**кримський юридичний інститут**

**Одеського державного університету внутрішніх справ**

На правах рукопису

**Пристінський Іван Олександрович**

**УДК 342.9**

**Адміністративно-правовий статус**

**релігійних організацій в Україні**

12.00.07 – адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
2. юридичних наук

**Науковий керівник:**

***Кузніченко Сергій Олександрович***

кандидат юридичних наук, доцент

**Сімферополь – 2010**

**ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ:**

АР Крим – Автономна Республіка Крим

ВР – Верховна Рада

ГПК – Господарський процесуальний кодекс

Держкомнацрелігій – Державний комітет України у справах національностей та релігій

ЄДР – Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України

КАС – Кодекс адміністративного судочинства

КК – Кримінальний кодекс

КМ – Кабінет Міністрів

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення

Рескомрелігій – Республіканський комітет Автономної Республіки Крим у справах релігій

РПЦ – Руська Православна Церква

РФ – Російська Федерація

США – Сполучені Штати Америки

УПЦ – Українська Православна Церква

УПЦ-КП – Українська Православна Церква Київського Патріархату

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс

**Зміст**

**ВСТУП**………………………………………………………………….. …4

**Розділ 1. Теоретичні засади місця та ролі релігійних організацій у системі суб’єктів адміністративного права**

* 1. Поняття та класифікація релігійних організацій….……………..13
  2. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу релігійних організацій……………………………………………..34

Висновки до Розділу 1………………………………………………........63

**Розділ 2. Адміністративно-правове регулювання діяльності релігійних організацій**

* 1. Порядок створення та припинення діяльності релігійних організацій………………………………………………………….65
  2. Статут (положення) релігійної організації як документ, що визначає її адміністративно-правовий статус……………………92
  3. Структура органів управління релігійної організації, порядок їх формування та повноваження …..……………………………….106

Висновки до Розділу 2…………………………………………………..120

**РОЗДІЛ 3. Гарантії забезпечення законності в діяльності релігійних організацій**

* 1. Юридична відповідальність релігійних організацій за порушення законодавства..................................................................................122
  2. Державний контроль та нагляд за створенням, діяльністю та припиненням релігійних організацій............................................148

Висновки до Розділу 3..…………………………………………………172

**Висновки**.............................................................................................173

**ДОДАТКИ**……………………………………………………………….177

**Список використаних ДЖерел**.............................................187**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Проголошення у ст. 35 Основного Закону України права на свободу світогляду та віросповідання і закріплення принципу відокремлення церкви й релігійних організацій від держави стали конституційним підґрунтям для формування адміністративно-правового статусу релігійних організацій. Становлення України як розвинутої європейської держави, прагнення до найскорішої євроінтеграції ставить на порядок денний ряд проблемних питань у державно-конфесійній сфері, без вирішення яких гарантування і реалізація прав та законних інтересів у цій галузі матимуть лише абстрактний характер. Останнім часом одним із таких проблемних питань, що постає як перед наукою, так і перед правозастовною діяльністю органів влади, в тому числі правоохоронних органів та суду, є належне правове регулювання адміністративно-правового статусу релігійних організацій як особливого виду об’єднань громадян. Це пов’язано, перш за все, з тим, що з проголошенням незалежності України та руйнуванням адміністративно-командної системи радянської держави та її відверто агресивного ставлення до релігії, адміністративно-правова регламентація статусу релігійних організацій дещо зменшилась, а точніше кажучи, змінила свій вектор на суттєве скорочення заборон та обмежень стосовно діяльності релігійних організацій.

Прийнятий, ще на початку 1991 р., Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» сьогодні вже нездатний повною мірою адекватно та ефективно регулювати правове становище релігійних організацій, їх взаємовідносини з органами державної влади, місцевого самоврядування та одна з одною. Підтвердженням цього є значна кількість випадків міжконфесійних протистоянь, правопорушень у релігійні сфері (наприклад, у 2007 р. – 37, 2008 р. – 18, 2009 р. – 19), суперечливість деяких нормативних приписів, які містяться в цьому законодавчому акті, а саме щодо реєстрації та припинення діяльності релігійних організацій у судовому порядку, оскарження дій та рішень державних органів, прийнятих стосовно релігійних організацій, державного контролю та нагляду за діяльністю релігійних організацій, їх адміністративної відповідальності.

Станом на 1 січня 2009 р., релігійна мережа в Україні представлена 55 віросповідними напрямками, в межах яких діє 34465 релігійних організацій (на 624 більше проти минулого року), в тому числі 33083 релігійних громад, 85   центрів та 255 управлінь, 432 монастирі, 340 місій, 74 братства, 196 духовних навчальних закладів, 12633 недільні школи. Постійне збільшення кількості різноманітних деномінацій, зокрема, іноземних, наявність «тоталітарних» та «деструктивних» сект, діяльність яких зазвичай завдає шкоди правам, життю та здоров’ю громадян, екстремістська діяльність окремих релігійних організацій та інші об’єктивні чинники ще раз свідчать про необхідність чіткого адміністративно-правового регулювання як зовнішньої, так і частково внутрішньої діяльності релігійних організацій. Проведене нами соціологічне дослідження показало, що існуючий на сьогодні в Україні порядок правового регулювання діяльності релігійних організацій є незадовільним, на думку більшості як віруючих (74,0 %), так і атеїстів (69,0 %).

Науково-теоретичною базою даного дисертаційного дослідження стали праці як вітчизняних, так і іноземних учених у галузі адміністративного права: С.С. Алексєєва, В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, І.Л. Бородіна, В.П. Гаращука, О.Т. Зими, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, С.О. Кузніченка, О.В. Кузьменко, Д.М. Лук’янця, В.І. Олефіра, О.В. Синьова, С.Г. Стеценка, Х.П. Ярмакі та ін. Також у роботі використані наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених у сфері свободи совісті: В.Д. Бондаренка, Н.П. Гаєвої, О.Г. Залужного, Ю.В. Кривенко, Ф.О. Купріянова, Г.В. Лаврик, Ф.К. Лауринайтіса, В.М. Малишка, М.В. Палія, І.В. Понкіна, А.В. Пчелінцева, Ю.О. Розенбаума, О.І. Романюк, Ф.М. Рудинського, Г.Л. Сергієнко, Ю.Ю. Фисун, О.Д. Форостюка, В.Д. Фучеджі, протоієрея В. Ципіна, Л.В. Ярмол, S. Ferrari, С. Durham та ін.

Крім того, при написанні дисертації використовувалися наукові роботи вчених-адміністративістів, присвячені дослідженню правового статусу громадських та релігійних організацій: С.В. Бубнова, Є.Є. Додіної, І.М. Компанійця.

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена недосконалістю вітчизняного законодавства, яке регламентує функціонування релігійних організацій, а також недостатнім теоретичним дослідженням їх адміністративно-правового статусу в Україні.

**Зв'язок роботи з науковими програмами, планам, темами.** Роботу виконано згідно з Пріоритетними напрямами наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004-2009 роки, затвердженими Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 755 від 05.07.2004 (п. 5, п. 10). Тема дослідження схвалена і зареєстрована відділенням державно-правових наук Національної академії правових наук України (п. 269, 2008).

**Мета і завдання дослідження.** *Мета* даного дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на підставі досягнень юридичної науки, узагальнення правозастосовної діяльності органів влади, аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства розробити та надати науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правового статусу релігійних організацій в Україні.

