатності піклуватися про своє особисте життя і брати участь у житті суспільному; (в) суб’єкти-отримувачі – фізичні особи (громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах) або окремі соціальні групи, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати; (г) підстава її надання – перебування суб’єкта-отримувача у складних життєвих обставинах; (д) суб’єкти-надавачі – підприємства, установи, організації й заклади незалежно від форми власності й господарювання, а також фізичні особи; (е) соціальна підтримка здійснюється для суб’єкта-отримувача на безоплатній основі за рахунок коштів Державного й місцевих бюджетів, спеціальних фондів, коштів підприємств, установ та організацій, коштів благодійної допомоги (пожертвувань) та інших джерел, передбачених законодавством; (є) видами її надання є соціальні послуги й матеріальна допомога; (ж) така підтримка надається в передбачених законодавством формах.

Отже, соціальна підтримка – це організаційно-правова форма соціального забезпечення, що полягає в повному або частковому поновленні у фізичних осіб або окремих соціальних груп, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, здатності піклуватися про своє особисте життя і брати участь у суспільному житті шляхом безоплатного надання соціальних послуг і матеріальної допомоги в передбачених законодавством формах.

15. Надання оплатних соціальних послуг є одним з видів цивільно-правового договору, а безоплатне соціальне обслуговування має місце в рамках такої організаційно-правової форми соціального забезпечення, як соціальна підтримка. Платні послуги не є соціальними, а відносини з їх надання на основі оплати слід включати до предмета цивільного права, у зв'язку з чим є сенс ввести в науковий обіг правову конструкцію «послуги соціального характеру». У той же час відносини з отримання послуг безкоштовно становлять частину предмета права соціального забезпечення. Маючи на меті провести розмежування послуги як об'єкта цивільних прав і як соціальної послуги, зауважимо, що категорія «соціальна послуга» характеризується такими ознаками: (а) надається населенню в рамках здійснюваної державної соціальної політики; (б) характеризується адресною суб'єктною спрямованістю; (в) перелік цих послуг нормативно закріплено; (г) витрати, пов'язані з їх наданням, фінансуються переважно за рахунок коштів бюджетів різного рівня; д) суб'єкти, які надають такі послуги, – це головним чином державні й комунальні установи.

16. Стаття 1 Закону України «Про соціальні послуги», наводячи дефініцію категорії «соціальні послуги», вказує мету їх надання – розв'язання життєвих проблем фізичних осіб та окремих соціальних груп. Такого роду підхід породжує численні непорозуміння і спірні ситуації, оскільки саме поняття «життєві проблеми» є невизначеним, позаяк має оціночний характер. Як громадяни, так і соціальні служби одні й ті ж життєві ситуації можуть оцінити як проблемні, а можуть їх визнати малозначимими чи навіть нікчемними.

Переосмислення традиційної для радянської юридичної науки державоцентристської правової ідеології, її зміни на ідеологію, спрямовану на людину, пов’язано з процесами формування нового, гуманістичного суспільного світогляду, в якому вчення про права людини має поліфонічне звучання, виконує відразу декілька функцій – щодо як самої людини, так і суспільства в цілому. Такий підхід закріплено у ст. 3 Конституції, де відзначається, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Глибокий філософський зміст цих положень полягає у визнанні цінності пересічної людини не тільки для неї самої, а й для всього суспільства. Сьогоднішні потреби індивіда як біосоціального суб'єкта перевищують сотні тисяч найменувань таких благ, що виробляються і споживаються соціумом. Більше того, кількість таких благ характеризує рівень розвитку останнього, визначає становище індивіда в ньому, комфортність і рівень його життя, яке реально є складним, динамічним і багатомірним. Виходячи із цього загальною метою соціальної підтримки потрібно визнати повне або часткове поновлення у фізичних осіб або окремих соціальних груп здатності піклуватися про себе особисто і брати участь у суспільному житті. Ця загальна мета конкретизується залежно від виду й форми соціальної підтримки.

17. Функціями соціальної підтримки є законодавчо закріплені, відносно самостійні, взаємопов’язані, історично зумовлені основні напрямки впливу, в яких виявляється природа цієї організаційно-правової форми соціального забезпечення й завдяки яким реалізується її призначення в суспільстві й державі.

З урахуванням природи функцій соціальної підтримки їх доречно поділяти на 2 самостійні групи: (1) сутнісно-діяльнісні, що охоплюють функції: (а) захисну, яка виявляється в тому, що права особи щодо отримання підтримки гарантуються, забезпечуються й охороняються державою; (б) економічну, що передбачає задоволення матеріальних інтересів осіб, які знаходяться у складних життєвих умовах, і реалізується шляхом надання їм натуральної чи грошової допомоги, допомоги у виді одноразових компенсацій і матеріальних соціально-побутових соціальних послуг; (в) реабілітаційну, яка має на меті забезпечити особі можливість швидко відновити здатність жити і працювати у звичайних умовах; (г) адаптаційну, що полягає в допомозі особі в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем і способів їх вирішення, а також у залученні її отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації шляхом формування й розвитку соціальних навичок і вмінь; (2) попереджувально-гуманістичні, що об’єднують такі функції: (а) ідеологічну, яка направляє дії держави та її органів на підвищення рівня добробуту населення, особливо уразливих його категорій; (б) профілактичну, яка виявляється у створенні організаційно-правового механізму попередження попадання громадян у складні життєві ситуації; (в) патронажну, спрямовану на здійснення соціальної опіки й супроводу соціально незахищених верств населення з метою подолання ними складних життєвих обставин і збереження або підвищення їх соціального статусу.

18. Міжнародно-правові стандарти соціальної підтримки становлять собою комплекс визнаних світовим співтовариством тривалої дії добровільно взятих зобов'язань держав у сфері соціальної підтримки, які знайшли закріплення в міжнародних актах, увібрали в себе найвищі досягнення людства в цій царині і які визначають зміст, обсяг і суб’єктів отримання соціальної підтримки, а також порядок та умови її реалізації, щодо виконання яких можливе застосування заходів міжнародного впливу й контролю. Такі стандарти соціальної підтримки формуються головним чином у результаті співпраці держав у рамках різноманітних міжнародних організацій (ООН, МОП, ВООЗ, ЮНЕСКО, Рада Європи та ін.).

Сутність міжнародного стандарту соціальної підтримки трансформується в рамках певної національної правової системи, що пропонує своє бачення механізму дотримання міжнародних стандартів.

19. Основні міжнародно-правові стандарти соціальної підтримки: (а) визнання провідної ролі держави в питанні соціальної підтримки населення; (б) соціальне партнерство в її наданні; (в) багатоманітність форм і видів соціальної підтримки; (г) комплексність останньої; (д) загальність права на таку підтримку; (е) її гарантованість і широка доступність; (є) оперативність надання соціальної підтримки; (ж) пріоритетність її надання найбільш уразливим категоріям населення (матерям, дітям, особам похилого віку, інвалідам, біженцям, працівникам-мігрантам, особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування, особам, постраждалим внаслідок стихійного лиха, катастроф тощо); (з) добровільність соціальної підтримки; (и) її гуманність; (і) урахування індивідуальної потреби в соціальній підтримці; (ї) реалістичність, тобто відповідність соціальної підтримки рівню соціального-економічного розвитку країни; (й) єдність вимог до системи соціальної підтримки на території держави; (к) довіра населення до надавачів соціальної підтримки й відповідальність останніх при невиконанні взятих на себе зобов’язань.

20. З метою якнайповнішої реалізації міжнародно-правових стандартів соціальної підтримки державна політика повинна мати в перспективі такі основні цілі: (а) сприяння забезпеченню рівних можливостей для всіх членів суспільства, спрямоване на зміцнення соціальної єдності й недопущення соціальної ізоляції; (б) забезпечення можливості вести гідне, належне життя; (в) сприяння громадянам у подоланні складних життєвих ситуацій або мінімізація їх негативних наслідків; (г) створення системи моніторингу й оцінювання якості соціальних послуг, що надаються; (д) створення умов для можливості самостійного вирішення громадянами виникаючих проблем; (е) запобігання виникненню тяжких життєвих ситуацій; (є) забезпечення розвитку системи надання соціальної підтримки. Указані цілі можуть бути досягнуті за рахунок комплексу законодавчих, політичних, економічних, соціальних та інших гарантій.

21. Під принципами соціальної підтримки треба розуміти об'єктивно зумовлені первинні універсальні відправні ідеї цієї організаційно-правової форми соціального забезпечення, що визначають її суть, зміст, закономірності й особливості, віддзеркалюють основні підходи до правового регулювання відносин у цій царині й визначають загальну спрямованість його розвитку. Принципи соціальної підтримки становлять внутрішні підвалини відповідного інституту, а правові норми, що їм відповідають, – зовнішнє вираження суті останнього. На фоні внесення частих змін до соціального законодавства стабільність цих принципів є запорукою ефективного забезпечення найповнішої реалізації прав людини в соціальній сфері. Усі нормативні-правові акти, що утворюють систему джерел у царині соціальної підтримки, повинні логічно випливати зі змісту принципів і точно їм відповідати.

Система принципів соціальної підтримки повинна безпосередньо виходити з мети і функцій цієї організаційно-правової форми соціального забезпечення й охоплювати: загальність, гуманність підтримки, поважливе ставлення до осіб, які її отримують, законність, доступність, справедливість і рівність в отриманні такої підтримки, її добровільність, адресність, своєчасність і комплексність, конфіденційність інформації особистого характеру щодо отримувача соціальної підтримки, залучення отримувача послуг до розв'язання власних проблем, пріоритетність попередження виникнення складних життєвих обставин, відповідальність за надану соціальну підтримку.

22. Стратегічним пріоритетом соціальної політики держави, спрямованої на конституційно гарантовану підтримку громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації, є поступальний розвиток системи соціального підтримки. І це справедливо, бо надання якісних соціальних послуг не лише задовольняє фізичні, соціальні й культурні потреби окремої людини, а й сприяє формуванню і збереженню духовних цінностей у суспільстві. Однак як у цілому в країні, так і в окремих її адміністративно-територіальних одиницях спостерігається стійке зростання потреби населення в соціальній підтримці.

З метою створення умов для всесторонньої реалізації конституційного права громадян на соціальний захист, підвищення рівня доступності соціальної підтримки та її якості, запровадження ефективних механізмів управління відповідною системою й оптимізації фінансово-матеріальних та організаційних ресурсів для вирішення проблем соціальної підтримки населення слід розробити й затвердити Кодекс соціального обслуговування населення України. Це, на нашу думку, зумовлено потребами суспільного розвитку й надасть можливості поліпшити нормативно-правове впорядкування відповідної категорії суспільних відносин, скасує неефективні й застарілі норми, попередить множинність і дублювання законодавчих актів у цій царині, підвищить взаємопогодженість окремих їх положень, створить ефективні способи і процедури заповнення юридичних прогалин й усунення колізій, значно полегшить процес правозастосування і, врешті-решт, підвищить рівень реалізації права громадян на соціальний захист.

Наводиться структура й формулюються пропозиції щодо змістовного наповнення Кодексу соціального обслуговування населення України.

