**ЗМІСТ**

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

**РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРАВА…………………..5**

1.1. Поняття та ознаки джерел фінансового права………………………….**5**

1.2. Класифікація джерел фінансового права……………………………...**11**

1.3. Історична ґенеза........................................................................................**17**

**РОЗДІЛ 2. ВИДИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРАВА……………….20**

2.1. Джерела бюджетного права…………………………………………….**20**

2.2. Джерела податкового права………………………………………….**22**

2.3. Джерела банківського права……………………………………………**28**

2.4. Джерела валютного права……………………………………………...**32**

**ВИСНОВКИ………………………………………….….…………….….35**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….......37**

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Питання складу, походження та змісту джерел фінансового права ніколи не перестає бути актуальним та не перестає перебувати в центрі уваги дослідників. Нестабільність економіки України та постійні зміни фінансового законодавства України зумовлюють необхідність щодо його постійного дослідження та вивчення. Серед науковців активно обговорюються питання формування та розвитку джерел фінансового права, та його складових, а саме: податкового, банківського, бюджетного та валютного права. Науковий інтерес до цього питання обумовлений передусім тим, що перелічені джерела права, та їх значення змінюються в залежності від економічного та соціального розвитку нашої країни. Наприклад, прийняття Бюджетного, Митного та Податкового кодексів України призвели до значних змін у джерельній базі бюджетного та податкового права України. Ми вважаємо, що формування джерел фінансового права України є одним із найважливіших питань, які потребують на даний час ретельного дослідження та вивчення.

**Метою даної** роботи є дослідження джерел фінансового права.

**Об’єктом дослідження** є джерела фінансового права.

**Предметом** курсової роботи є джерела фінансового права.

**Структура курсової роботи.** Робота складається зі вступу, двох розділів, семи підрозділів, висновків та списку використаних літературних джерел.

**РОЗДІЛ 1**

**ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРАВА**

* 1. **Поняття та ознаки джерел фінансового права**

Вивчення джерел фінансового права варто розпочати з усвідомлення того, що під джерелом права в спеціальній літературі розуміють не тільки підстави юридичної обов’язковості правової норми (джерело права у формальному, юридичному значенні), але й матеріальні умови життя суспільства (джерело права в матеріальному значенні), і матеріали, за допомогою яких людство пізнає право (джерело пізнання права). Крім зазначеного, багато авторів виділяють ще й історичні джерела права. [12, с. 48]

Джерела фінансового права становлять собою різноманітні загальнообов’язкові, нормативні, ієрархічні форми встановлення і вираження (об’єктивізації) норм щодо мобілізації, розподілу й використання коштів централізованих і децентралізованих публічних фондів, що видаються компетентними органами держави та місцевого самоврядування, і складають певну систему. [18, с. 78]

Джерела фінансового права – це зовнішня форма виразу фінансово-правових норм, які видає держава, її органи та органи місцевого самоврядування або органи, що визнані державою і представляють фінансові інтереси суспільства чи окремих категорій громадян. Джерело фінансового права має: встановлювати певні правила поведінки; бути виданим компетентним органом (переважно органами державної влади); чітко відповідати матеріальній і процесуальній сторонам функціонування. [10, с. 53]

* 1. **Класифікація джерел фінансового права**

Джерела фінансового права можуть бути систематизовані згідно з певними принципами:

І. На підставі владної територіальної ознаки (зазвичай це стосується видів нормативних актів):

1. Загальнодержавні нормативні акти;

2. Республіканські (Автономна Республіка Крим);

3. Місцеві нормативні акти.

II. За характером правових норм:

1. Нормативні акти, що містять правові норми загального характеру, прийняті компетентними органами у встановленому порядку;

2. Ненормативні акти, що не містять правових норм загального характеру.

III. За особливостями правового регулювання і характером установлення:

1. Звичай, санкціонований компетентними органами в установленому порядку.

2. Прецедент, який поширився в країнах англосаксонської системи, особливо за наявності прогалин у законодавстві.

3. Міжнародні договори (конвенції, угоди). Міжнародні договори наділені різною юридичною чинністю.