Поставлена в дисертації мета обумовлює вирішення в ній таких *завдань*:

* розглянути поняття та ознаки релігійних організацій і провести їх класифікацію;
* визначити поняття та зміст адміністративно-правового статусу релігійних організацій;
* проаналізувати порядок створення й припинення діяльності релігійних організацій;
* розкрити поняття та значення статуту (положення) релігійної організації та сформулювати його визначення;
* охарактеризувати структуру, порядок формування та повноваження органів управління релігійної організації;
* визначити підстави адміністративної відповідальності релігійних організацій та адміністративні стягнення, які застосовуються до них;
* встановити систему суб’єктів, уповноважених здійснювати державний контроль та нагляд за створенням, діяльністю та припиненням релігійних організацій в Україні;
* сформулювати пропозиції щодо подальшого вдосконалення законодавства, яке регулює адміністративно-правовий статус релігійних організацій в Україні.

*Об’єкт дослідження* **–** суспільні відносини‚ що виникають при створенні, функціонуванні та припиненні діяльності релігійних організацій в Україні.

*Предмет дослідження* – адміністративно-правовий статус релігійних організацій в Україні.

*Методи дослідження.* Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність конкретних методів і прийомів наукового пізнання. Усі методи застосовуються системно, що дає змогу всебічно та об’єктивно вивчити досліджувані явища. При аналізі історичного розвитку правового становища релігійних організацій, поняття та суттєвих ознак релігійної організації, поняття та змісту адміністративно-правового статусу релігійних організацій при проведенні їх класифікації застосувалися *системно-структурний, логіко-семантичний, порівняльно-правовий, історико-правовий, структурно-функціональний методи*, а також *методи класифікації та групування* (підрозділи 1.1, 1.2). *Порівняльно-правовий метод* використовувався для дослідження зарубіжного досвіду реєстрації релігійних організацій, адміністративної відповідальності релігійних організацій та державного контролю й нагляду за їх діяльністю (підрозділи 3.1, 3.2). За допомогою *системно-структурного* *методу* наукового пізнання визначалася система органів державної влади, що здійснюють контрольно-наглядові функції відносно діяльності релігійних організацій (підрозділ 3.2). Для аналізу заходів адміністративної відповідальності, що можуть застосовуватися до релігійних організацій використано *метод єдності логічного та історичного*, *методи аналізу і синтезу* (підрозділ 3.1). За допомогою *логіко-семантичного методу* поглиблено понятійний апарат (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1). *Компаративний* і *документальний аналізи* використовувалися для вироблення пропозицій щодо удосконалення законодавства, яке регламентує діяльність релігійних організацій (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2).

*Нормативною базою* роботи стали Конституція України, міжнародно-правові акти, закони України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правові акти міністерств та відомств, що так чи інакше регламентують правовий статус релігійних організацій; конституції та нормативно-правові акти зарубіжних країн.

*Емпіричну базу дослідження* становлять статистичні показники та матеріали практичної діяльності Державного комітету України у справах національностей та релігій, судова практика Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини, господарських, адміністративних судів та судів загальної юрисдикції у справах у сфері свободи совісті (108 справ), матеріали прокурорських перевірок органів у справах релігій, установчі документи релігійних організацій, довідково-публіцистичні видання та інші матеріали; дані проведеного анкетування 1 570 респондентів, з яких 810 – віруючих, 760 – атеїстів.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в тому, що дисертаційне дослідження є одним із перших у вітчизняній юридичній науці, в якому комплексно досліджено теоретичні та практичні проблеми реалізації адміністративно-правового статусу релігійних організацій. Крім того, запропоновано шляхи подальшого вдосконалення правового становища релігійних організацій як суб’єктів адміністративного права.

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових положень та висновків, основними з яких є такі:

*вперше:*

* дано авторське визначення статуту релігійної організації як єдиного установчого документа будь-якої релігійної організації, незалежно від конфесійної приналежності, що ухвалюється її вищим органом управління, зареєстрованого в установленому законом порядку, який регламентує порядок її створення та діяльності. Значення статуту релігійної організації полягає в тому, що в ньому містяться дані, які характеризують її правове становище;
* визначено підстави адміністративної відповідальності релігійних організацій, якими є адміністративні проступки (кожен з яких можна охарактеризувати як певне, передбачене законодавством діяння релігійної організації (її членів), що порушує конституційні права та свободи людини і громадянина, посягає на життя, здоров’я, гідність особи, майно державних та недержавних організацій, порушує встановлений порядок управління та громадський порядок);
* запропоновано здійснити низку змін в чинному законодавстві України, яке регламентує адміністративно-правовий статус релігійних організацій, зокрема включити до Кодексу України про адміністративні правопорушення статтю 186-7, внести зміни та доповнення до ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України, до ст. ст. 1, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та доповнити його статтями 31-1, 31-2, 31-3;

*удосконалено:*

* поняття «адміністративно-правовий статус релігійних організацій», «релігійна організація»;
* ознаки релігійних організацій, до яких, крім спільного сповідання та поширення віри, добровільного членства, здійснення богослужінь, інших релігійних обрядів і церемоній, навчання релігії та релігійного виховання своїх послідовників, має бути віднесено і таку суттєву ознаку, як їх некомерційність;
* класифікацію релігійних організацій за різними критеріями (зокрема, запропоновано класифікацію релігійних організацій за такими критеріями: за порядком створення, за місцезнаходженням керівних центрів, за органом реєстрації статуту, за строком діяльності);
* правові норми, що регламентують систему адміністративних стягнень, які можуть застосовуватися до релігійних організацій (запропоновано, крім припинення релігійної організації в судовому порядку, встановити такі стягнення, як тимчасове зупинення діяльності релігійної організації в судовому порядку та попередження);

*дістали подальшого розвитку:*

* процедура створення та припинення діяльності релігійних організацій, яку запропоновано розглядати саме крізь призму установчого провадження, яке охоплює й інші види проваджень: провадження з реєстрації статутів релігійних організацій і дозвільне провадження;
* визначення структури органів управління релігійної організації, порядок їх формування та повноваження (органами управління будь-якої релігійної організації є вищий орган управління, виконавчо-розпорядчий та контрольно-ревізійний органи);
* поняття «припинення релігійної організації в судовому порядку» як заходу адміністративного стягнення, що передбачає ліквідацію релігійної організації як юридичної особи та/або заборону її подальшої діяльності, зокрема і відновлення, може застосовуватися судом за вчинення протиправних дій, передбачених законом;
* дослідження системи суб’єктів, уповноважених здійснювати державний контроль та нагляд за створенням, діяльністю та припиненням релігійних організацій, які виконують змішану, контрольно-наглядову функцію; всі державні органи, при здійсненні контрольно-наглядових функцій в сфері свободи совісті можуть бути поділені на: загальні та спеціальні;

**Практичне значення одержаних результатів** полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес:

* *у правотворчості* – в результаті проведеного дослідження сформульовано низку пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства, зокрема Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», підзаконних нормативних актів, які регулюють діяльність релігійних організацій (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в діяльність Постійної комісії з правових питань та питань правопорядку і надзвичайних ситуацій Верховної Ради Автономної Республіки Крим № 02-09/46 від 15.09.2009);
* *у правозастосовній сфері* використання одержаних результатів дозволить удосконалити практичну діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування, що здійснюють державний контроль та нагляд за діяльністю релігійних організацій (акт впровадження у практичну діяльність Державного комітету України у справах національностей та релігій від 18.09.2009, акт впровадження у практичну діяльність Республіканського комітету Автономної Республіки Крим у справах релігій від 09.09.2009);
* *у навчальному процесі*матеріали дисертації доцільно використовувати при підготовці підручників, навчальних посібників та інших матеріалів із таких дисциплін: «Адміністративне право України», «Адміністративний процес», «Адміністративна відповідальність» (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в навчальний процес Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ від 25.12.2009).