**Список використаних джерел**

1. Бачинін В.А. Філософія права: підруч. / В.А. Бачинін, В.С. Журавський, М.І. Панов. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2003. – 472 с.
2. Неновски Н. Единство и взаимодействие государства и права: моногр. / Н. Неновски. – М.: Прогресс, 1982. – 150 с.
3. Стремоухов А.А. Юридический статус специального субъекта права (теоретико-правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / А.А. Стремоухов / Санкт-Петерб. ун-т МВД России. – СПб., 2002. – 215 с.
4. Теорія держави і права: акад. курс: підруч. / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
5. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе: моногр. / С.Ф. Кечекьян. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – 187 с.
6. Общая теория права: учебник / под общ. ред. А.С. Пиголкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во МГТУ, 1996. – 384 с.
7. Теория государства и права: учебник / под ред. М.Н. Марченко. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 431 с.
8. Слюсар А.М. Суб’єкти трудового права України: дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.05 / А.М. Слюсар / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». – Х., 2011. – 407 с.
9. Проблемы общей теории права и государства: учебник / под ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2001. – 832 c.
10. Хвостов В.М. Общая теория права. элементарный очерк [изд. 3-е испр. и доп.] / В.М. Хвостов. – М.: Склад изд. в кн. магазинах Н.П. Карбасникова, 1906. – 136 c.
11. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности: моногр. / Л.И. Петражицкий. – СПб.: Лань, 2000. – 608 с.
12. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права: моногр. [изд. 3-е, стереотип.] / И.А. Покровский. – М.: Статут, 2003. – 351 с.
13. Иеринг Р. Борьба за право = (Kampf um's Recht): моногр. / Р. Иеринг / пер. О.А. Верта с 11-го (посмерт.) нем. изд. с предисл. и примеч. авт.; под ред. М.И. Свешникова. – СПб: Тип. Я. Трей, 1895. – 90 с.
14. Сивий Р.Б. Приватне право в системі права України: поняття, критерії виокремлення, структура: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Р.Б. Сивий / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 231 с.
15. Муромцев С.А. Определение и основное разделение права: моногр. / С. А. Муромцев [2-е изд., доп.] / вступ. ст., коммент. Ю.И. Гревцова. – СПб.: Изд. дом СПбГУ; Изд-во юрид. фак. СПбГУ, 2004. – 224 с.
16. Тарановский В.Ф. Энциклопедия права [3-е изд.] / В.Ф. Тарановский. – СПб.: Лань, 2001. – 560 с.
17. Гончарук О.В. Дихотомія права: право публічне та право приватне: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / О.В. Гончарук / Ін-т міжнар. відн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 205 с.
18. Кульчицька О.І. Суб’єкти права соціального забезпечення України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / О.І. Кульчицька / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2007. – 188 с.
19. Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.2003 р., №966-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №45. – Ст. 358.
20. Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів: пост. КМУ від 29.04.2013 р., №324 // Офіц. вісн. України. – 2013. – №36. – Ст. 1265.
21. Про волонтерську діяльність: Закон України від 19.04.2011 р., №3236-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – №42. – Ст. 435.
22. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р., №85/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – №18. – Ст. 78.
23. Еллинек Г. Общее учение о государстве: моногр. / Г. Еллинек. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 752 с.
24. Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование: моногр. / С.И. Архипов. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 469 с.
25. Про Положення про Міністерство соціальної політики України: указ Президента України від 06.04.2011 р., №389/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – №29. – Ст. 1227.
26. Про затвердження типових положень (взірцевих) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян і про відділення соціальної допомоги вдома: наказ М-ва соц. захисту населення України від 01.04.1997 р., №44 // Офіц. вісн. України. – 1997. – №39.
27. Кримінальний кодекс України: затв. Законом України від 05.04.2001 р., №2341-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – №25-26. – Ст. 131.
28. Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку: пост. КМУ від 14.01.2004 р., №12 // Офіц. вісн. України. – 2004. – №2. – Ч. 1. – Ст. 42.
29. Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги: пост. КМУ від 09.04.2005 р., №268 // Офіц. вісн. України. – 2005. – №15. – Ст. 759.
30. Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта: висновок М-ва юстиції України від 17.06.2009 р., №2/95 // Офіц. вісн. України. – 2009. – №83. – Ст. 2836.
31. Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта: наказ М-ва юстиції України від 17.06.2009 р., №2/95 // Офіц. вісн. України. – 2009. – №83. – Ст. 2836.
32. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: пост. КМУ від 28.12.1992 р., №731 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/ 731-92-%D0%BF](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/731-92-п)
33. Кодекс адміністративного судочинства України: затв. Законом України від 06.07.2005 р., №2747-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – №35-36, №37. – Ст. 446.
34. Про визнання незаконним п. 13 Типового положення (взірцевого) про відділення соціальної допомоги вдома: пост. Окруж. адм. суду м. Києва від 26.04.2010 р. (справа №2а-1622/10/2670) // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/>
35. Про затвердження плану заходів щодо посилення соціального захисту колишніх політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей на період до 2015 року: розпорядж. Чернівецької обл. держ. адміністрації від 16.01.2013 р., №13-р // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon. nau.ua/doc/?uid=1187.745.0](http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1187.745.0)
36. Джураєва О.О. Функції сучасної держави: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / О.О. Джураєва / Одес. нац. юрид. акад. – О., 2006. – 190 с.
37. Миронович Л.М. Проблеми соціального розвитку регіонів / Л.М. Миронович // Держ. упр.та місц. самовряд. – 2001 – Вип. 1. – С. 27, 28.
38. Декларація про державний суверенітет України: прийнята Верховною Радою УРСР 16.07.1990 р., №55-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1990. – №31. – Ст. 429.
39. Про Концепцію нової Конституції України: пост. Верховної Ради УРСР 19.06.1991 р., №1213-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – №35. – Ст. 466.
40. Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України: моногр. / наук. ред. Ю.С. Шемшученко; відп. ред. Н.М. Пархоменко. – К.: Юрид. думка, 2013. – 308 с.
41. Конституція України: прийнята Верхов. Радою України 28.06.1996 р., №254к/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
42. Stein L. von. Gegenwart und Zukunft der Rechts – und Staatswissenschaften Deutschlands / L. von Stein. – Stuttgart, 1876. – 320 р.
43. Торлопов В.А. Социальное государство в России: идеалы, реалии, перспективы: моногр. – СПб.: Изд-во РПТУ им. А.И. Герцена, 1999. – 361 с.
44. Яковюк І.В. Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / І.В. Яковюк / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2000. – 199 с.
45. Пищуліна О.М. Історична ретроспектива та сутність поняття «соціальна держава» / О.М. Пищуліна // Стратегічні пріоритети. – 2009. – №3(12). – С. 136-142.
46. Ахинов Г.А. Социальная политика: учеб. пособ. / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 272 с.
47. Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания: моногр. / П.И. Новгородцев. – М.: Типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1909. – 393 с.
48. Лукашева Е.А. Общая теория прав человека: моногр. / Е.А. Лукашева. – М.: Норма, 1996. – 520 с.
49. Концепция формирования правовых основ и механизмов реализации социального государства в странах Содружества: принята Межпарламен. Ассамблеи государств-участников СНГ (пост. от 31.05.2007 г., №28-6) // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_g24>
50. Єрмоленко Д.О. Правовий статус людини і громадянина в Україні як соціальній державі: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Д.О. Єрмоленко / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 175 с.
51. Овсієнко О.В. Тема 1. Економічні передумови становлення соціальної держави / О.В. Овсієнко // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2012. – №3(10). – С. 115-133.
52. Кіндратець О. Механізми збереження стабільності в соціально орієнтованих державах / О. Кіндратець // Людина і політика. – 2003. – №5. – С. 115-122.
53. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах» (справа про доступність і безоплатність освіти) від 04.03.2004 р., №5-рп/2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. – №11. – Ст. 674.
54. Der Grosse Brockhaus. – Weisbaden, 1957. – Bd. XI. – 578 р.
55. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ [перев. с нем.] / К. Хессе. – М.: Юрид. лит., 1981. – 368 с.
56. Социальное государство и защита прав человека: моногр. / отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Изд-во ИГП РАН, 1994. – 148 c.
57. Горбунов Д.Г. Ответственность государства перед гражданином как принцип правового государства: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Д.Г. Горбунов / Моск. ун-т МВД РФ. – М., 2003. – 195 с.
58. Курченко О.С. Государство как субъект права социального обеспечения: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / О.С. Курченко / Омск. гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского. – Омск, 2008. – 205 с.
59. Авакьян С.А. Санкции в советском государственном праве / С.А. Авакьян // Сов. гос-во и право. – 1973. – №11. – С. 29-36.
60. Шестак В.С. Державний контроль в сучасній Україні (загальнотеоретичні питання): дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / В.С. Шестак / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 195 с.
61. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р., №5067-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – №24. – Ст. 243.
62. Деякі питання надання молодіжним та дитячим громадським організаціям державної підтримки для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї: пост. КМУ від 29.06.2011 р., №778 // Офіц. вісн. України. – 2011. – №56. – Ст. 2241.
63. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»: наказ М-ва фінансів України, М-ва праці та соц. політики України від 27.09.2010 р., №1097/290 // Офіц. вісн. України. – 2010. – №83. – Ст. 2929.
64. Бюджетний кодекс України: затв. Законом України від 08.07.2010 р., №2456-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – №50-51. – Ст. 572.
65. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22.10.1993 р., №3551-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – №45. – Ст. 425.
66. Про захист рослин: Закон України від 14.10.1998 р., №180-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – №50-51. – Ст. 310.
67. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р., №2801-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – №4. – Ст. 19.
68. Про культуру: Закон України від 14.12.2010 р., №2778-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – №24. – Ст. 168.
69. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27.01.1995 р., №32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – №7. – Ст. 45.
70. Про освіту: Закон УРСР від 23.05.1991 р., №1060-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – №34. – Ст. 451.
71. Гірничий закон України: Закон України від 06.10.1999 р., №1127-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – №50. – Ст. 433.
72. Податковий кодекс України: затв. Законом України від 02.12.2010 р., №2755-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – №13-14, №15-16, №17. – Ст. 112.
73. Конституція України: наук.-практ. коментар [2-ге вид., перероб. і доп.] / редкол.: В.Я. Тацій (голова), О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.
74. Барабаш Ю.Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту Конституційним Судом України (частина перша) // Публіч. право. – 2011. – №4. – С. 15-22.
75. Барабаш Ю.Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту Конституційним Судом України (частина друга) // Публіч. право. – 2012. − №1(5). − С. 15-23.
76. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 26.12.2011 р., №20-рп/2011 // Офіц. вісн. України. – 2012. – №3. – Ст. 100.
77. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) від 02.11.2004 р., №15-рп/2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. – №45. – Ст. 2975.
78. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (справа про податкову заставу) від 24.03.2005 р., №2-рп/2005 // Офіц. вісн. України. – 2005. – №13. – Ст. 674.
79. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» про офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (справа щодо кредиторів підприємств комунальної форми власності) від 20.06.2007 р., №5-рп/2007 // Офіц. вісн. України. – 2007. – №48. – Ст. 1991.
80. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої статті 2 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» (справа про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності) від 17.03.2005 р., №1-рп/2005 // Офіц. вісн. України. – 2005. – №13. – Ст. 673.
81. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22.09.2005 р., №5-рп/2005 // Офіц. вісн. України. – 2005. – №39. – Ст. 2490.
82. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України від 25.01.2012 р., №3-рп/2012 // Офіц. вісн. України. – 2012. – №11. – Ст. 422.
83. Загальна декларація прав людини: прийнята ГА ООН 10.12.1948 р. // Документи ООН АRES217А: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – [2-ге вид.] / упоряд. Ю.К. Качуренко. – К. : Юрінформ, 1992. – С. 18-24.
84. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: пакт ООН від 16.12.1966 р. // Вісн. КС України. – 2006. – №4.
85. Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права: указ Президії Верхов. Ради УРСР від 19.10.1973 р., № 2148-VIII // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2148-08](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%202148-08)
86. Деякі питання виплати у 2013 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»: пост. КМУ від 13.03.2013 р., №149 // Офіц. вісн. України. – 2013. – №21. – Ст. 702.
87. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05.10.2000 р., №2017-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – №48. – Ст. 409.
88. Про Державний бюджет України на 2013 рік: Закон України від 06.12.2012 р., №5515-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – №5-6. – Ст. 60.
89. Про оскарження пункту першого постанови Кабінету Міністрів України №149 від 13.03.2013 року та стягнення на користь позивачів коштів на відшкодування шкоди: пост. Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.09.2013 р. (справа №826/9770/13-а) // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/>
90. Філик Н.В. Державно-правові засади громадянського суспільства: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Н.В. Філик / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2004. – 200 с.
91. Ковальчук Т.І. Громадянське суспільство: сутність і тенденції розвитку (порівняльно-правові аспекти): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Т.І. Ковальчук / ІДП НАН України. – К., 1995. – 18 с.
92. Мацюк А.Р. Громадянське суспільство – соціальна основа держави, влади і демократії / А.Р. Мацюк // Укр. право. – 1995. – №1(2). – С.24-34.
93. Матузов Н.И. Теория государства и права: курс лекций / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.
94. Тацій В.Я. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини – головний конституційний обов’язок демократичної, правової, соціальної держави // Вісн. Акад. прав. наук України: зб. наук. пр. – 2000. – №4(23). – С. 3-19.
95. Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави / В. Шаповал // Право України. – 2004. – №5. – С. 14-18.
96. Тимченко С.М. Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / С.М. Тимченко / Запорізький юрид. ін-т. – Запоріжжя, 2001. – 232 с.
97. Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації: указ Президента України від 24.03.2012 р., №212/2012 // Офіц. вісн. України. – 2012. – №26. – Ст. 966.
98. Загальна теорія держави і права: підруч. / за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 428 с.
99. Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012 р., №4572-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – №1. – Ст. 1.
100. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р., №2862-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – №28. – Ст. 255.
101. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р., №280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – №24. – Ст. 170.
102. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р., №2657-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – №48. – Ст. 650.
103. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р., №1045-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – №45. – Ст. 397.
104. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 01.12.1998 р., №281-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – №1. – Ст. 2.
105. Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22.06.2012 р., №5026-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – №22. – Ст. 216.
106. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р., №2625-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – №48. – Ст. 254.
107. Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 07.10.1997 р., №554/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – №52. – Ст. 312.
108. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 р., №5073-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – №25. – Ст. 252.
109. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон УРСР від 23.04.1991 р., №987-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – №25. – Ст. 283.
110. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р., №1160-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – №9. – Ст. 79.
111. Политология: энцикл. словарь / под ред. Ю.И. Аверьянова. – М.: Publishers, 1993. – 450 с.
112. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник / А.Б. Венгеров. – М.: Омега-Л, 2004. – 608 с.
113. Бачило И.Л. Функции органов управления: правовые проблемы оформления и реализации: моногр. / И.Л. Бачило. – М.: Юрид. лит., 1976. – 198 с.
114. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укладач і гол. ред. В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.
115. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови / А.О. Івченко. – Х.: Фоліо, 2002. – 540 с.
116. Теория государства и права: курс лекций [2-е изд., перераб. и доп.] / под ред. М.Н. Марченка. – М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. – 475 c.
117. Кельман М.С. Теорія держави і права: навч. посіб. / М.С. Кельман. –Тернопіль: Львів. ін-т внутр. справ при Нац. акад. внутр. справ України, 1997. – 330 с.
118. Prusak J. Teoria prava / J. Prusak. – Bratislava: PFUK, 1995.– 165 p.
119. Загайнов Л.И. Экономические функции Советского государства: моногр. / Л.И. Загайнов. – М.: Юрид. лит., 1968. – 263 c.
120. Чиркин В.Е. Государствоведение: учебник / В.Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 1999. – 400 с.
121. Комаров С.А. Общая теория государства и права: курс лекций [2-е изд., перераб. и доп.] / С.А. Комаров. – М.: Манускрипт, 1996. – 312 с.
122. Мазаева Е.С. Социальная функция современного Российского государства: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Е.С. Мазаева / Нижегород. акад. МВД России. – Н. Новгород, 2001. – 160 с.
123. Горінецький Й.І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Й.І. Горінецький / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2005. – 203 с.
124. Теория государства и права: курс лекций [2-е изд., перераб. и доп.] / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: Юристъ, 2001. – 776 с.
125. Могил С.К. Функции современного государства / С.К. Могил // Актуал. пробл. держави і права: зб. наук. пр. – О.: Астропринт, 1998. – С. 134-138.
126. Про Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України: указ Президента України від 06.04.2011 р., №397/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – №29. – Ст. 1232.
127. Конвенція про права інвалідів: прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 13.12.2006 р. // Офіц. вісн. України. – 2009. – №101. – Ст. 3496.
128. Факультативний протокол до Конвенції про права інвалідів: прийнятий ГА ООН 13.12.2006 р. // Офіц. вісн. України. – 2009. – №101. – Ст. 3496.
129. Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї: Закон України від 16.12.2009 р., №1767-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – №9. – Ст. 77.
130. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учеб. пособ. [2-е изд., доп. и испр.] / В.Н. Хропанюк; под ред. В.Г. Стрекозова. – М.: Дабахов, Ткачев, Димов, 1996. – 384 c.
131. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник / В.С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2001. – 552 с.
132. Могил С.К. Сучасна держава в екстремальних ситуаціях: нормативи, органи, функції: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / С.К. Могил / Одес. нац. юрид. акад. – О., 2003. – 190 с.
133. Онопенко П.В. Правоохоронні органи держави Україна: моногр. / П.В. Онопенко. – К.: Варна, 2003. – 126 с.
134. [Скрипнюк О.В.](http://library.nulau.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS%20%20&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21ALL=(%3c.%3eA=Скрипнюк,%20О.%20В.$%3c.%3e)) Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики: моногр. / О.В. Скрипнюк. – К.: ІДП НАН України, 2000. – 600 с.
135. Мацонашвили Т. Проблемы перестройки социального государства в Западной Европе / Т. Мацонашвили // Pro et contra. – 2001. – Т. 6. – №3. – С. 105-127.
136. Бермічева О.В. Соціальна функція держави в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / О.В. Бермічева / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 191 с.
137. Погорілко В.Ф. Функции советского общенародного государства: моногр. / В.Ф. Погорілко. – К.: Знання, 1986. – 284 с.
138. Лемак В.В. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / В.В. Лемак. – Ужгород: ПП Медіум, 2003. – 251 с.
139. Скакун О.Ф. Теория государства и права: учебник / О.Ф. Скакун. –Харьков: Консум, 2000. – 704 с.
140. Кельман М.С. Загальна теорія держави та права: підруч. / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. – Л.: Новий світ, 2003. – 584 с.
141. Калашников С.В. Социальная политика социального государства: эволюция теории и практики: дис. ... д-ра экон. наук: спец. 08.00.05; 08.00.01 / С.В. Калашников / МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 2003. – 330 с.
142. Базылев Н.И. Экономическая теория: учеб. пособ. / Н.И. Базылев, С.П. Гурко, М.Н. Базылева; под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гурко. – Минск: Интерпрессервис – Экоперспектива, 2001. – 637 с.
143. Фурсін О.О. Формування концепції соціально-ринкового господарства і соціально-орієнтованого управління / О.О. Фурсін // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: [http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc\_gum/znpgvzdia/2009\_36/pdf\_36/VISNIK\_36\_8.pdf](http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpgvzdia/2009_36/pdf_36/VISNIK_36_8.pdf#_blank)
144. Зайцев Ю.К. Системна парадигма та аналіз соціального ринкового господарства: моногр. / Ю.К. Зайцев. – К.–Чернівці: Золоті литаври, 2000. – 287 с.
145. Коваленко Л.П. Адміністративно-правові заходи охорони навколишнього природного середовища: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Л.П. Коваленко / Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 197 с.
146. Вовк Ю.А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды: Ч. Общ.: учеб. пособ. / Ю.А. Вовк. – Харьков: Вища шк., 1986. – 160 с.
147. Зуєв В.А. Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 / В.А. Зуєв / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2003. – 20 с.
148. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон УРСР від 25.06.1991 р., №1264-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – №41. – Ст. 546.
149. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 р., №2818-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – №26. – Ст. 218.
150. Про політику в галузі зайнятості: конвенція МОП від 09.07.1964 р., №122 // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці: В 2-х т. – Т. І (1919-1964). – Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. – С. 750-752.
151. Про ратифікацію конвенції Міжнародної організації праці №122 «Про політику в галузі зайнятості»: указ Президії Верхов. Ради УРСР від 29.05.1968 р. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.nau.ua/doc/?code=993_062>
152. Про сприяння зайнятості та захист від безробіття: конвенція МОП від 21.06.1988 р., №168 // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці: В 2-х т. – Т. ІІ (1965-1999). – Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. – С. 1373-1384.
153. Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: моногр. / О.О. Пунда. – Хмельницький–К.: Вид-во Сергія Пантюка, 2005. – 436 с.
154. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения: принятый 22.07.1946 г. // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: [http://omz. miniq.ru/files/r-bd46\_2.pdf](http://omz.miniq.ru/files/r-bd46_2.pdf)