* 1. **Історична ґенеза**

Хоча фінансова наука в Україні сформувалася пізніше від інших економічних наук (становлення її доктрини, ґенеза припадають на початок ХІХ ст., а період розквіту – на його кінець і початок ХХ ст.), вже в ХІХ – на початку ХХ ст. вона мала яскравих представників, розробки яких сприяли її світовому визнанню. Окремі їхні здобутки не втратили своєї актуальності й донині. Вони становлять фундамент відродження й продовження славетної сторінки вітчизняної фінансової школи. [20, с. 30]

Фінансова наука розглядається як учення про сутність і роль фінансів у суспільстві, закономірності їх виникнення та розвитку на різних історичних етапах розвитку суспільства. У XV ст. з остаточним відокремленням політичної економії від філософії фінансова наука розглядалась як складова економічної науки, що тривало до XVIII ст. Це суспільно-економічна наука, вона є невід’ємною складовою науки як системи знань. Загальна мета фінансової науки – пізнання дії об’єктивних економічних законів і закономірностей розвитку суспільства у сфері фінансів та вироблення рекомендацій для їх практичної реалізації.

**РОЗДІЛ 2**

**ВИДИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРАВА**

**2.1. Джерела бюджетного права**

Бюджетне право як підгалузь фінансового права – це сукупність фінансово-правових норм, що регулюють суспільні (фінансові) відносини, які виникають у зв’язку з формуванням, розподілом і використанням державного і місцевого бюджетів на території України. [10, с. 96]

В юридичній літературі справедливо відзначається, що джерела бюджетного права є багато чисельними, але недостатньо досконалими, впорядкованими, дієвими та погодженими між собою. [21, с. 87]

Джерела бюджетного права – це зовнішні конкретні форми його вираження, тобто правові акти представницьких і виконавчих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що регулюють суспільні відносини у сфері бюджетної діяльності. [21, с. 89]

**2.2. Джерела податкового права**

Сукупність податкових норм у їх зовнішньому вияві формують джерела податкового права. Таким чином, під джерелом податкового права розуміють форму вираження і встановлення чинних податково-правових норм. [8, с. 80]

Джерела податкового права визначають як зовнішню форму існування норм податкового права у вигляді правового припису, виданого в межах повноважень суб’єктів правотворчості, яка має юридичну силу та обов’язковість до виконання, відображає волю народу, політику держави і суб’єктів місцевого самоврядування в сфері оподаткування та спрямовується на регулювання суспільних відносин з приводу встановлення і справляння податків, інших обов’язкових платежів. [15, с. 371]

Джерело податкового права має встановлювати певні правила поведінки, які виключають його індивідуалізацію щодо окремого суб’єкта; має бути виданим компетентним органом (в основному органами державної влади); мати чітку відповідність матеріальної і процесуальної сторін функціонування податкового механізму. Отже, джерелами податкового права є форма вираження правотворчої діяльності держави з приводу прийняття компетентними державними органами нормативних актів, що встановлюють норми податкового права. Джерела податкового права можна поділити за кількома принципами.

**2.3. Джерела банківського права**

Цілий ряд авторів відносить банківське право суто до фінансового права, або банківське законодавство – лише до внутрішньогалузевого законодавства, яке є складовою фінансового законодавства. С. Гурeвич вважає банківське право підгалуззю фінансового права, його думку підтримуємо і ми К. Гавальда і Ж. Стуфлє вважають банківське право самостійною галуззю права. Банківське законодавство України на сьогодні займає певне притаманне тільки йому специфічне місце в системі законодавства України та являє собою систему нормативних актів, які містять у собі банківські правові норми. І теоретики, і практики в галузі банківської діяльності погоджуються з думкою, що створення повноцінного банківського законодавства є запорукою належного управління економікою держави та якісно впливає на формування правової держави. Аналізуючи нормативно-правову базу, можна визначити цілий ряд особливостей, що характерні саме для банківського законодавства. По-перше, йдеться про міжгалузевий характер законодавства, що регулює банківську діяльність. Не викликає заперечень той факт, що до складу норм у сфері банківської діяльності відносять норми публічного та приватного права. Отже, можна говорити про комплексність банківського законодавства. Вважають, що на рівні законодавчого регулювання держава не може так швидко реагувати на динамічні зміни у сфері грошово-кредитної системи на відміну від оперативного прийняття підзаконних нормативних актів. Отже, основний масив банківського законодавства представлений відомчими актами.