**Апробація результатів** **дослідження.** Дисертація обговорювалася за розділами і в цілому на засіданнях кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ. Результати дисертаційного дослідження доповідалися на Міжнародній науково-практичній конференції «Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів» (м. Сімферополь, 2007), Міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченій пам’яті академіка права Ю. М. Тодики «Другі конституційні читання» (м. Харків, 2009), Міжнародній науковій конференції «Розвиток громадянського суспільства: духовність і право» (м. Алушта, 2009).

**Публікації.** Основні положення та висновки дисертації були викладені у монографії та восьми одноособових публікаціях автора, п’ять з яких опубліковані в фахових виданнях з юридичних наук, перелік яких затверджено Вищою атестаційною комісією України.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:**

1. Авакьян С. А. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой институт / С. А. Авакьян // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 1999. – № 1. – С. 22.
2. Агапов А. Б. Административная ответственность: учеб./   
   А. Б. Агапов. – М.: Статут, 2000. – 251с.
3. Адміністративна відповідальність в Україні : навч. Посіб./ [за заг. ред. доц. А. Т. Комзюка]. – [2-е вид., випр. і доп.]. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 103 с.
4. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / [авт.-упоряд. В. П.Тимошук]. – К.: Факт, 2003. – 496 с.
5. Адміністративне право України. Академічний курс: Загальна частина: підруч.: у 2 т.: Т. 1 / [ред. кол.: В. Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Юрид. думка, 2004. – 584 с.
6. Адміністративне право України: навч. посіб. для курсантів та студ. Юрид. спеціальностей вищ. навч. закладів. – Харків: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 2007. – 268 с.
7. Адміністративне право України: підруч. / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.]; за ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
8. Адміністративний Кодекс УСРР. Текст та поартикульний коментар / [за ред. С. Канарського та Ю. Мазуренка]. – Харків: Юрид. вид-во Наркомюсту УРСР, 1929. – 400 с.
9. Алексеев С. С. Теория права / С. С. Алексеев. – М.: Изд-во БЕК, 1995. – 320 с.
10. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: дис…. д-ра юрид. наук: 12.00.07/ Андрійко Ольга Федорівна. – Київ, 1999. – 390 с.
11. Архів Євпаторійського міського суду Автономної Республіки Крим. Цивільна справа № 22-3826/2005 за позовом про скасування наказу про звільнення та визнання незаконним зборів парафії.
12. Бандурка А. М. Административный процесс: учеб. /   
    А. М. Бандурка, Н. М. Тищенко. – Харьков: Изд-во НУВД, 2001. –353 с.
13. Басова Ю. Ю. Контрольно-наглядова діяльність міліції громадської безпеки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»/ Ю. Ю. Басова. – Х., 2006. – 31 с.
14. Бахрах Д. Н. Административное право: учеб. для вузов /   
    Д. Н. Бахрах. – М.: Изд-во БЕК, 1999. – 368 с.
15. Бевзенко В. М. Особливості правового статусу суб’єкта владних повноважень в адміністративному процесі / В. М. Бевзенко // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 4. – С. 99–105.
16. Бережний Я. Державно-церковні відносини та свобода совісті у СРСР та УРСР: історичний аспект / Я. Бережний // Вісник прокуратури. – 2002. – № 5. – С. 27–30.
17. Богданов О. П. Сучасне наукове тлумачення в Україні термінів, пов’язаних з тероризмом / О. П. Богданов // Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави. – 2006. – № 6. – С. 25–34.
18. Большая Советская Энциклопедия: в 30 т./ [гл. ред. А. М. Прохоров]. – 3-е изд. – М.: Советская Энцикл., 1976. – Т. 24. – 608 с.
19. Большая Советская Энциклопедия: в 30 т./ [гл. ред. А. М. Прохоров]. – 3-е изд. – М.: Советская Энцикл., 1977. – Т. 27. – 624 с.
20. Большой иллюстрированный словарь иностранных слов / М.: ООО «Русские словари»; ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 957 с.
21. Бондарчук І. В. Легалізація об’єднань громадян як конституційно-правове поняття / І. В. Бондарчук // Юридична Україна. – 2009. –   
    № 7. – С. 28–32.
22. Бондарчук І. В. Напрямки законодавчого вдосконалення інститутів ліквідації та зупинення діяльності об’єднань громадян /   
    І. В. Бондарчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11 (61). – С. 111–116.
23. Бондарчук І. В. Специфіка відповідальності політичної партії як особливого виду об’єднання громадян за порушення чинного законодавства / І. В. Бондарчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 1 (75). – С. 120–128.
24. Бородін І. Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина: дис… д-ра юрид. наук: 12.00.07/ Бородін Іван Лук’янович. – Х., 2004. – 405 с.
25. Бубнов С. В. Административно-правовой статус религиозных объединений в Российской Федерации: дис… канд. юрид. наук: 12.00.14 / Бубнов Сергей Владимирович. – М., 2003. – 176 c.
26. Ващук О. М. Конституційно-правовий статус громадських організацій України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право»/ О. М. Ващук. – К., 2004. – 17 с.
27. Вебер М. Избранное. Образ общества / М. Вебер; [пер. с нем.] – М.: Юристъ, 1994. – 704 с.
28. Волкова І. Порушення режиму відокремлення держави і церкви /   
    І. Волкова // Другі конституційні читання: збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті академіка права Ю. М. Тодики; [за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана] / Нац. юрид. акад. України. – Харків: Права людини, 2009 р. – С. 14–15.
29. Гаевая Н. П. Советское законодательство о свободе совести / Н. П Гаевая. - АН УССР, Ин-т государства и права. - К.: Наук. думка, 1988. - 144 с.
30. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду в державному управлінні: дис… д-ра юрид. наук: 12.00.07/ Гаращук Володимир Миколайович. – Харків, 2003.– 412 с.
31. Годованець В. Ф. Конституційне право України: навч. посіб./   
    В. Ф. Годованець. – К.: МАУП, 2005. – 360 с.
32. Голик М. Право на свободу совісті та віросповідання / М. Голик // Другі конституційні читання: збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті академіка права Ю. М. Тодики; [за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана] / Нац. юрид. акад. України. – Харків: Права людини, 2009 р. – С. 170–172.
33. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст.144.
34. Григорьянц В. Е. К вопросу о государственно-конфессиональных отношениях в Украине и АРК (изд. 2-е, перераб. и доп.) /   
    В. Е. Григорьянц, А. В. Ишин, А. Г. Шевчук; Региональный информационно-аналитический центр – филиал Национального института стратегических исследований в Автономной Республике Крым. – Симферополь: Крымский Архив, 2004. – 52 с.
35. Грінер О. М. Забезпечення Церкви матеріальними і духовними засобами – необхідний фактор її становлення як інституту громадянського суспільства / О. М. Грінер // Державне управління: теорія та практика. – 2007. – № 2 (6). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2007-2>.
36. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М.: Рус. яз., 1999. – Т. 2. – 779 с.
37. Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості і дискримінації на основі релігії чи переконань, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН від 25.11.1981 р. // Національна безпека і оборона. – 2004. –   
    № 3. – С. 13.
38. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / [за заг. ред. В. Б. Авер’янова].– К.: Факт, 2003.– 384 с.
39. Додин Е. В. Административная ответственность в свете конституции Украины / Е. В. Додин // Юридический вестник.   
     – 1997. – № 3. – С.71–75.
40. Додіна Є. Є. Адміністративно-правове регулювання діяльності релігійних організацій у Франції / Є. Є. Додіна // Митна справа. – 2008. – № 5 (9). – С. 31–36.
41. Додіна Є. Є. Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні: дис.… канд. юрид. наук: 12.00.07 / Додіна Євгенія Євгенівна. – Одеса, 2001. – 176 с.
42. Додіна Є. Є. Відповідальність релігійних організацій за розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті / Є. Є. Додіна // Митна справа. – 2007. – № 5 (53). – С. 76–79.
43. Додіна Є. Є. Загальна декларація прав людини щодо захисту прав у релігійній сфері / Є. Є. Додіна // Митна справа. – 2008. – № 1 (55). –  
    С. 85–88.
44. Додіна Є. Є. Питання компетенції державних органів щодо забезпечення регулювання державно-конфесійних відносин у Франції / Є. Є. Додіна // Митна справа. – 2009. – № 1 (61). – С. 51–57.
45. Додіна Є. Є. Права релігійних організацій щодо здійснення діяльності, яка пов’язана зі свободою віросповідання / Є. Є. Додіна // Митна справа. – 2008. – № 2 (56). – С. 129–133.
46. Документи Ради Європи // Національна безпека і оборона. – 2007. –   
    № 8. – С. 16–19.
47. Драбинко А. Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории) / Александр Драбинко. – К.: Изд. Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, 2002. – 287 с.
48. Друзенко Г. Статус юридичної особи для церкви: мрія чи реальність? / Г. Друзенко // Юридичний журнал. – 2003. – № 10 (16). – С. 57–63.