155. Калітенко О.М. Право на здоров’я: цивільно-правовий аспект / О.М. Калітенко // Актуал. пробл. держави і права: зб. наук. пр. – О.: Астропринт, 2004. – №23. – С.70-73.
156. Булеца С.Б. Право фізичної особи на життя та здоров'я як об'єкт цивільно-правової регламентації: порівняльно-правовий аналіз регулювання в Україні, Угорській, Словацькій та Чеській республіках: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / С.Б. Булеца / Одес. нац. юрид. акад. – О., 2005. – 230 с.
157. Сенюта І.Я. Право людини на охорону здоров’я та його законодавче забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження): дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / І.Я. Сенюта / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2006. – 217 с.
158. Крестовская Н.Н. История политических и правовых учений: курс лекций / Н.Н. Крестовская, А.Ф. Цвиркун. – Харьков: Одиссей, 2002. – 448 с.
159. Лисенков С.Л. Соціальна та особистісна цінність культурних прав і свобод громадян / С.Л. Лисенков // Філософ. пробл. права та правоохоронної діяльності співробітників ОВС: зб. наук. пр. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1995. – С. 62-66.
160. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р., №1556-VII // Офіц. вісн. України. – 2014. – №63. – Ст. 1728.
161. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10.02.1998 р., №103/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – №32. – Ст. 215.
162. Про позашкільну освіту: Закон України від 22.06.2000 р., №1841-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – №46. – Ст. 393.
163. Про загальну середню освіту: Закон України від 13.05.1999 р., №651-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – №28. – Ст. 230.
164. Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 р., №2628-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – №49. – Ст. 259.
165. Боняк В.О. Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 / В.О. Боняк / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2005. – 205 с.
166. Про Національну доктрину розвитку освіти: указ Президента України від 17.04.2002 р., №347/2002 // Офіц. вісн. України. – 2002. – №16. – Ст. 860.
167. Шевченко Л.С. Тема 5. Соціальна відповідальність держави у сфері освіти / Л.С. Шевченко // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». – Серія: Економ. теорія та право / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2012. – №3(10). – С. 184-199.
168. Корнеев С.М. Право на жилую площадь в СССР // С.М. Корнеев, Ю.М. Коньков. – М.: Знание, 1969. – 64 с.
169. Про житловий фонд соціального призначення: Закон України від 12.01.2006 р., №3334-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – №19-20. – Ст. 159.
170. Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»: пост. КМУ від 23.07.2008 р., №682 // Офіц. вісн. України. – 2008. – №56. – Ст. 1885.
171. Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для осіб, які потребують соціального захисту: пост. КМУ від 30.05.2007 р., №783 // Офіц. вісн. України. – 2007. – №41. – Ст. 1620.
172. Федосєєва Т.Р. Право громадян на житло у фонді соціального призначення: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Т.Р. Федосєєва / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 174 с.
173. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / за ред. М.М. Заковича. – К.: Т-во «Знання», 2000. – 622 с.
174. Карпухин О.И. Концептуальные основы новой культурной политики государства / О.И. Карпухин, Э.А. Макаревич, В.Г. Чурбанов // Диалог. – 1997. – №9. – С. 32-36.
175. Лавринчук О.Ю. Проблеми становлення і розвитку соціального ринкового господарства / О.Ю. Лавринчук // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: [http://www.rusnauka.com/10\_NPE\_2008/ Economics/29848.doc.htm](http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Economics/29848.doc.htm)
176. Варич О.Г. Економічні функції сучасної держави: природа, сутність, зміст, тенденції розвитку в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / О.Г. Варич / ІДП НАН України. – К., 2006. – 206 с.
177. Черноголовкин Н.В. Теория функций социалистического государства: моногр. / Н.В. Черноголовкин. – М.: Юрид. лит., 1970. – 215 с.
178. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 р., №1057-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №47-48. – Ст. 372.
179. Федотова В. Социальное конструирование приемлемого для жизни общества / В. Федотова // Вопр. философии. – 2003. – №3. – С. 33-42.
180. Экономический и юридический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Ин-т новой экономики, 2004. – 1088 с.
181. Козырева А.Д. Политология: словарь-справочник / А.Д. Козырева, М.А. Василик, М.С. Вершинин. – М.: Гардарика, 2000. – 328 с.
182. Виноградов В.Д. Политическая социология: учеб. пособ. / В.Д. Виноградов, Н.А. Головин. – СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1997. – 176 с.
183. Оболонський О. Теорія системного підходу в державному управлінні / О. Оболонський // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – 1996. – №3. – С. 37-43.
184. Печуляк В.П. Державна податкова політика в Україні: організаційно-правові аспекти здійснення: моногр. / В.П. Печуляк. – К.: Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 157 с.
185. Державна політика: аналіз та впровадження в Україні: консп. лекцій до навч. модуля / уклад.: В.А. Ребкало, В.В. Тертичка. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 80 с.
186. Гаєвський Б.А. Політичне управління: навч. посіб. / Б.А. Гаєвський, В.А. Ребкало, М.В. Туленков. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 160 с.
187. Печуляк В.П. Здійснення державної податкової політики в Україні (організаційно-правові аспекти): дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / В.П. Печуляк / Київ. нац. торгов.-економ. ун-т. – К., 2005. – 201 с.
188. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р., №964-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №39. – Ст. 351.
189. Оксьом І.Г. Організаційно-правові засади адміністративного регулювання соціальної сфери регіону: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / І.Г. Оксьом / Запорізький юрид. ін-т МВС України. – Запоріжжя, 2005. – 197 с.
190. Скуратівський В.А. Соціальна політика: навч. посіб. / В.А. Скуратівський, О.М. Палій, Е.М. Лібанова. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 350 с.
191. Социальные ориентиры обновления: общество и человек: моногр. / под. ред. Т.И. Заславской. – М.: Политиздат, 1990. – 448 с.
192. Социальная политика парадигмы и приоритеты: моногр. / под. общ. ред. В.И. Жукова. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2000. – 312 с.
193. Мухудадаев М.О. Социальная политика в области образования: моногр. / М.О. Мухудадаев. –СПб.: Изд-во СПб ун-та,2008. – 276 с.
194. Социальное государство: краткий словарь-справочник / ред. Н.Н. Гриценко. – М.: Акад. труда и соц. отношений, 2002. – 448 с.
195. Прилипко С.М. Предмет права соціального забезпечення: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.05 / С.М. Прилипко / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2007. – 382 с.
196. Экономическая теория: учебник / под ред. И.П. Николаевой. – М.: Проспект, 2000. – 635 с.
197. Баркер Р. Словарь социальной работы [пер. с англ.] / Р. Баркер. – М.: Наука, 1994. – 166 с.
198. Зайнышев И.Г. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы: моногр. / И.Г. Зайнышев. – М.: Союз, 1994. – 568 с.
199. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р., №2411-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – №40. – Ст. 527.
200. Конституційне право України: підруч. [2-ге вид. доп.] / за ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наук. думка, 2000. – 724 с.
201. Философский энциклопедический словарь / редкол.: [Л.Ф. Ильичев](http://www.runivers.ru/philosophy/lib/authors/author140287/#_blank), [П.Н. Федосеев](http://www.runivers.ru/philosophy/lib/authors/author140278/#_blank), С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Сов. энцикл., 1983. – 840 с.
202. Крапивенский С.Э. Социальная философия: учебник / С.Э. Крапивенский. – М.: Владос, 1998. – 416 с.
203. Философия: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 584 с.
204. Социальная политика: толков. словарь / под ред. Н.А. Волгина. – М.: РАГС. 2002. – 234 с.
205. Государственная и муниципальная посиальная политика. курс лекций: учеб. пособ. / под. общ. ред. Н.А. Волгина. – К.: КНОРУС, 2011. – 1016 с.
206. Чутчева О.Г. Правовое регулирование социальной защиты граждан Украины: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / О.Г. Чутчева / Нац. ун-т внутр. дел. – Х., 2003. – 179 с.
207. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993р., №3356-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – №36. – Ст. 361.
208. Прилипко С.М. Колективну угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку): моногр. / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Н.М. Клименчук. – Х.: Вид-во ФІНН, 2011. – 256 с.
209. Социальная политика: учебник / под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: Экзамен, 2002. – 736 с.
210. Лобовик Б. Проблема особистості, суспільства і держави з точки зору основних принципів католицького соціального вчення / Б. Лобовик, С. Ладивірова // Церква і соц. проблеми: енцикліка «Сотий рік». – Л., 1993. – С. 145-152.
211. Кайзер А. Значение социального партнерства для рыночной экономики и демократии / А. Кайзер // Демократия, социальное государство, рыночная экономика: матер. семинара (30.10. – 07.11.1993 г.) / ред. И. Трутанов. – Варшава: Фонд им. Ф. Эберта, 1993. – С. 21-37.
212. Диманис М. Христианско-демократическая модель социального государства: теория и практика (ФРГ) / М. Диманис // Соц. гос-во в Зап. Европе: Пробл. и перспективы: пробл.-темат. сб. / отв. ред. Т.Н. Мацонашвили. – М.: РАН ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. глоб. и регион. проблем, 1999. – С. 83-94.
213. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14.01.1998 р., №16/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – №23. – Ст. 121.
214. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р., №1058-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №49-51. – Ст. 376.
215. Москаленко О.В. Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання: дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.05 / О.В. Москаленко / Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. – Х., 2013. – 427 с.
216. Политика доходов и качество жизни населения: учеб. пособ. / под ред. Н.А. Горелова. – СПб.: Питер, 2003. – 656 с.
217. Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів: затв. наказом М-ва праці та соц. політики України від 17.06.2002 р., №293 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1152.676.0>
218. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15.07.1999 р., №966-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – №38. – Ст. 348.
219. Про науково-громадську експертизу набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму: пост. КМУ від 24.09.1999 р., №1767 // Офіц. вісн. України. – 1999. – №39.
220. Про посилення контролю з боку профспілок за дотриманням державних соціальних стандартів і нормативів та державних соціальних гарантій: пост. Федерації проф. спілок України від 10.06.2010 р., №П-41-6 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: [http://search.ligazakon.ua/ l\_doc2.nsf/ link1/FIN58285.html](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN58285.html)
221. Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року: пост. КМУ від 15.05.2013 р., №341 // Офіц. вісн. України. – 2013. – №37. – Ст. 1311.
222. Про виділення коштів для надання допомоги постраждалим внаслідок аварії на Вуглегірській ТЕС: розпорядж. КМУ від 15.05.2013 р., №299-р // Уряд. кур'єр. – 2013. – №87.
223. Кульбашна О.А. Проблема адаптації проекту трудового кодексу до міжнародних стандартів / О.А. Кульбашна // Вісн. Запорізького держ. ун-ту. – 2004. – №1. – C. 142-145.
224. Про соціальну політику на територіях за межами метрополії: конвенція МОП від 11.07.1947 р., №82 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.2385.0>
225. Щодо мінімальних норм соціальної політики на залежних територіях: рек. МОП від 12.05.1944 р., №70 // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці: В 2-х т. – Т. І (1919-1964). – Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. – С. 347-359.
226. Щодо мінімальних норм соціальної політики на залежних територіях (додаткові положення): рек. МОП від 05.11.1945 р., №74 // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці: В 2-х т. – Т. І (1919-1964). – Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. – С. 360-369.