**2.4. Джерела валютного права**

За своєю природою загалом відносини у сфері валютної діяльності мають публічний і комплексний характер. Відповідно, вони регулюються нормами різних галузей національного права, зокрема нормами фінансового права. [22, с. 322]

У фінансовій діяльності незалежної суверенної України важливу роль відіграє валютне законодавство. Валютне законодавство можна визначити як сукупність нормативних актів, до яких включаються норми, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з порядком здійснення угод з валютними цінностями в межах країни та у відносинах з іноземними державами і громадянами (резидентами і нерезидентами), порядок ввезення, вивозу, переказу і пересилання з-за кордону і за кордон національної та іноземної валюти й інших валютних цінностей, а також регламентацію міжнародних розрахунків. [17, с. 55]

Валютна діяльність лише опосередковано сприяє процесам акумулювання, перерозподілу та використання всіх зазначених фондів, тоді як до Особливої частини фінансового права обґрунтовано прийнято відносити внутрішньогалузеві фінансово-правові утворення, що регулюють суспільні відносини щодо акумулювання, перерозподілу та використання того чи іншого конкретного фонду грошових коштів (наприклад, бюджетне право). Отже, до Загальної частини фінансового права належать норми, які імперативно регулюють відносини у сфері валютної діяльності в напрямі встановлення та введення валютних обмежень, а також валютного контролю за дотриманням цих обмежень, що формують інститут фінансового права – валютне регулювання. [22, с. 325]

**ВИСНОВКИ**

Дослідивши в даній курсовій роботі джерела фінансового права, ми дійшли наступних висновків.

1. Джерела фінансового права – це зовнішня форма вираження фінансово-правових норм, які видають компетентні державні (законодавчі та виконавчі) органи, та які встановлюють певні правила поведінки у сфері фінансового права.

2. До основних ознак джерел фінансового права відносяться: видання уповноваженим компетентним органом, загальна обов’язковість, загальна відомість, множинність, нормативність, предметна ознака, системність, спрямованість на реалізацію публічних інтересів, формальна визначеність, чіткість, юридична сила та ясність формулювання.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Конституція України від 28.06.1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. ст. 141.

2. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 50, № 50-51. стор. 1778. Ст. 572.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 року № 8073-X. *Відомості Верховної Ради Української РС*. 1984. Додаток до № 51. Ст.1122.

4. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. Ст.131.

5. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 44-45; № 46-47; № 48. С. 1858. Ст. 552.

6. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 13, № 13-14, № 15-16, № 17. С. 556. Ст. 112.

7. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004 р. № 50. ст. 540.

8. Волощук М.Г., Карабін Т.О., Менджул М.В. Фінансове право: навч. посіб. *Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші.* 2017. 244 с.

9. Гетманець О.П., Бандурка О.М., Жорнокуй Ю.М. та ін. Фінансове право: підручник. Харків. 2017. 392 с.

10. Гурковська К.А., Мороз О.Б., Назар Ю.С., Сукмановська Л.М. Фінансове право України: навч. посібник (у схемах, таблицях та коментарях). *Львів: ЛьвДУВС*. 2016. 308 с.

11. Лисяк Л.В., Качула С. В., Міщенко Л.О., Міщенко Д.А. Фінанси: навчальний посібник. *Дніпро: ТОВ «Акцент ПП»*. 2017. 298 с.

12. Терела Г.В. Фінансове право: навчально-методичний посібник. 2016. *Полтава: ПУЕТ*. 320 с.

13. Фокша Л.В. Конспект лекцій з дисципліни «Податкове право». *Дніпро: ДДУВС*. 2016. 147 с.

14. Банківське право України: навчальний посібник. 2015. URL: <http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%87-%D0%B0%D1%96-2009%D1%80> (дата звернення: 3.02.2021).

15. Баїк О.І. Окремі питання формування джерел податкового права України. *Вісник нац. університету «Львівська політехніка». Юридичні науки*. 2016. № 850. С. 367 – 374.

16. Бичок Т.П. Новації у сфері валютного регулювання в Україні. *Актуальні питання фінансового права: матеріали Міжвузівської науково-практичної студентської інтернет-конференції*. 2019. С. 32 – 36.

17. Брик А.С., Ковальчук О.В. Недоліки валютного законодавства в Україні. *Актуальні питання фінансового права: матеріали Міжвузівської науково-практичної студентської інтернет-конференції*. 2019. С. 55 – 59.

18. Дмитрик О.О. Класифікація джерел фінансового права та проблеми їх упорядкування. *Форум права*. 2013. № 4. С. 78 – 84.

19. Касьяненко Л.М., Паскал А.Р. Проблемні аспекти правового регулювання банківської системи в Україні. *Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України*. 2016. Вип. 2 (4). С. 169 – 174.

20. Федосов В.М., Юхименко П.І. Українська фінансова наука: ґенеза, еволюція, ренесанс. *Фінанси України*. 2012. № 3. С. 3 – 30.

21. Яворський І.І. Специфіка джерел процесуальних норм бюджетного права. *Збірник наукових праць «Право та державне управління»*. 2019. Випуск № 2. Том 2. С. 86 – 90.

22. Ярема О.Г. Фінансово-правове регулювання валютної системи України. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2014. № 1. С. 322 – 330.