49. Забарчук Е. Л. Религиозный экстремизм как одна из угроз безопасности российской государственности / Е. Л. Забарчук // Журнал российского права. – 2008. – № 6. – С. 3–10.
50. Завіруха Г. В. Тероризм як системна сила світової дезинтеграції /   
    Г. В. Завіруха // Ноосфера і цивілізація. – 2007. – Вип. № 5 (8). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Niz/2007_8/zaviruxa.htm>.
51. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948): Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / [упоряд.   
    Ю. К. Качуренко]. – К.: Юрінформ, 1992. – С. 18–24.
52. Загальна теорія держави і права: підруч. / [за ред.   
    В. В. Копєйчикова]. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 320 с.
53. Залужный А. Г. Право. Религия. Закон. / А. Г. Залужный. –  
    М.: Науч. книга. – 2008. – 360 с.
54. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні на 1 січня 2009 року // Офіційний Веб-сайт Державного комітету України у справах національностей і релігій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:<http://www.scnm.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=131555&cat_id=13155>.
55. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27.
56. Зима О. Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07/ Зима Олександр Тарасович. – Х., 2001. – 164 с.
57. Зугравий Г. Реєстрація статутів релігійних організацій в Україні: здобутки і проблеми / Г. Зугравий // Людина і світ. – 1997. – № 7. –   
    С. 29–31.
58. Ишин А. В. К вопросу о правовых основах регулирования государственно-конфессиональных отношений в Украине и Автономной Республике Крым / А. В. Ишин // Культурно-цивилизационный диалог и пути гармонизации межэтничных и межконфессиональных отношений в Крыму. Сборник научных статей. – Симферополь, 2008. – С. 36.
59. Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду: затверджена Наказом Міністерства з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 6 лют. 2006 р. № 59 // Офіційний вісник України. – 2006. – №. 17. – Ст. 1289.
60. Інструкція про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів: затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 січ. 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 17. – Ст. 216.
61. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затверджене Постановою Правління Національного банку України від 12 листоп. 2003 р. № 492 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Ст. 2707.
62. Інформаційний звіт «Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні» за 2008 рік // Офіційний Веб-сайт Державного комітету України у справах національностей та релігій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:<http://www.scnm.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=131874&cat_id=45925&search_param=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83&searchForum=1&searchDocarch=1&searchPublishing=1>.
63. Карпінська В. Дуже гірко, коли священика сприймають як заробітчанина / В. Карпінська //Львівська газета. – 2006. – № 49 (856). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2006/03/17/13857/>.
64. Коваль Л. В. Яким бути адміністративному кодексу України /   
    Л. В. Коваль // Право України. –1993. – № 3. – С.23–25.
65. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.
66. Кодекс адміністративного судочинства: наук.-практ. коментар / [Ківалов С. В., Харитонова О. І., Пасенюк О. М., Аракелян М. Р. та ін]; за ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. – Х.: ТОВ «Одісей», 2005. – 552 с.
67. Кодекс Украины об административных правонарушениях: науч.-практ. комментарий. / [А. С. Васильев, Е. В. Додин,   
    О. П. Подцерковный и др.]; под общ. ред. А. С. Васильева,   
    А. И. Миколенко. – [6-е изд., доп. и перераб.]. – Х.: Одиссей, 2008. – 1024 с.
68. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст.1122.
69. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підруч./ В.К. Колпаков – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
70. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях / [под ред. Ю.М. Козлова]. – М.: Юристъ, 2002. – 1229 с.
71. Компаниец И. Н. Административно-правовое регулирование свободы со­вести.: дис… канд. юрид. наук: 12.00.07/ Компаниец Игорь Николаевич – Х., 1996. – 179 с.
72. Конституцiя України // Вiдомостi Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.
73. Конституция Китайской Народной Республики: Конституции зарубежных стра / [сб. / сост. В. Н. Дубовин]. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 448 с.
74. Конституция Соединенных Штатов Америки: Конституции зарубежных стран / [сб. / сост. В. Н. Дубовин]. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 448 с.
75. Конституция Франзуской Республіки: Конституции зарубежных стран / [сб. / сост. В. Н. Дубовин]. – М.: Юрлитинформ, 2008. –   
    448 с.
76. Конституция Японии: Конституции зарубежных стран [сб. / сост. В. Н. Дубовин]. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 448 с.
77. Конституція Автономної Республіки Крим прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 р.: затверджена Законом України від 23 груд. 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5–6. – Ст. 43.
78. Конституція України: наук.-практ. коментар / [В. Б Авер’янов,   
    О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.]; ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 808 с.
79. Концепція державно-конфесійних відносин (проект) // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 8. – С. 8.
80. Корж В. Деякі організаційно-правові питання становлення адміністративної юстиції / В. Корж // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 5. – С. 47–49.
81. Кривенко Ю. В. Цивільно-правовий статус релігійних організацій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Ю. В. Кривенко. – Одеса, 2007. – 20 с.
82. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
83. Кримінальний кодекс України: наук.-практ. коментар/   
    [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш, та ін.]; за заг. ред.   
    В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [ 3-е вид., перероб. та допов.]. – Х.: ТОВ «Одісей», 2006. – 1184 с.
84. Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21.
85. Кримінально-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.
86. Кузніченко С. О. Феномен правового режиму в адміністративному праві // Форум права. – 2007. – № 1. – С.109–112 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-1/07ksovap.pdf>.
87. Кузьменко О. В. Гносеологічна природа реєстраційного провадження / О. В. Кузьменко // Форум права. – 2006. – № 2. – С.88–93. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2006-2/06kovprp.pdf>.
88. Куприянов Ф. А. Государственный контроль за религиозными объединениями в Российской Федерации (административно-правовые аспекты): автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.14 «Административное право, финансовое право, информационное право»/ Ф. А. Курпиянов. – М., 2007. – 24 с.
89. Курс церковного права: учебное пособие / [под ред. прот. В. Цыпина]. – Клин: Христианская жизнь, 2004. – 700 с.
90. Лаврик Г. В. Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і діяльності релігійних організацій у Радянській Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»/ Г. В. Лаврик. – К., 2008. – 36 с.
91. Лапаева В.В. Политический и религиозный экстремизм: проблемы совершенствования законодательства / В. В. Лапаева // Адвокат. – 2001. – № 10. – С. 3–12.
92. Латынова Е. В. Общественные и религиозные организации /   
    Е. В. Латынова // Юридический мир. – 2000. – № 2. – С. 51–54.
93. Лауринайтис Ф. К. Государственно-правовое регулирование свободы совести в СССР (на материалах Литовской ССР): автореф. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Государственное право и управление; советское строительство; административное право; финансовое право» / Ф. К. Лауринайтис. – К., 1984. – 25 с.
94. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 12. М.: Изд-во полит. лит., 1953. – 575 с.
95. Лук’янець Д. М. До проблеми систематизації заходів адміністративної відповідальності юридичних осіб /   
    Д. М. Лук’янець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 11. – С. 12–16.
96. Лук’янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми роз­витку: моногр./ Д. М. Лук’янець. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2001. – 220 с.
97. Магомедова Д. А. Религиозный экстремизм в контексте обеспечения прав человека / Д. А. Магомедова // Другі конституційні читання: збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті академіка права Ю. М. Тодики [за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана] / Нац. юрид. акад. України. – Харків: Права людини, 2009 р. – C. 34–36.
98. Макаров А. В. Правовая основа профилактики политического и религиозного экстремизма / А. В. Макаров // Государственная власть и местное самоуправление. – 2005. – № 11. – С. 8–14.
99. Малишко В. М. Конституційне право людини на свободу світогляду та віросповідання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право» / В. М. Малишко. – К., 2005. – 16 с.
100. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебн./   
     М. Н. Марченко – 2-е изд., пере­раб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 640 с.
101. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38–39. – Ст.288.
102. Мичко М. І. Проблеми функцій і організаційної структури прокуратури України: дис… д-ра юрид. наук: 12.00.10/ Мичко Микола Іванович. – Х., 2001. – 375 с.
103. Музичук О. М. Уточнення сутності категорії «правовий статус» суб’єкта адміністративно-правових відносин та його елементного складу / О. М. Музичук // Форум права. – 2008. – № 1. –   
     С. 316–321. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2008-1/08momiec.pdf>.
104. О свободе вероисповедания и религиозных объединениях: Закон Республики Казахстан от 15 янв. 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. – 1992. – № 4. – Ст. 83.
105. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный Закон Российской Федерации от 26 сент. 1997 г. (с изм. и доп.) //Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 39. – Ст. 4465.
106. О свободе совести и релгиозных организациях: Закон Республики Армения от 17 июня 1991 г. Официальный сайт Национального собрания Республики Армения. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:<http://www.parliament.am/legislation.php?sel=alpha&lang=rus#16>.
107. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Республики Беларусь от 17 дек. 1992 г. // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=V19202054>.
108. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Республики Узбекистан от 1 мая 1998 г., № 618-I // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – 1998. – № 5–6. – Ст. 99 (новая редакция).
109. О свободе совести и религиозных организациях: Закон СССР от   
     1 окт. 1990 г. //Ведомости Верховного Совета СССР. – 1990. –   
     № 41 – Ст. 812.
110. Ожегов С. И. Толковый словарь русского язика / С. И. Ожегов; под ред. Н. Ю. Шведовой. – [4-е изд. доп.]. – М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с.
111. Основи вчення Руської Православної Церкви про гідність, свободу і права людини. – К., Вид. від. Української Православної Церкви, 2009. – 32 с.
112. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М.: Отдел внешних церковных связей Русской Православной Церкви, 2001. – 128 с.
113. Палій М. В. Злочинність у сфері віросповідання та боротьба з нею: дис… канд. юрид. наук: 12.00.08/ Палій Максим Валерійович. – Донецьк, 2002. – 262 с.
114. Перелік культових послуг та предметів культового призначення, операції з надання і продажу яких звільняються від обкладання податком на додану вартість: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12 верес. 1997 р. № 1010 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 38. – Ст. 2.
115. Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10 листоп. 1999 р. № 2066 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 45. – Ст. 48.
116. Перечень общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» // Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/perechen>.
117. Петюкова О. Н. Государственная регистрация религиозных организаций в Россий­ской Федерации: науч.-практ. комментарий /   
     О. Н. Петюкова. – М.: ЗАО Юстиц-информ, 2007. – 168 с.
118. Положение о религиозных объединениях в Украинской ССР: утвержденное Указом Президиума Верховного Совета УССР от   
     01.11.1976. – Ведомости Верховного Совета УССР. – 1976. – № 46. – Ст. 420.
119. Положення про державний архітектурно-будівельний контроль: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 25 берез. 1993 р. № 225 // ЗП України. – 1993 р. – № 9. – Ст. 179.
120. Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 лют. 2007 р. // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 12. – Ст. 419.
121. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 22 черв. 1999 р. № 1109 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 25. –   
     С. 127.
122. Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію: затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовт.   
     2006 р. № 1434 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 42. – Ст. 2813.
123. Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням та охороною земель: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 25 груд. 2002 р. № 1958 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 52. – Ст. 2378.
124. Положення про державну службу з питань національної культурної спадщини: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 15 берез. 2006 р. № 336 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 11. – Ст. 761.
125. Положення про дозвільну систему: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовт. 1992 р. № 576 // Зібрання законодавства України. – 2000. – Т. 5. – 5 (ПКМ) 6.
126. Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 22 черв. 2005 р. № 499 // Офіційний вісник України – 2005. – № 25. – Ст. 1443.
127. Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: затверджене Наказом Державного комітету статистики України від 28 листоп. 2005 р. № 386 //Офіційний вісник України. – 2005. –   
     № 51. – Ст. 3210.
128. Положення про Реєстр неприбуткових організацій і установ: затверджене Наказом Державної податкової адміністрації України від 11 лип. 1997 р. № 232 // Офіційний вісник України. – 1997. –   
     № 32. – Ст. 94.
129. Положення про Республіканський комітет Автономної Республіки Крим у справах релігій: затверджене Постановою Ради міністрів АР Крим від 27 черв. 2006 р. // Сборник нормативно-правовых актов АР Крым. – 2006. – № 6. – Ст. 464.
130. Понкин И. В. Преподавание знаний о религии в светской школе: европейский опыт правового регулирования / И. В. Понкин // Религиозная культура в светской школе: сб. материалов / [отв. ред. и сост. Л. С. Гармаш и И. В. Понкин]. – М.: Ин-т государственно-конфессиональных отношений и права, 2007. – С. 6–38.
131. Понкин И. В. Современное светское государство: конституционно-правовое исследование / И. В. Понкин. – М.: Ин-т государственно-конфессиональных отношений и права, 2005. – 412 с.
132. Попередження про порушення законодавства України релігійною організацією від 02.04.2009 // Офіційний веб-сайт Державного комітету України у справах національностей та релігій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.scnm.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=131928&cat_id=45925&search_param=%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD&searchForum=1&searchDocarch=1&searchPublishing=1>.
133. Попов Л. Л., Колесниченко Ю. Ю. Административная ответственность юридических лиц / Л. Л. Попов, Ю. Ю. Колесниченко // Административная ответственность [отв. ред. И. Л. Бачило, Н. Ю. Хаманева] Ин-т государства и права РАН, – М., 2001. – 150 с.
134. Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій): затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України від 03 лип. 2000 р. № 355 // Офіційний вісник України. – 2000 р. – № 31. – Ст. 1328.
135. Порядок проведения государственной религиоведческой экспертизы: утвержден Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 18 февр. 2009 г. № 53 // Российская газета. – Федеральный выпуск № 4867 от 13.03.2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2009/03/13/religia-ekspertiza-dok.html>.
136. Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 11.12.2007 у справі № 2-а-2355/07 // Єдиний державний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/1355325>.
137. Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 27.11.2008 у справі № 2-а-17767/08 // Єдиний державний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/3383804>.
138. Пристінський І. О. Адміністративно-правові аспекти реєстрації та припинення діяльності релігійних організацій в Україні /   
     І. О. Пристінський // Адвокат. – 2009. – № 2. – С. 8–12.
139. Пристінський І. О. Особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій за порушення чинного законодавства /   
     І. О. Пристінський // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 457–462. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09piopcz.pdf>.
140. Пристінський І. О. Поняття та класифікація релігійних організацій / І. О. Пристінський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип. 42. – С. 63–70.
141. Пристінський І. О. Проблемні питання взаємодії органів виконавчої влади та релігійних організацій / І. О. Пристінський // Ученые записки Таврического национального университета им.   
     В. И. Вернадського; Серия «Философия. Социология». Т. 22 (61). – Симферополь, 2009. – № 4. – С. 204–206.
142. Пристінський І. О. Проблемні питання визначення в законодавстві України суб’єктів, що можуть виступати засновниками релігійних громад / І. О. Пристінський // Другі конституційні читання: збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті академіка права Ю. М. Тодики [за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана] / Нац. юрид. акад. України. – Харків: Права людини, 2009 р. – С. 203–205.