227. Про основні цілі та норми соціальної політики: конвенція МОП від 22.06.1962 р., №117 // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці: В 2-х т. – Т. І (1919-1964). – Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. – С. 688-699.
228. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р., №1906-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – №50. – Ст. 540.
229. Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про основні цілі та норми соціальної політики №117: проект Закону України від 07.11.2013 р., №0053 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: [http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\_1?pf3511=48984](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48984)
230. Європейська соціальна хартія (переглянута): Хартія Ради Європи від 03.05.1996 р., №163 // Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – №51.
231. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.2006 р., №137-V // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – №43. – Ст. 418.
232. Колесова Н.С. «Круглый стол» журнала «Государство и право»: Защита прав человека в условиях перехода к рынку / Н.С. Колесова // Гос-во и право. – 1993. – №6. – С. 15-45.
233. Бібікова В.В. Інституційне забезпечення соціальної політики України / В.В. Бібікова // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: [http://archive. nbuv.gov.ua/portal/Soc\_Gum/Socek/2010/st\_08.pdf](http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Socek/2010/st_08.pdf#_blank)
234. Лебідь А. Перспективи удосконалення системи соціального захисту населення на сучасному етапі / А. Лебідь // Права людини та громадянина в Україні: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 16 лист. 2012 р.) / упоряд. О.С. Дудченко. – Ніжин: ПП Лисенко, 2012. – С. 153-156.
235. Про Основні напрями соціальної політики на 1997 – 2000 роки: указ Президента України від 18.10.1997 р., №1166/97 // Уряд. кур'єр. – 1997. – №202-203.
236. Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року: указ Президента України від 03.08.1999 р., №958/99 // Уряд. кур'єр. – 1997. – №155-156.
237. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року: розпорядж. КМУ від 22.07.2009 р., №851-р // Офіц. вісн. України. – 2009. – №56. – Ст. 1960.
238. Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: указ Президента України від 24.05.2000 р., №717/2000 // Уряд. кур'єр. – 2000. – №97.
239. Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24.06.2004 р., №1870-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – №47. – Ст. 513.
240. Про бджільництво: Закон України від 22.02.2000 р., №1492-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – №21. – Ст. 157.
241. Про аквакультуру: Закон України від 18.09.2012 р., №5293-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – №43. – Ст. 616.
242. Про автомобільні дороги: Закон України від 08.09.2005 р., №2862-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – №51. – Ст. 556.
243. Про насіння і садивний матеріал: Закон України від 26.12.2002 р., №411-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №13. – Ст. 92.
244. Про карантин рослин: Закон України від 30.06.1993 р., №3348-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – №34. – Ст. 352.
245. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15.12.1993 р., №3691-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – №2. – Ст. 7.
246. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 02.03.1995 р., №86/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – №14. – Ст. 91.
247. Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Г.І. Дутка / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 203 с.
248. Юридична енциклопедія: в 6-ти т. / відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – Т. 2: Д-Й. – К.: Укр. енцикл., 1998. – 744 с.
249. Грищенко А.В. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / А.В. Грищенко / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – К., 2002. – 227 с.
250. Рогач О.Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / О.Я. Рогач / Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2003. – 209 с.
251. Андрійчук В.Г. Декларативна прагматичність ідентифікації Україною європейських соціально-економічних стандартів: реальний стан і шляхи та механізми їх досягнення // В.Г. Андрійчук, Є.В. Хрупов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – №1. – С. 10-14.
252. Рузавин Г.И. Основы философии истории / Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 303 с.
253. Сочнева Е.М. Роль социальной политики в построении социального государства: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.01 / Е.М. Сочнева / Акад. труда и соц. отношений. – М., 2009. – 397 с.
254. Швиттау Г.Г. Трудовая помощь в России: моногр. / Г.Г. Швиттау. – Ч. 1: Истории призрения бедных. – Пг: Тип. А. Э. Коллинса,1915. – 216 с.
255. Российское законодательство X – XX веков: Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства в 9-ти т. / отв. ред. А.Д. Горский; под общ. ред. О.И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1985. – Т. 2. – 520 c.
256. Фогель Я.М. Социальное обслуживание инвалидов и лиц пенсионного возраста: моногр. / Я.М. Фогель. – М.: Юрид. лит., 1980. – 128 с.
257. Свод законов Российской империи. – Т. 13. Уставы о народном продовольствии, общественном призрении, и врачебные. – СПб: Тип. Второго Отд. Собств. Е.И.В.Канцелярии, 1857. – 996 с.
258. Іванов І.В. Повітове земство в українських губерніях (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / І.В. Іванов / Донецький юрид. ін-т МВС при Донецькому нац. ун-ті. – Донецьк, 2004. – 222 с.
259. Центральний державний історичний архів України. – Ф. 419. – Оп. 1. – Спр. 5184. – Арк. 29-29 об.
260. Временные правила для земских учреждений по делам о земских повинностях, народному продовольствию и общественном призрении: Высочайше утвердж. 01.01.1864 г. // ПСЗ Рос. империи. Собр. 2-е. – Т. 39. – №40458.
261. Положение о земских учреждениях со всеми относящимися к нему узаконениями, судебными и правительственными разъяснениями / Сост. – М.И. Мыш. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Спб.: Тип. Н.А. Лебедева, 1886. – 948 с.
262. Аксаков И.С. Полное собрание сочинений в 5-ти т. / И.С. Аксаков. – М.: Тип. М.Г. Волчанинова, 1887. – Т. 5: Государственный и земский вопрос. – 675 с.
263. Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление: моногр. / В.П. Безобразов. – М.: Универс. тип., 1874. – 93 с.
264. Верещагин А.Н. Земский вопрос в России (Политико-правовые аспекты): моногр. / А.Н. Верещагин. – М.: Междунар. отношения, 2002. – 192 с.
265. Иванова Р.И. Социальное обеспечение в государственно организованном обществе: генезис, развитие и функционирование (правовой аспект): автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Р.И. Иванова / МГУ им. М.В. Ломоносова. – М., 1987. – 51 с.
266. О вознаграждении граждан, потерпевших вследствие несчастного случая, рабочих и служащих, а равно членов их семейств в предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности: Закон от 02.06.1903 г. // ПСЗ Рос. империи. – Т. 11.2. – №1263.
267. Нолькен А.М. Законы о вознаграждении за увечье и смерть в промышленных заведениях частных, общественных и казенных: практ. рук-во / А.М. Нолькен. – Спб.: Изд. юрид. кн. склада «Право», 1911. – 374 с.
268. Закон об обеспечении рабочих на случай болезни: (высочайше утвержд. 23 июня 1912 г. // Собр. узаконений. – №141. – Ст. 1229): практ. рук-во / сост. А.М. Нолькен. – СПб.: Тип. В. Андерсона и Г. Лойцянского, 1914. – 325 с.
269. Закон о страховании рабочих от несчастных случаев: (высочайше утвержд. 23.06.1912 г. // Собр. узаконений. – №141. – Ст. 1230): практ. рук-во / сост. А.М. Нолькен. – СПб.: Изд. юрид. книжн. склада «Право», 1913. – 367 с.
270. Долидович О.М. Становление системы социального обеспечения под руководством А.М. Коллонтай: от сферы приватной в Российской империи к пространству публичного в Советской России (12 ноября 1917 – 11 марта 1918) / О.М. Долидович, Т.А. Катцина // Журн. исследований соц. политики. – 2011. – Т. 9. – №2. – С. 255-276.
271. Декрет об учреждении Совета Народных Комиссаров: принят II Всерос. Съездом Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов 27.10.1917 г. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.zaki.ru/ pagesnew.php?id=2128
272. Ирошников М.П. Создание советского центрального государственного аппарата. Совет Народных Комиссаров и народные комиссариаты. Октябрь 1917 – январь 1918 гг.: моногр. / М.П. Ирошников. – М.-Л.: Наука, 1966. – 309 с.
273. Сухоруков М.М. Модели социальной деятельности России в переходный период (февраль 1917–1921 гг.) / М.М. Сухоруков // Социальная работа в России: прошлое и настоящее: сб. ст. и материалов / под ред. Л.В. Бадя. – Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 1998. – С. 204-220.
274. О переименовании Народного Комиссариата Государственного Призрения в Народный Комиссариат Социального Обеспечения: пост. СНК от 26 .04.1918 г. // Известия ВЦИК. – 1918. – №86.
275. Краснопольский А.С. Основные принципы советского государственного социального страхования: моногр. / А.С. Краснопольский. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 142 с.
276. Об утверждении Положения о страховании на случай безработицы: пост. ЦИК и СНК от 11.12.1917 г. // Газ. Времен. Рабоч. и Крестьян. Правительства. – 1917. – №31.
277. О страховании на случай болезни: Декрет ВЦИК от 22.12.1917 г. // СУ РСФСР. – 1918. – №13. – Ст. 188.
278. Кодекс законов о труде РСФСР: утв. пост. ВЦИК от 10.12.1918 г. // СУ РСФСР. – 1918. – №87-88. – Ст. 905.
279. Про об’єднання діяльності УСРР і РРФСР: пост. Всеукрревкому від 27.01.1920 р. // Собр. узаконений Всеукрревкома. – 1920. – Изд. 1. – №1. – Ст. 7.
280. Варшавский К.М. Трудовое право СССР: учебник / К.М. Варшавский. – Л.: Academia, 1924. – 180 с.
281. О трудовой повинности: Декрет СНК РСФСР от 29.01.1920 г. // СУ РСФСР. – 1920. – №8. – Ст. 49.
282. Олійник О.М. Розвиток трудових відносин і законодавства про працю в Україні (1917 – 1929 рр.): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.М. Олійник / Харк. держ. пед. ун-т. – Х., 2003. – 225 с.
283. Войтинский И.С. Трудовое право СССР: учебник / И.С. Войтинский. – М.–Л.: Гос. изд-во, 1925. – 364 с.
284. Фирсов М.В. История социальной работы в России: учеб. пособ. / М.В. Фирсов. – М.: Изд-во МГСУ «Союз». 1998. – 256 с.
285. Положение о социальном обеспечении трудящихся: утв. декретом СНК РСФСР от 31.10.1918 г. // СУ РСФСР. – 1918. – №89. – Ст. 906.
286. О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом: Декрет ВЦИК от 21.03.1921 г. // Директивы КПСС и Советского правительства по хоз. вопросам: сб. документов в 4-х т. – М.: Госполитиздат, 1957. – Т. 1. – С. 225-227.
287. О социальном страховании лиц, занятых наемным трудом: Декрет СНК РСФСР от 15.11.1921 г. // СУ РСФСР. – 1921. – №76. – Ст. 627.
288. Кодекс законів про працю УСРР: затв. пост. ВУЦВК від 02.12.1922 р. // Зб. законів УСРР. – 1922. – №52. – Арт. 751.
289. Положение о крестьянских обществах взаимопомощи: Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 25.09.1924 г. // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. – 1924. – №222.
290. О социальном обеспечении инвалидов: Декрет СНК РСФСР от 08.12.1921 // СУ РСФСР. – 1921. – №79. – Ст. 672.
291. Об утверждении Кодекса законов о льготах и преимуществах для военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной армии и Рабоче-Крестьянского Красного флота Союза ССР и их семей: пост. ЦИК СССР от 29.10.1924 г. // Собр. зак-ва СССР. – 1924. – №21. – Ст. 197, 198.
292. Об объединении Народного Комиссариата Труда Союза ССР с ВЦСПС: пост. ЦИК, СНК и ВЦСПС от 23.06.1933 г. // Собр. зак-ва СССР. – 1933. – №40. – Ст. 238.
293. О слиянии Наркомтруда и ВЦСПС: пост. ІІІ Пленума ВЦСПС(25-29.05.1933 г.) // Социальное обеспечение в СССР: сб. нормат. актов. – М.: Юрид. лит., 1986. – С. 33.
294. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: прийнята 30.01.1937 р. // Вісті ЦВК УРСР. – 1937. – №26/4916.
295. О льготах для семей военнослужащих, погибших и без вести пропавших на фронтах Отечественной войны: пост. СНК СССР от 04.06.1943 г., №632 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www. oboznik.ru/?p=4299
296. О мероприятиях по оказанию помощи демобилизованным, семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и семьям военнослужащих: пост. СНК СССР от 21.09.1945 г., №2436 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc\_ussr/ ussr\_4564.htm
297. О государственных пенсиях: Закон СССР от 14.07.1956 г. // Ведом. Верхов. Совета СССР. – 1956. – №15. – Ст. 313.
298. О пенсиях и пособиях членам колхозов: Закон СССР от 15.07.1964 г., №2688-VI // Ведом. Верхов. Совета СССР. – 1964. – №29. – Ст. 340.
299. Законодательство о пенсиях и пособиях членам колхоза // Сб. офиц. материалов [2-е изд., доп.] / под общ. ред. А.С. Панкратова. – М.: Юрид. лит., 1966. – 176 c.
300. О социальном страховании членов рыболовецких колхозов: пост. Союзного совета колхозников и Президиума ВЦСПС от 05.07.1972 г. // Соц. страхование членов колхозова. – М.: Профиздат, 1976. – С. 5.
301. Союзный совет колхозов: сб. постановлений (1969–1979 гг.) / под ред. А.П. Чубарова. – М.: Юрид. лит., 1979. – 208 c.
302. Про передачу профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку Міністерства охорони здоров'я УРСР: пост. Ради Міністрів УРСР від 23.04.1960 р., №404 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/606-60-%D0%BF
303. Андреев В.С. Правовые проблемы социального обеспечения в СССР / B.C. Андреев // Сов. гос-во и право. – 1967. – №2. – С. 31-37.
304. Иванова Р.И. Предмет и метод советского права социального обеспечения: моногр. / Р.И. Иванова, В.А. Тарасова. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 168 с.
305. Фогель Я.М. Некоторые вопросы теории права социального обеспечения / Я.М. Фогель // Пробл. труд. права и права соц. обеспечения. – М.: Изд-во ИГП АН СССР, 1975. – С. 197-203.
306. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: прийнята 20.04.1978 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1978. – №18. – Ст. 268.
307. О мерах по дальнейшему улучшению пенсионного обеспечения членов колхозов и их семей: пост. ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 27.11.1987 г., №1350 // Свод законов СССР. – 1990. – Т. 2. – С. 529.
308. Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении: Закон СССР от 19.12.1969 г., №4589-VII // Ведом. Верхов. Совета СССР. – 1969. – №52. – Ст.466.
309. Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих: пост. Совмина СССР от 23.02.1981 г., №209 // СП СССР. – 1981. – №12. – Ст. 71.
310. Об утверждении Типового положения о доме для престарелых и инвалидов: приказ Гос. комитета по труду СССР от 20.06.1978 г., №202 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons\_doc\_LAW\_90861/
311. Об организации домов-интернатов для ветеранов труда производственных объединений (предприятий): пост. Совмина СССР и ВЦСПС от 28.04.1984 г., №384 // СП СССР. – 1984. – №13. – Ст. 84.
312. Про організацію будинків-інтернатів для ветеранів праці виробничих об'єднань (підприємств): пост. Ради Міністрів УРСР і Укр. республ. ради профспілок від 31.05.1984 р., №232 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l\_doc2.nsf/link1/KP840232.html
313. Трудовой коллектив как объект и субъект управления: моногр. / отв. ред. А.С. Пашков. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. – 119 c.
314. Кондратьев Р.И. Закон о государственном предприятии и права трудовых коллективов: моногр. / Р.И. Кондратьев. – Львов: Вища шк., 1988. – 90 с.
315. О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями: Закон СССР от 17.06.1983 г., №9500-X // Ведом. Верхов. Совета СССР. – 1983. – №25. – Ст. 383.
316. О пенсионном обеспечении граждан в СССР: Закон СССР от 15.05.1990 г., №1480-I // Ведом. Верхов. Совета СССР. – 1990. – №23. – Ст. 416.
317. Корнай Я. Дефицит: моногр. [пер. с венгер.] / Я. Корнай. – М.: Наука, 1990. – 805 с.
318. Кашников Б.Н. Исторический дискурс российской справедливости. Теория справедливости и возможность ее применения к политическому бытию России / Б.Н. Кашников // Вопр. философии. – 2004. – №2. – С. 29-42.
319. Мозоль Н. Сучасний погляд на справедливість / Н. Мозоль // Право України. – 2007. – №5. – С. 39-44.
320. Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права: моногр. / Н.Н. Вопленко. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – 184 с.
321. Єкимов А.И. Справедливость и социалистическое право: моногр. / А.И. Єкимов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. – 120 с.
322. Радіонова-Водяницька В.О. Правове регулювання відносин у сфері праці в разі банкрутства роботодавця: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / В.О. Радіонова-Водяницька / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». – Х., 2011. – 191 с.
323. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни: мангр. / А.П. Альгин. – М.: Мысль, 1981. – 187 с.
324. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні: моногр. / Н.Б. Болотіна. – К.: Т-во «Знання», 2005. – 381 с.
325. Синчук С. Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення / С. Синчук // Право України. – 2003. – №3. – С. 52-55.
326. Європейський кодекс соціального забезпечення: прийнятий Радою Європи 16.04.1964 р. // Бюл. зак-ва і юрид. практики України. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – №10.
327. Иванов С.Ю. Кооперативная форма труда – самостоятельный предмет правового регулирования // Правоведение.– 2003. – №3. – С. 22-29.
328. Андріїв В. Природний характер трудових прав працівників / В. Андріїв // Право України. – 2007. – №4. – С. 67-70.
329. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук в очерке / Г.В.Ф. Гегель. – Т. 1: Наука логики. – М.: Мысль, 1974. – 452 с.
330. Батыгин К.С. Развитие основных форм социального обеспечения в свете Конституции СССР / К.С. Батыгин // Сов. гос-во и право.– 1979.– №3. – С. 19-25.
331. Полупанов М.И. Формы социального обеспечения в СССР и их развитие / М.И. Полупанов // Труды ВЮЗИ.: Соц. обеспечение в СССР за 60 лет (правовые аспекты).– М.: ВЮЗИ, 1979. – С. 16-27.
332. Гущин И.В. Советское право соціального обеспечения: вопросы теории: моногр. / И.В. Гущин. – Минск: Наука и техника, 1982. – 176 с.
333. Андреев B.C. Право социального обеспечения в СССР: учебник / B.C. Андреев. – М: Юрид. лит., 1987. – 352 с.
334. Галаганов В.П. Российское социальное обеспечение: проблемы и перспективы развития / В.П. Галаганов // Гос-во и право. – 1992. – №12. – С. 38-46.
335. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник / В.П. Галаганов. – М.: Академия, 2004. – 416 с.
336. Синчук С.М. Право соціального забезпечення України: навч. посіб. / С.М. Синчук, В.Я. Бурак. – К.: Т-во «Знання», 2003.– 306 с.
337. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 р., №1105-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – №46-47. – Ст. 403.
338. Викулина Т.Д. Механизм государственного регулирования денежных доходов населения в трансформирующейся системе: дис. ... д-ра экон. наук: спец. 08.00.01 / Т.Д. Викулина / СПб гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1998. – 240 c.
339. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учеб. пособ. [3-е изд., перераб. и доп.] / Е.Е. Мачульская, Ж.А. Горбачева. – М.: Кн. мир, 2001. – 293 c.
340. Захаров М.Л. Право социального обеспечения России: учебник [2-е изд., испр. и перераб.] / М.Л. Захаров, Э.Г. Тучкова. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 560 с.
341. Право социального обеспечения: учеб. пособ. / под ред. А.К. Соловьева, В.В. Курочкиной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 319 с.
342. Шарин В.И. Фонды социальной защиты: моногр. / В.И. Шарин. – Екатеринбург: Полиграфист, 2001. – 174 с.
343. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: учебник / И.М. Сирота. – 5-е изд., перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2005. – 432 с.
344. Голенко Е.Н. Право социального обепечени: Схемы, комментарии / Е.Н. Голенко, В.И. Ковалев. – М.: Юриспруденция, 2001.– 240 с.
345. Рудик В.А. Юридичні гарантії права людини на соціальний захист в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / В.А. Рудик / Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2007. – 184 с.
346. Семигин Г.Ю. Социальное партнерство в современном мире: моногр. / Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1996. – 208 с.
347. Жданенко С.Б. Социальное партнерство как институционально-правовая форма партнерства / С.Б. Жданенко // Пробл. законності: респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 1999. – Вип. 37. – С. 7-13.
348. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.05 / Г.І. Чанишева / Одес. нац. юрид. акад. – О., 2001. – 38 с.
349. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р., №2121-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – №5-6. – Ст. 30.
350. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 р., №5080-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – №29. – Ст. 337.
351. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р., №3480-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – №31. – Ст. 268.
352. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р., №448/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – №51. – Ст. 292.
353. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р., №2664-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – №1. – Ст. 1.
354. Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 р., №2623-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – №26. – Ст. 354.
355. Пашкова Г.Г. Льготы в праве социального обеспечения: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / Г.Г. Пашкова / Томск. гос. ун-т. – Томск, 2004. – 193 с.
356. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16.12.1993 р., №3721-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – №4. – Ст. 18.
357. Изместьев А.В. Правовое регулирование социальной защиты населения Российской Федерации в жилищно-коммунальной сфере: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / А.В. Изместьев / Томск. гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского. – Омск, 2005. – 172 с.
358. Захаров М.Л. Право социального обеспечения России: учебник / М.Л. Захаров, Э.Г. Тучкова. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 608 с.
359. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.2004 р., №1875-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – №47. – Ст. 514.
360. Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива: пост. КМУ від 21.10.1995 р., №848 / Уряд. кур'єр. – 1995. – №161-162.
361. Про затвердження Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги: наказ М-ва соц. політики України від 16.05.2012 р., №282 // Офіц. вісн. України. – 2012. – №45. – Ст. 1784.
362. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг): наказ М-ва праці та соціальної політики України від 24.02.2010 р., №32 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/control/ uk/publish/article?art\_id= 100682&cat\_id=96524
363. Кочемировська О. Щодо організаційно-економічних засобів підвищення якості соціальних послуг: аналітична записка / О. Кочемировська, О. Пищуліна // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/590/
364. Цивільний кодекс України: затв. Законом України від 16.01.2003 р., №435-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
365. Калмыков Ю.X. К понятию обязательств по оказанию услуг в гражданском праве / Ю.X. Калмыков // Сов. гос-во и право. – 1966. – №5. – С. 30-37.
366. . Гражданское право: учебник в 2-х т. [2-е изд., перераб. и доп.] / отв. ред. Е.О. Суханов. – М.: БЕК, 2002. – Т. 2, полутом 2. – 544 с.
367. Бреев Б.Д. Развитие сферы услуг и экономический рост: Материалы к лекциям и семинарам / Б.Д. Бреев, В.Ф. Галецкий // Рос. эконом. журн. – 2000. – №10. – С. 56-60.
368. Телестакова А.А. Система договорів про надання послуг в цивільному праві України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / А.А. Телестакова / ІДП НАН України. – К., 2008. – 204 с.
369. Гражданское право: учебник в 2-х ч. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1997. – Ч. 2. – 784 с.
370. Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: указ Президента України від 25.06.2013 р., №342/2013 // Офіц. вісн. України. – 2013. – №50. – Ст. 1782.
371. Акопова Е.М. Комментарии к законодательству о трудовых договорах / Е.М. Акопова, С.Н. Еремина. – Ростов/н/Д: Феникс, 1995. – 464 с.
372. Колективний договір публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» на 2013-2015 роки.
373. Офіційний сайт публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.utg.ua/uk/ sociality/
374. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України від 09.04.1992 р., №2262-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – №29. – Ст. 399.
375. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 21.11.1992 р., №2811-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – №5. – Ст. 21.
376. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам: Закон України від 18.05.2004 р., №1727-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – №33-34. – Ст. 404.
377. Нормы советского права. Проблемы теории: моногр. / под ред. В.К. Бабаева, М.И. Байтина. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. – 248 c.
378. Кашанина Т.В. Правовые понятия как средство выражения содержания права / Т.В. Кашанина // Сов. гос-во и право. – 1981. – №1. – С. 36-44.
379. Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права: моногр. / А.М. Васильев. – М.: Юрид. лит., 1976. – 264 с.
380. Жаровська І.М. Доступність права: теоретико-правові проблеми: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / І.М. Жаровська / ІДП НАН України. – К., 2005. – 204 с.
381. Язык закона: моногр. / под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Юрид. лит., 1990. – 192 с.
382. Биля І.О. Теоретичні основи використання нормотворчої техніки: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / І.О. Биля / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2003. – 201 с.
383. Балтаджи П.М. Юридична мова правозастосовних актів: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / П.М. Балтаджи / ІДП НАН України. – К., 2008. – 205 с.
384. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 сл. и фразеолог. выражений [4-е изд., доп.] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 с.
385. Новий тлумачний словник української мови у 3-х т. [вид. 2-ге, випр.] / уклад.: В.В. Яременко, А.М. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2008. – Т. 2: К-П. – 926 с.
386. Стахова А.А. Понятие правовой природы социальной піддержки граждан в Российской Федерации / А.А. Стахова // Юристъ-Правоведъ. – 2006. – №3. – С. 66-71.
387. Демко А.А. Проблемы правового регулирования деятельности органов местного самоуправления в сфере социального обслуживания населения: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 / А.А. Демко / Тюменский гос. ун-т. – Тюмень, 2003. – 218 с.
388. Скуратівський В.А. Основи соціальної політики: навч. посіб. / В.А. Скуратівський, О.М. Палій. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.
389. Малофеев И.В. Услуги в системе социального обслуживания населения в условиях модернизации социальной сферы: дис. … д-ра социолог. наук: спец. 22.00.04 / И.В. Малофеев / Рос. гос. соц. ун-т. – М., 2012. – 366 с.
390. Барков А.В. Рынок социальных услуг: проблемы правового регулироавания: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.03 / А.В. Барков / Моск. акад. экон. и права. – М., 2008. – 625 с.
391. Гончаров В.О. Соціальне обслуговування як організаційно-правова форма соціального забезпечення: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / В.О. Гончаров / ІДП НАН України. – К., 2011. – 199 с.
392. Словарь-справочник по социальной геронтологии / под. ред. Б.Г. Тукумцева. – Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2003. – 208 с.
393. Сташків Б. Соціальне обслуговування у системі соціального забезпечення: правові питання / Б. Сташків // Право України. – 2005. – №1. – С. 76-79.
394. Большая юридическая энциклопедия: более 2000 юрид. терминов и понятий / авт. кол.: В.В. Аванесян, С.В. Андреева, Е.В. Белякова и др. – М.: Эксмо, 2005. – 688 с.
395. Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю: Закон України від 21.06.2001 р., №2558-III // Відом. Верховн. Ради України. – 2001. – №42. – Ст. 213.
396. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР: моногр. / Р.И. Иванова. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 325 с.
397. Мигович І.І. Соціальна робота у вищій школі / І.І. Мигович. – Ужгород: Вид-во Ужгород. нац. ун-ту, 2001. – 48 с.
398. Советское право социального обеспечения: учеб. пособ. / под ред. П.М. Маргиева. – М.: Юрид. лит., 1989. – 400 с.
399. Рунова Н.О. Правове регулювання соціального обслуговування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / Н.О. Рунова / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2011. – 182 с.
400. Вульфович P.M. Управление социальной сферой муниципального образования: учеб.-метод. пособ. / P.M. Вульфович. — Сыктывкар: КРАГСиУ, 2006. – 46 с.
401. Бабич A.M. Экономика и финансирование социально-культурной сферы: учеб. пособ. / А.М. Бабич, Е.В. Егоров. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 240 с.
402. Михайлова Н.С. Формирование приоритетных направлений развития социальной сферы: дис. ... канд. экон. наук: спец. 08.00.05/ Н.С. Михайлова / Сибирский ун-т потреб. кооперации. – Новосибирск, 2009. – 251 с.
403. Логика: учебник [изд. 6-е, перераб. и доп.] / под ред. В.И. Кириллова. – М.: Проспект, 2009. – 240 с.
404. Філософський словник [2-ге вид. перероб. і доп.] / за ред. В.І. Шинкарука. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.
405. Иеринг Р. Цель в праве: моногр. / Р. Иеринг ; пер. В.Р. Лицкого, Н.В. Муравьева, Н.Ф. Дерюжинского; под ред. В.Р. Лицкого. – Т. 1. – СПб.: Изд. Н.В. Муравьева, 1881. – 412 с.
406. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность: моногр. / В.Н. Карташов. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. – 218 с.
407. Клименко Н.И. Криминалистика как наука: моногр. / Н.И. Клименко. – К.: НВТ «Правник», 1997. – 148 с.
408. Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода: моногр. / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – М.: Наука, 1973. – 269 с.
409. Про соціальний захист дітей війни: Закон України від 18.11.2004 р., №2195-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – №4. – Ст. 94.
410. Про реабілітацію інвалідів в Україні: Закон України від 06.10.2005 р., №2961-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – №2-3. – Ст. 36.
411. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: Закон України від 01.06.2000 р., №1768-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – №35. – Ст. 290.
412. Іоннікова І.А. Правове регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / І.А. Іоннікова / ІДП НАН України. – К., 2004. – 212 с.
413. Bhikhu P. Non-ethnocentric Universalism / P. Bhikhu / Human Rights in Global Politics. – Cambridge University Press, 1999. – P. 143-160.
414. Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права: моногр. / В.Е. Жеребкин. – К.: Вища шк., 1976. – 150 с.
415. Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве / М.И. Бару // Сов. гос-во и право. – 1970. – №7. – С. 104-108.
416. Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве / Т.В. Кашанина // Правоведение. – 1976. – № 1. – С. 25-31.
417. Черноус С.М. Оціночні поняття у трудовому праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / С.М. Черноус / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2008. – 20 с.
418. Про Рекомендації парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді: пост. Верхов. Ради України від 05.11.2013 р., №678-VII // Уряд. кур'єр. – 2013. – №215.
419. Скрипнюк О.В. Методологічні проблеми взаємодії соціальної та правової держави / О.В. Скрипнюк // Адвокат. – 2000. – №3. – С. 5-8.
420. Гущин И.В. Право социального обеспечения: учеб.-метод. комплекс в 2-х ч. / И.В. Гущин. – Гродно: Гродн. гос. ун-т, 2011. – 418 с.
421. Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення: наказ М-ва праці та соц. політики України, М-ва економіки України, Держ. комітету статистики України від 17.05.2000 р., №109/95/157 // Офіц. вісн. України. – 2000. – №24. – Ст. 249.
422. Писаревська А.К. Оцінка рівня прожиткового мінімуму та аналіз споживчого кошика в Україні / А.К. Писаревська // Дніпропетр. держфінакадемія. – 2009. – №5. – С. 31-37.
423. Новгородцев П.И. Сочинения / П.И. Новгородцев. – М.: Раритет, 1995. – 446 с.
424. Шпикер М. Христианство и свободное конституционное государство / М. Шпикер // Религия и право. – 2000. – №1. – С.5-8.
425. Цахер Х.Ф. Социальное право и справедливость / Реферат Султановой А.Д. // Реферат. журн.: Обществ. науки за рубежом. – Серия 4: Гос-во и право. – М.: ИНИОН АН СССР, 1990. – №3. – С.9-13.
426. Типове положення про будинок нічного перебування: затв. наказом М-ва праці та соц. політики України від 14.02.2006 р., №31 // Офіц. вісн. України. – 2006. – №17. – Ст. 1277.
427. Типове положення про центр реінтеграції бездомних осіб: затв. наказом М-ва праці та соціальної політики України від 14.02.2006 р., №31 // Офіц. вісн. України. – 2006. – №17. – Ст. 1277.
428. Наливайко О.І. Теоретико-правові проблеми захисту прав людини: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.І. Наливайко / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 178 с.
429. Гарасимів Т.З. Державні гарантії реалізації суб’єктивного права особи на соціальне забезпечення / Т.З. Гарасимів // Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: матер. наук.-практ. конф. – К., 2004. – Ч. 2. – С. 25-32.
430. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 р., №2342-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – №6. – Ст. 147.
431. Житловий кодекс Української РСР: затв. Законом УРСР від 30.06.1983 р., №5464-X // Відом. Верхов. Ради України. – 1983. – Дод. до №28. – Ст. 573.
432. Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011 – 2015 роки: рішення Київ. міськ. ради від 17.02.2011 р., №19/5406 // Хрещатик. – 2011. – №51.
433. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення м. Києва, які опинились у складних життєвих обставинах: розпорядж. Київ. міськ. держ. адміністрації від 15.06.2011 р., №991 // Хрещатик. – 2011. – №90.
434. Про затвердження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику: наказ М-ва України у справах сім'ї, молоді та спорту, М-ва праці та соц. політики України, М-ва охорони здоров'я України від 13.09.2010 р., №3123/275/770 // Офіц. вісн. України. – 2010. – №81. – Ст. 2861.
435. Аркатов Я.А. Правовідносини із загальнообов’язкового державного медичного страхування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Я.А. Аркатов / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 206 с.
436. Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів: наказ М-ва соц. політики України від 15.08.2013 р., №505 // Офіц. вісн. України. – 2013. – №70. – Ст. 2592.
437. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон УРСР від 21.03.1991 р., №875-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – №21. – Ст. 252.
438. Большая Советская Энциклопедия в 30-ти т. [3-е изд.] – М.: Сов. энцикл., 1969. – Т. 1 (А – Ангоб). – 608 с.
439. Царегородцев Г.И. Философские проблемы теории и адаптации: моногр. / Г.И. Царегородцев. – М.: Наука, 1975. – 215 с.
440. Телефанко Б.М. Проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Б.М. Телефанко / Львів. юрид. ін-т МВС України. – Л., 2004. – 237 с.
441. Коновалова В.О. Правова психологія: навч. посіб. / В.О. Коновалова. – Х.: Основа, 1996. – 184 с.
442. Типове положення про центр соціальної адаптації звільнених осіб: затв. наказом М-ва праці та соц. політики України від 14.02.2006 р., №31 // Офіц. вісн. України. – 2006. – №17. – Ст. 1277.
443. Каск Л.И. Функции и структура государства: моногр. / Л.И. Каск. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1969. – 194 с.
444. Аверин Ю.П. Основные особенности формирования популизма в деятельности представительного органа власти: теоретико-методологический анализ / Ю.П. Аверин, В.А. Солохин // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 18. Социология и политология.  1998.  №1. – С. 81-86.
445. Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг: розпорядж. КМУ від 08.08.2012 р., №556-р // Офіц. вісн. України. – 2012. – №61. – Ст. 2482.
446. Зудин В.Ф. Социальная профилактика преступлений: Криминологические и криминалистические проблемы: моногр. / В.Ф. Зудин. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – 187 с.
447. Борідько О.А. Криміналістична профілактика як структурний елемент методики розслідування злочинів: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.А. Борідько / Запорізький юрид. ін-т МВС України. – Запоріжжя, 2005. – 191 с.
448. Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми: наказ М-ва соц. політики України від 30.07.2013 р., №458 // Офіц. вісн. України. – 2013. – №67. – Ст. 2453.
449. Кодекс законов о народном просвещении УССР: утв. пост. ВУЦИК от 02.11.1922 г. на основании пост. ІІІ сессии VІ созыва ВУЦИК от 16.10.1922 г.– Харьков: Изд. Наркомпросвещ. УССР, 1922. – 80 с.
450. Драгневич Л. Деякі аспекти законодавчого врегулювання проблеми влаштування неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. Драгневич // Мала енцикл. нотаріуса. – 2002. – №5 (4). – С. 20-24.
451. Сімейний кодекс України: затв. Законом України від 10.01.2002 р., №2947-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – №21-22. – Ст. 135.
452. Юридична енциклопедія в 6-ти т. / відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Вид-во Укр. енцикл., 1998. – Т. 4: Н-П. – 717 с.
453. Адресный социальный патронаж семьи и детей: науч.-метод. пособ. / под ред. Л.С. Алексеевой. – М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2000. – 160 с.
454. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 17.03.2011 р., №3160-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – №38. – Ст. 380.
455. Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати: наказ М-ва соц. політики України від 03.09.2012 р., №537 // Офіц. вісн. України. – 2012. – №74. – Ст. 2993.