143. Пристінський І. О. Проблемні питання судового контролю за дотриманням права на свободу совісті та віросповідання в України /   
     І. О. Пристінський // Кримський юридичний вісник «Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів». – Сімферополь, 2008. – Вип. 2. – С. 269–277.
144. Пристінський І. О. Статут релігійної організації як документ, що визначає її адміністративно-правовий статус / І. О. Пристінський // Адвокат. – 2009. – № 7 (106). – С. 31–35.
145. Пристінський І. О. Щодо проблеми державного контролю та нагляду за діяльністю релігійних організацій / І. О. Пристінський // Кримський юридичний вісник. – 2009. – № 2 (6). – С. 233–241.
146. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12 груд. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. –   
     Ст. 188.
147. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 груд.   
     2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6. –   
     Ст. 30.
148. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від   
     16 верес. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. –   
     № 46. – Ст. 292.
149. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 берез. 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 80.
150. Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14 жовт. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411.
151. Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень: Закон України від 11 черв. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 45. – Ст. 692.
152. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 берез. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385.
153. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права релігійних організацій на постійне користування земельною ділянкою: Закон України від 15 січ. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 23. – Ст. 282.
154. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»: Закон України від 15 трав. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 32. –   
     Ст. 457.
155. Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовт. 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 451.
156. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 черв. 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.
157. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 груд. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 6. – Ст. 37.
158. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців: Закон України від 15 трав. 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.
159. Про державну статистику: Закон України від 17 верес. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 43. – Ст. 608.
160. Про друковані засоби масової інформації (пресу): Закон України від 16 листоп. 1992 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1993. –   
     № 1. – Ст. 1.
161. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя: Закон України від 24 лют.м1994 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.
162. Про Закон України «Про об’єднання громадян»: Лист Вищого Арбітражного Суду України від 30.12.97 № 01-8/500 // Вісник Вищого Арбітражного Суду України. –1 998. – № 1. – Ст. 543.
163. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від   
     11 черв. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. –   
     № 45. – Ст. 691.
164. Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт: Наказ Держбуду від 05.12.2000   
     № 273 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 52. – Ст. 2298.
165. Про затвердження Типового договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовт. 2003 р. № 1699 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 45. – Ст. 2356.
166. Про міліцію: Закон України від 20 груд. 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
167. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав.   
     1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997.– № 24. –   
     Ст. 170.
168. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квіт.   
     1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999.– № 20–21.–   
     Ст. 190.
169. Про мови в Українській РСР: Закон УРСР від 28 жовт. 1989 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1989. – Додаток до № 45. –   
     Ст. 631.
170. Про надання пільг релігійним організаціям: Указ Президента України від 22.06.1994 № 322/94 // Урядовий кур’єр. – 1994. – 25 черв. – С. 3.
171. Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій: Указ Президента України від 21.03.2002 № 279/2002 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 29 берез. – С. 10.
172. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 черв. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.
173. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лют.   
     1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. –   
     Ст. 303.
174. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від   
     28 груд. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. –   
     № 4. – Ст. 28.
175. Про освіту: Закону України від 23 трав. 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 34. – Ст.451.
176. Про основи національної безпеки України: Закон України від   
     19 черв. 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. –   
     № 39. – Ст. 351.
177. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 черв. 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333.
178. Про планування і забудову територій: Закон України від 20 квіт.   
     2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. –   
     Ст. 250.
179. Про плату за землю: Закон України від 3 лип. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 38. – Ст. 560.
180. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 груд. 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5. – Ст. 21.
181. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квіт. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.
182. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 груд. 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –   
     № 10. – Ст. 44.
183. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лют. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.
184. Про прокуратуру: Закон України від 5 листоп. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.
185. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квіт. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.
186. Про систему оподаткування: Закон України від 25 черв. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 510.
187. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20 груд. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. – Ст.190.
188. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р // Офіційний вісник України. – 2006. – № 7. – Ст. 376.
189. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 груд. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43.
190. Про утворення Державного комітету України у справах національностей та релігій: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листоп. 2006 р. № 1575 // Офіційний Вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 3019.
191. Про ціни на природний газ для потреб релігійних організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 989 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 72. – Ст. 2484.
192. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»: від 04.07.2006 // Офіційний Веб-сайт Міністерства юстиції України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: <http://www.minjust.gov.ua/files/Draft%20Law_FoR_04.07.2006.zip>.
193. Проект Закону України № 2729 від 09.07.2008 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів)» // Офіційний Веб-сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32951>.
194. Прокурорський нагляд в Україні: курс лекц. для студ. вищ. навч. закл./ [Нор В. Т., Береський Я. О., Когутич І. І. та ін.]; за ред. проф.   
     В. Т. Нора. – Львів: Тріада плюс, 2002. – 280 с.
195. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 27.06.2007 № 04-5/120 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам» // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 4. – С. 40.
196. Религиозные объединения. Свобода совести. Нормативные акты. Судебная практика / [сост. А. В. Пчелинцев, В. В. Ряховский]. –   
     М., 2001. – 439 с.
197. Рішення Господарського суду АР Крим від 12.08.2008 у справі № 2-16/8471-2008 // Єдиний державний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/1990901>.
198. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Свято-Михайлівська Парафія проти України» (заява № 77703/01) від 14 червня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 81. – Ст. 3042.
199. Рішення Конституційного суду України № 10-рп/99 від 14.12.1999 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – Ст. 125.
200. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/109 від 29.02.1996 «Про деякі питання, що виникають при застосуванні Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1996. – № 2. – С. 13–14.