456. Алексеева Л.С. Сущностные характеристики социального патронажа и возможности его потенциального влияния на решение проблем социального здоровья семей и детей / Л.С. Алексеева, В.Ю. Меновщиков // Соц. обслуживание. – 2004. – №3. – С. 50-85.
457. Коммюнике глав государств и правительств стран «группы 8-ми» // Дипломат. вестник. – 1999. – №7. – С. 29-36.
458. Добрянський С.П. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини / С.П. Добрянський / Праці Львів. лабораторії прав людини і громадянина НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування АПрН України. – Серія I. Дослідження та реферати / гол. ред. П. Рабінович. – Л.: Астрон, 2006. – Вип. 10. – С. 105-110.
459. Новый энциклопедический словарь / редкол.: В.И. Бородулин, А.П. Горкин, В.М. Карев и др. – М.: БРЭ; РИПОЛ классик, 2004. – 1456 с.
460. Сімонович Д.В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досудових стадіях кримінального процесу України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Д.В. Сімонович / Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 225 с.
461. Ягофаров С.М. Международные стандарты по правам человека и российское уголовное судопроизводство: учеб. пособ. / С.М. Ягофаров. – Оренбург: Издат. центр ОГАУ, 2006. – 91 с.
462. Setting international standards in the field of human rights. UN GA/RES 41/120, 04.12.1986.
463. Баймуратов М.О. Міжнародно-правові зобов’язання держав у сфері становлення альтернативних форм соціального страхування: моногр. / М.О. Баймуратов, О.С. Савич. – О.: Фенікс, 2009. – 280 с.
464. Акатнова М.А. Право человека на социальное обеспечение в международных актах, законодательстве зарубежных стран и России: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / М.А. Акатнова / Моск. гос. юрид. акад. – М., 2009. – 235 с.
465. Декларація соціального прогресу та розвитку: прийнята ГА ООН 11.12.1969 р. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/995\_116
466. Хартія соціального забезпечення: прийнята ГА ООН 15.02.1982 р. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc;base=INT;n=15185
467. Конвенція про права дитини: прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989 р. // Зібр. чинних міжнар. договорів України. – 1990. – №1.
468. Про ратифікацію Конвенції про права дитини: пост. Верхов. Ради УРСР від 27.02.1991 р., №789-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – №13. – Ст. 145.
469. Про мінімальні норми соціального забезпечення: Конвенція МОП від 28.06.1952 р., №102 // Конвенції та рекомендації, ухвалені МОП в 2-х т. – Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. – Т. І (1919-1964). – С. 554-579.
470. Про рівноправність громадян держави та іноземців і осіб без громадянства в галузі соціального забезпечення: Конвенція МОП від 28.06.1962 р., №118 // Конвенції та рекомендації, ухв. МОП в 2-х т. – Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. – Т. І (1919-1964). – С. 700-705.
471. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика: дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.01 / Л.А. Луць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2004. – 448 с.
472. Sozialpolitik in der EG: Referate der Tagung d. Arbeitskreises Europ. Integration e.V. in Augsburg vom 15.-20 Oktober 1984 / Hrsg. von Hagen Lichtenberg in Gemeinschaft mit d. Arbietskreis Europ. Integration e.V. mit Beitr. von: Rolf Birk. – 1. Auflage. – Baden-Baden, 1986.
473. Резолюція (62)2 Комітету міністрів державам-членам щодо виборчих, громадянських та соціальних прав ув'язнених від 01.02.1962 р. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/ 994\_801
474. Європейський кодекс соціального забезпечення від 16.04.1964 р. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/ 994\_329
475. Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на представленні Спеціальної доповіді «Стан дотримання Україною європейських стандартів з прав і свобод людини» з нагоди 60-річчя Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: доповідь Уповноваженого Верхов. Ради України з прав людини від 22.10.2010 р. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/n 0001715-10
476. Європейська соціальна хартія: Хартія Ради Європи від 18.10.1961 р., №ETS // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/994\_300
477. Устав Содружества Независимых Государств от 22.01.1993 г. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 997\_033
478. Об основах социального обслуживания населения модельный закон: утвержд. пост. Межпарламен. Ассамблеи государств – участниц СНГ от 26.03.2002 г., №19-9) // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.lawmix.ru/abrolaw/7209
479. Сучасний словник із суспільних наук / за ред. О.Г. Данильяна, М.І. Панова. – Х.: Прапор, 2006. – 432 с.
480. Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): моногр. / С.П. Погребняк. – Х.: Право, 2008. – 240 с.
481. Прийма С.В. Принципи тлумачення норм права: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / С.В. Прийма / Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого». – Х., 2010. – 194 с.
482. Явич Л.С. Право развитого социалистического общества (сущность и принципы): моногр. / Л.С. Явич. – М.: Юрид. лит, 1978. – 224 с.
483. Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций в 2-х т. / С.С. Алексеев. – Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972. – Т. 1: Основные вопросы общей теории социалистического права. – 396 с.
484. Загальна теорія держави і права: підруч. / за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Х. : Право, 2009. – 584 с.
485. Правове регулювання соціального обслуговування населення в сучасних умовах: проблеми теорії та практики: моногр. / за наук. ред. О.М. Ярошенка. – Х.: Юрайт, 2012. – 312 с.
486. Сташків Б.І. Принципи права соціального забезпечення / Б.І. Сташків // Право України. – 2002. – №4. – С. 84-89.
487. Пушмин Э.А. О понятии основных принципов современного общего международного права / Э.А. Пушмин // Сов. ежегод. междунар. права, 1978. – М.: Наука, 1980. – С. 72-85.
488. Смирнов О.В. О соотношении норм и принципов в советском праве / О.В. Смирнов // Сов. гос-во и право. – 1977. – №2. – С. 11-18.
489. Про схвалення Концепції реформування системи соціальних послуг: розпорядж. КМУ від 13.04.2007 р., №178-р // Офіц. вісн. України. – 2007. – №28. – Ст. 1122.
490. О социальном обслуживании: Закон Респ. Беларусь от 22.05.2000 г., №395-З // Нац. реестр прав. актов Респ. Беларусь. –2000. – №50. – 2/170.
491. О социальном обслуживании: Закон Респ. Таджикистан от 05.01.2008 г., №359 // Ахбори Маджлиси Оли Респ. Таджикистан. – 2008. – №1. – Ч. 2. – Ст. 24.
492. Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике: Закон Кыргызской Респ. от 19.11.2001 г., №111 // ЭРКИН-ТОО. – 2001. – №91.
493. Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: Федер. закон от 10.12.1995 г., №195-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – №50. – Ст. 4872.
494. О социальных услугах: Закон Респ. Молдова от 18.06.2010 г., №123 // Monitorul Oficial. – 2010. – №155-158.
495. О специальных социальных услугах: Закон Республики Казахстан от 29.12.2008 г., №114-IV ЗРК // Казахстан. правда. – 2008. – №296-297.
496. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08.07.2011 р., №3671-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2012. – №16. – Ст. 146.
497. Конвенція про статус біженців: прийнята ГА ООН 28.07.1951 р. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\_011
498. Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців: Закон України від 10.01.2002 р., №2942-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – №17. – Ст. 118.
499. Протокол щодо статусу біженців: прийнята ГА ООН 16.12.1966 р. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/ show/995\_363
500. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 18.09.2012 р., №5290-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – №41. – Ст. 549.
501. Про зобов'язання вчинити певні дії: пост. Дніпропетр. окружн. адм. суду від 29.08.2008 р. (справа №2-а-2038/08) // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/>
502. Юридична енциклопедія в 6-ти т. / відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Вид-во Укр. енцикл., 2002. – Т. 1: А-Г. – 660 с.
503. Соціальна філософія: корот. енцикл. словник / за ред. В.П. Андрущенка, М.І. Горлача. – К.-Х.: Рубікон, 1997. – 398 с.
504. Слюсар А.М. Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект: моногр. / А.М. Слюсар. – Х.: Вид-во ФІНН, 2011. – 336 с.
505. Астрахан Е.И. Принципы пенсионного обеспечения рабочих и служащих в СССР: моногр. / Е.И. Астрахан. – М.: Госиздатюридлит., 1961. – 42 с.
506. Про затвердження Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб: наказ М-тва соц. політики України від 19.09.2013 р., №596 // Офіц. вісн. України. – 2013. – №78. – Ст. 2914.
507. Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций в 2-х т. / С.С. Алексеев. – Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972. – Т. 2: Нормативные акты применения права. – 401 с.
508. Нерсесянц В.С. Декларация прав человека и гражданина в истории идей о правах человека / В.С. Нерсесянц // Социолог. исследования. – 1990. – №1. – С. 132-139.
509. Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі: моногр. / за заг. ред. В.І. Борисова, А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2013. – 152 с.
510. Юридична енциклопедія в 6-ти т. / відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Вид-во Укр. енцикл., 2003. – Т. 5: П-С. – 736 с.
511. Кримінально-виконавчий кодекс України: затв. Законом України від 11.07.2003 р., № 1129-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – №3. – Ст. 21.
512. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8.07.2010 р., №2464-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – №2. – Ст. 11.
513. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України від 18.01.2001 р., №2240-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – №14. – Ст. 71.
514. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р., №1533-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – №22. – Ст. 171.
515. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України від 16.11.2000 р. №2109-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – №1. – Ст. 2.
516. Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України: наказ МВС України від 13.04.2012 р., №320 // Офіц. вісн. України. – 2012. – №54. – Ст. 2178.
517. Гарасимів Т.З. Принципи права соціального забезпечення Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Т.З. Гарасимів / Київ. нац. ун-т. – К., 2002. – 20 с.
518. Прилипко С.Н. Правоотношения по праву социального обеспечения / С.Н. Прилипко // Пробл. законності: респ. міжвідом. наук. зб. – Вип. 58. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – С. 61-70.
519. Про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам Сахновщинського району, які опинилися в скрутній життєвій ситуації: розпорядж. голови Сахновщинської райдержадміністрації від 05.04.2013 р., №79 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www. sahnovrda.ho.ua/
520. Про затвердження Примірного галузевого стандарту надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах: наказ М-ва України у справах сім'ї, молоді та спорту від 29.12.2009 р., №4569 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. nau.ua/doc/?code=v4569643-09
521. Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги: пост. КМУ від 12.05.2004 р., №608 // Офіц. вісн. України. – 2004. – №19. – Ст. 1325.
522. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р., №2297-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – №34. – Ст. 481.
523. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р., №2939-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – №32. – Ст. 314.
524. Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права / В.И. Гойман-Червонюк. – М.: Роспедагентство. 1996. – 326 с.
525. Кучинский В.А. Личность, свобода, право: моногр. / В.А. Кучинский. – М.: Наука, 1978. – 285 с.
526. Про затвердження Стратегії розвитку системи соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді на 2009–2014 роки: наказ М-ва України у справах сім'ї, молоді та спорту від 04.11.2008 р., №4414 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l\_doc2.nsf/ link1/ MUS10765.html
527. Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року: указ Президента України від 22.10.2012 р., №609/2012 // Офіц. вісн. України. – 2012. – №81. – Ст. 3255.
528. Алексеев С.С. Общая теория права: курс в 2-х т. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид.лит., 1982. – Т. 2 – 360 с.
529. Погорєлов Є.В. Кодифікаційні діяльність в правовій системі України (загальнотеоретичний аспект): дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Є.В. Погорєлов; Ун-т внутр. справ. – Х., 2000. – 166 с.