201. Розенбаум Ю. А. Некоторые социально-правовые черты религиозных объединений в СССР / Ю. А. Розенбаум // Советское государство и право. – 1989. – № 2. – С. 115.
202. Розенбаум Ю. А. Советское государство и церковь /   
     Ю. А. Розенбаум. – М.: Наука, 1985. – 174 с.
203. Романюк Е. И. Административно-правовые средства обеспечения свободы совести в Российской Федерации: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.14/ Романюк Елена Ивановна. – М., 2001. – 207 с.
204. Руденко Н. В. Основы теории представительства прокуратурой интересов государства в арбитражном суде / Н. В. Руденко. – Алчевск.: 1999. – 568 с.
205. Рудинский Ф.М. Свобода совести в СРСР / Ф. М. Рудинский. –   
     М.: Госюриздат, 1961. – 87 с.
206. Священнослужителі також мають обов’язок – відповідати на звернення громадян. Повідомлення від 07.11.2006 // Офіційний веб-сайт Прокуратури Автономної Республіки Крим. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ark.gp.gov.ua/index.php?section=n&newsid=929>.
207. Селіванов А. О. Конституційно-правова характеристика публічної влади в адміністративній юрисдикції суду / А. О. Селіванов // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 11 (75) . – С. 23–28.
208. Сергієнко Г. Л. Роль конституційно-правового регулювання відносин держави і релігійних організацій у гарантуванні свободи віросповідання в Україні: дис… канд. юрид. наук: 12.00.02/ Сергієнко Ганна Леонідівна. – Харків, 2004. – 209 с.
209. Синьов О. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на права і свободи громадян: дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 / Синьов Олександр Володимирович. – Харків, 2001. –   
     235 с.
210. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підруч. / О. Ф. Скакун. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.
211. Словарь иностранных слов / [под ред. И. В. Лёхина,   
     С. М. Локшиной]. – 18-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1989. –   
     624 с.
212. Словарь религиозных терминов / [сост. О. В. Миронов]. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002. – 42 с.
213. Советский энциклопедический словарь / [науч. редсовет:   
     А. М. Прохоров и др.]. – М.: Советская Энцикл., 1981. – 1600 с.
214. Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред.   
     С. А. Кузнецов. – СПб.: «Норинт», 2002. – 960 с.
215. Сосновик О. О. Дозвільні адміністративні послуги в органах внутрішніх справ / О. О. Сосновик // Форум права. – 2008. – № 1. –С.389-394. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08cooovc.pdf>.
216. Статут про управління Української Православної Церкви // Українська Православна Церква. Архієрейський Собор, 21 груд. 2007 р. Доповіді. Матеріали. Рішення / [уклад. Олександр Андрущенко]. – К.: Київська Митрополія, 2008. – 120 с.
217. Створення концептуальних засад державної політики стосовно церкви та релігійних організацій – потреба часу // Національна безпека і оборона. – 2004. – № 3. – С. 2.
218. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посіб. /   
     С. Г. Стеценко. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.
219. Сучасний словник-мінімум іншомовних слів. – К.: Довіра, 1999. –   
     367 с.
220. Теорія управління органами внутрішніх справ: підруч./ [за ред. канд. юрид. наук Ю. Ф. Кравченка]. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 1999. – 702 с.
221. Типового положення про Головне управління у справах національностей та релігій Київської міської, управління (відділ) у справах національностей та релігій обласної, відділ у справах національностей та релігій Севастопольської міської державної адміністрації: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12 берез. 2008 р. № 171 //Офіційний Вісник України. – 2008. –   
     № 20. – Ст. 570.
222. Типове положення про управління у справах релігій Київської міської державної адміністрації, відділ у справах релігій обласної та Севастопольської міської державної адміністрації: Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовт. 2000 р. № 1547 // Офіційний Вісник України. – 2000.– № 42. – Ст. 1787.
223. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові / [під ред. О. М. Сліпушко]. – К.: Криниця, 1999. – 507 с.
224. Тодика Ю. М. Конституційно-правовий статус іноземців і біженців в Україні: навч. посіб. / Ю. М. Тодика. – Х.: Факт, 1999. – 104 с.
225. Толковый словарь русского языка / [под ред. Д. В. Дмитриева]. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 1582 с.
226. У Білогірському районі чиновники віддавали землю монастиря під забудову приватникам. Повідомлення від 13.10.2006 // Офіційний веб-сайт Прокуратури Автономної Республіки Крим. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ark.gp.gov.ua/index.php?section=n&newsid=906>.
227. Устав Русской Православной Церкви, принятый Юбилейным Архиерейским Собором РПЦ 13–16 августа 2000 г. // Официальный веб-портал Московской Патриархии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html>.
228. Ухвала Конституційного Суду України у справі № 2-31/99 від 8 лип. 1999 р. // Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=10203>.
229. Ухвала Сумського господарського суду про відмову у прийнятті позовної заяви від 17.08.2006 у справі № 02-12/12 //  
     Єдиний державний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/81905>.
230. Федеральный Закон Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3031 (с изм. и доп.).
231. Фисун Ю. Ю. Міжнародно-правове регулювання інституту релігійної безпеки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 «Міжнародне право»/ Ю. Ю. Фисун. – К., 2005. – 19 с.
232. Форостюк О. Д. Правове регулювання державно-церковних відносин у Радянській Україні в 1917-1941 роках (на матеріалі Донецького регіону): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / О. Д. Форостюк. – К., 2001. – 13 с.
233. Фотре В. Правове регулювання релігійних організацій у державах Євросоюзу: перспектива, права людини / В. Фотре // Митна справа. – 2009. – № 2. – С. 75.
234. Фучеджі В. Д. Релігійні організації як суб’єкти цивільного права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. Д. Фучеджі. – Х., 2006. – 13 с.
235. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
236. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1963. – № 30. – Ст. 464.
237. Шангіна Л. Релігійність українського суспільства: окремі тенденції 2000–2007 років / Л. Шангіна // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 8. – С. 25.
238. Шанхайская декларация о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. // Официальный сайт Президента России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/articles/2001/06/140161/140317.shtml>.
239. Шаповалова І. О. Деякі питання розвитку інституту публічної відповідальності приватних юридичних осіб в контексті адміністративної реформи / І. О. Шаповалова // Форум права. – 2008. – № 1. – С.445–448. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08siokar.pdf>.
240. Шведов О. В. Энциклопедия церковного хазяйства / О. В. Шведов. – М.: Ковчег, 2003. – 736 с.
241. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998. – Т. 5. – 2003. –   
     736 с.
242. Ярмакі Х. П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: моногр. / Х. П. Ярмакі. – Одеса: Юрид. літ., 2006. – 336 с.
243. Ярмол Л. В. Свобода віросповідання людини: юридичне забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження): дис…. канд. юрид. наук: 12.00.01/ Ярмол Лілія Володимирівна. – Одеса, 2003. – 238 с.
244. Durham C. Freedom of religion or belief: laws affecting the structuring of religious communities / C. Durham // Review Conference, September 1999, ODIHR Background Paper 1999/4. The official web-site of The Organization for Security and Co-operation in Europe.   
     [Electronic resourse]. – Access mode: <http://www.osce.org/documents/odihr/1999/09/1502_en.html>
245. Ferrari S. New religious movements in Western Europe / S. Ferrari // Research and analyses. – No. 9 – October 2006. – p. 2-22.
246. Hungary. Law on Freedom of Conscience and Religion and the Churches (1990)// Laws on Religion and the State in Post-Communist Europe / [editors, Silvio Ferrari, W. Cole Durham, Jr.; associate editor, Elizabet A. Sewell]. – Leuven: Peeters, 2004. – p. 153-163.
247. Lukjanchenko V. A. Legal protection in the religion /   
     V. A. Lukjanchenko // Другі конституційні читання: збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті академіка права Ю. М. Тодики; [за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана]/ Нац. юрид. акад. України. – Харків: Права людини, 2009 р. – С. 337 –339.
248. Peteva J. Church and State in Bulgaria / J. Peteva // Law and religion in post-communist Europe. [editors, Silvio Ferrari, W. Cole Durham, Jr.; associate editor, Elizabeth A. Sewell]. – Leuven: Peeters, 2003. –   
     p. 37-57.
249. Ukraine. International Religious Freedom Report 2008 // Official web-site of United States Department of State. – [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108477.htm>.

**ВИСНОВКИ**

Унаслідок проведення дисертаційного дослідження, здійсненого на підставі як аналізу чинного законодавства України, так і правозастосовної практики правоохоронних органів та суду, наукових праць у сфері свободи совісті та віросповідання, автором запропоновано нові підходи до вирішення наукового завдання, що виявилося у встановленні сутності адміністративно-правового статусу релігійних організацій, а також обґрунтуванні шляхів вдосконалення та розвитку відповідного законодавства. У результаті це дало змогу сформулювати такі висновки:

1. Релігійна організаціяє добровільним, некомерційним об’єднанням осіб, створеним для задоволення своїх релігійних потреб, яке діє відповідно до свого статуту. Основними ознаками релігійної організації слід визнати: а) некомерційність; б) добровільність об’єднання віруючих; в) здійснення богослужінь, інших релігійних обрядів та церемоній; г) релігійна освіта та виховання віруючих.
2. Релігійні організації можуть бути класифіковані за порядком створення на: а) первинні – релігійні організації, які можуть бути створені лише безпосередньо громадянами (релігійні громади); б) вторинні – релігійні організації, створені іншими релігійними організаціями (релігійні управління та центри, місії, духовні навчальні заклади, об’єднання релігійних організацій); в) змішаного типу – релігійні організації, які можуть бути створені як у порядку, передбаченому для релігійних громад, так і релігійними управліннями та центрами, об’єднаннями релігійних організацій (монастирі, релігійні братства). За місцезнаходженням керівних центрів розрізняють: а) релігійні організації, керівні центри яких знаходяться на території України; б) релігійні організації, керівні центри яких знаходяться за межами України. Залежно від органу реєстрації статуту (положення) релігійної організації можуть бути поділені на: а) релігійні організації, статути яких реєструються обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та Урядом Криму (релігійні громади, монастирі, братства); б) релігійні організації, статути яких підлягають реєстрації в Державному органі України у справах релігій (релігійні центри, управління, монастирі, релігійні братства, місії та духовні навчальні заклади).
3. Адміністративно-правовий статус релігійних організацій – це система закріплених у законодавстві ознак, які визначають місце та роль релігійних організацій серед інших суб’єктів адміністративного права, порядок створення та припинення їх діяльності, встановлюють їх права, обов’язки, організаційно-структурну будову та заходи відповідальності, що можуть застосовуватися до них за порушення законодавства.
4. Процедура створення релігійних організацій повинна розглядатися як різновид установчого провадження, яке охоплює й інші види проваджень: провадження з реєстрації статутів релігійних організацій і дозвільне провадження. Установче провадження зі створення релігійних організацій будь-якого рівня може бути умовно поділене на декілька послідовних та логічно пов’язаних стадій: підготовча, організаційна та реєстраційна.
5. Перелік підстав для припинення релігійних організацій у судовому порядку є вичерпним та закріпленій у ст. 16 Закону. Органами, уповноваженими звертатися до суду з відповідними заявами, є: органи реєстрації статутів та прокурор.
6. Статут – це єдиний установчий документ будь-якої релігійної організації, незалежно від конфесійної приналежності, що ухвалюється її вищим органом управління, зареєстрований в установленому законом порядку, який регламентує порядок її створення та діяльності. Статут є найважливішим документом релігійної організації, оскільки в ньому фіксується обсяг її правоздатності.
7. Органами управління будь-якої релігійної громади є: вищий орган управління, виконавчо-розпорядчий та контрольно-ревізійні органи. Вищий орган управління складається із засновників, членів релігійної громади та священнослужителів. До повноважень вищого органу управління релігійної організації належить вирішення найважливіших питань її діяльності. Виконавчо-розпорядчий орган громади формується вищим органом управління і складається з трьох осіб (голови, заступника чи секретаря та скарбника). Контрольно-ревізійний орган також обирається вищим органом громади у складі трьох осіб (голови та двох членів).
8. Підставою адміністративної відповідальності релігійної організації є скоєння нею адміністративного проступку. Кожна з підстав припинення релігійної організації в судовому порядку – це передбачене законодавством діяння релігійної організації (її членів), що порушує конституційні права та свободи людини і громадянина, посягає на життя, здоров’я, гідність особи, майно державних та недержавних організацій, порушує встановлений порядок управління та громадський порядок.
9. Припинення діяльності релігійної організації в судовому порядку є одним із заходів адміністративного стягнення, який передбачає ліквідацію релігійної організації як юридичної особи та/або заборону її подальшої діяльності, зокрема і відновлення, що може застосовуватися судом за вчинення протиправних дій, передбачених Законом.
10. Необхідно додатково встановити для релігійних організацій альтернативні заходи адміністративної відповідальності, більш м’які, ніж припинення діяльності в судовому порядку, а саме: попередження та тимчасове зупинення їх діяльності.
11. Органи уповноважені здійснювати державну реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, мають як контрольні, так і наглядові повноваження, тобто не є контролюючими органами в «чистому» вигляді. Вони виконують змішану контрольно-наглядову функцію.
12. Державний орган у справах релігій – Держкомнацрелігій необхідно наділити контрольно-наглядовою функцією (проведення перевірок релігійних організацій, притягнення їх до відповідальності) в сфері додержання законодавства про свободу совісті та релігійні організації, яку він сьогодні фактично і виконує.
13. Усі державні органи при здійсненні контрольно-наглядових функцій в сфері свободи совісті можуть бути поділені на: загальні та спеціальні. Необхідно закріпити в законодавстві повноваження та чіткий перелік органів, що мають право здійснювати контрольно-наглядові функції відносно релігійних організацій, та внести в Закон положення про те, що нагляд за діяльністю релігійних організацій здійснюють органи прокуратури.
14. З метою вдосконалення чинного законодавства України про свободу совісті та релігійні організації запропоновано здійснити низку змін в нормативно-правові акти, які регламентують адміністративно-правовий статус релігійних організацій, зокрема включити до Кодексу України про адміністративні правопорушення статтю 186-7, внести зміни та доповнення до ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України, до ст. ст. 1, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та доповнити його ст. ст. 31-1, 31-2, 31-3.