МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра права

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «ПРАВОЗНАВСТВО»

Варіант № 4

Виконав студент

гр. БЕМ-1124з

Надемо Йосеф

Курс №1

Керівник

Максим Михайлович Ткачов

Харків

НТУ «ХПІ»

2024

Контекстна таблиця

[**Тема: Поняття закону, його ознаки та види. Порядок прийняття закону. Поняття та види правочинів. Приховування тяжкої хвороби у шлюбі: правові наслідки.** 3](#_Toc180424890)

[**Вступ** 3](#_Toc180424891)

[**Завдання включають:** 3](#_Toc180424892)

[**Теоретична частина** 4](#_Toc180424893)

[**Питання 1: Поняття закону, його ознаки та види. Порядок прийняття закону** 4](#_Toc180424894)

[1.1. Визначення закону 4](#_Toc180424895)

[1.2. Ознаки закону 4](#_Toc180424896)

[1.3. Види законів 6](#_Toc180424897)

[1.4. Порядок прийняття закону 9](#_Toc180424898)

[1.5. Приклади законодавчих актів, що мали вплив на розвиток правової системи 10](#_Toc180424899)

[**Висновок** 11](#_Toc180424900)

[**Питання 2: Поняття та види правочинів** 12](#_Toc180424901)

[2.1. Поняття правочину 12](#_Toc180424902)

[2.2. Ознаки правочину 12](#_Toc180424903)

[2.3. Види правочинів 13](#_Toc180424904)

[2.4. Недійсність правочинів 14](#_Toc180424905)

[**Висновок** 15](#_Toc180424906)

[**Практична частина** 17](#_Toc180424907)

[**3. Розірвання шлюбу за приховування тяжкої хвороби** 17](#_Toc180424908)

[3.1 Вступ до ситуації 17](#_Toc180424909)

[3.2 Зобов'язання подружжя перед укладенням шлюбу 17](#_Toc180424910)

[3.3 Підстави для визнання шлюбу недійсним 18](#_Toc180424911)

[3.4 Процедура розірвання шлюбу 18](#_Toc180424912)

[**Висновок** 20](#_Toc180424913)

[**Список використаних джерел:** 21](#_Toc180424914)

# **Тема: Поняття закону, його ознаки та види. Порядок прийняття закону. Поняття та види правочинів. Приховування тяжкої хвороби у шлюбі: правові наслідки.**

## **Вступ**

У цьому розділі я розгляну, чому правове регулювання законодавчих та сімейних відносин є актуальною темою. Станом на сьогодні законодавча система відіграє вирішальну роль у регулюванні прав та обов'язків громадян, забезпечуючи соціальну стабільність і правову впевненість.

Метою цієї роботи є дослідження основних принципів законотворчості та правочинів, а також розгляд конкретної ситуації з приховуванням хвороби в шлюбі, що викликає питання правових наслідків для подружжя.

## **Завдання включають:**

1. Поняття закону, його ознаки та види. Порядок прийняття закону.
2. Поняття та види правочинів.
3. Розв'язання практичного завдання за допомогою норм чинного законодавства, (Після укладення шлюбу між Пироговою та Івановим виявилось, що останній приховав від Пироговою тяжку хворобу, яка є небезпечною для їх майбутніх дітей. Чи має право Пироговова розірвати цей шлюб? Обґрунтуйте висновки за Сімейним кодексом України.)

# **Теоретична частина**

## **Питання 1: Поняття закону, його ознаки та види. Порядок прийняття закону**

### 1.1. Визначення закону

Закон — це основний нормативно-правовий акт, прийнятий у встановленому порядку, що має загальнообов'язкову силу. Він регулює суспільні відносини і виконує функцію забезпечення справедливості та правопорядку в суспільстві. В Україні поняття закону визначено в ст. 1 Закону України "Про нормативно-правові акти".

### 1.2. Ознаки закону

1. **Вища юридична сила:** Закон має найвищу юридичну силу серед усіх нормативно-правових актів у правовій системі України. Це означає, що жоден інший нормативний акт, наприклад, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів, рішення місцевих органів влади або інструкції міністерств, не можуть суперечити закону. У випадку конфлікту між законом та іншими актами закон матиме пріоритет, і суперечливий нормативний акт буде визнаний недійсним або потребуватиме змін.

Цей принцип закріплений *у статті 8 Конституції України*, яка визначає, що закони мають верховенство в правовій системі. Конституція встановлює, що закони приймаються відповідно до Конституції, і лише Конституція має більшу юридичну силу, ніж будь-який інший закон. Також це забезпечує стабільність правової системи, оскільки зміни до законів вимагають дотримання чіткої процедури прийняття, включаючи кілька читань у Верховній Раді, обговорення у комітетах і підписання Президентом.

1. **Обов'язковість виконання:** Закон є обов'язковим для виконання всіма особами, державними органами та організаціями, незалежно від їхнього статусу чи правового становища. Це означає, що кожен в Україні, від громадян і юридичних осіб до державних установ, має дотримуватися законодавства та виконувати його вимоги. Таке зобов'язання забезпечує правопорядок і підтримує соціальну стабільність у суспільстві.

Принцип обов'язковості виконання закріплений у *статті 68 Конституції* України, яка проголошує, що кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції та законів України. Це положення є важливим елементом правової держави, оскільки гарантує, що норми права застосовуються однаково до всіх, незалежно від соціального становища чи професії.

1. **Стабільність:** Закони мають властивість стабільності, що означає, що вони не змінюються без вагомих підстав і дотримання чіткої процедури. Ця характеристика забезпечує передбачуваність правової системи та дозволяє громадянам планувати свої дії, знаючи, що правила, які регулюють їхні права та обов'язки, не будуть раптово змінені.

Стабільність законодавства має важливе значення для соціальної та економічної сфери.

1. **Нормативність:** Закон відображає властивість нормативності, тобто встановлює загальні правила поведінки, що мають обов'язкову силу для всіх осіб, державних органів та організацій у межах його дії. Це означає, що закони регулюють суспільні відносини, визначаючи права, обов'язки та відповідальність суб'єктів права, які повинні дотримуватися встановлених норм.

Нормативність закону полягає в тому, що він встановлює правила для всіх ситуацій певного типу, а не вирішує окремі випадки. Завдяки цьому, закони діють як загальний регулятор соціальних відносин, визначаючи стандарти поведінки та надаючи можливість передбачити правові наслідки своїх дій.

### 1.3. Види законів

1. **Конституційні закони:** Конституційні закони включають основні положення Конституції України, які є фундаментом правової системи країни. Ці закони визначають основні принципи державного ладу, права і свободи людини, компетенцію органів державної влади, а також механізми їхньої взаємодії. Вони мають найвищу юридичну силу, і всі інші нормативно-правові акти повинні відповідати їм.

Закони, що вносять зміни до Конституції, також належать до конституційних. Процедура їх прийняття є більш складною, ніж для звичайних законів. Наприклад, для внесення змін до Конституції України необхідна підтримка не менше двох третин депутатів Верховної Ради. Це підкреслює особливий статус конституційних законів і важливість забезпечення їх стабільності.

Прикладом конституційного закону є *Закон України "Про внесення змін до Конституції України" № 2222-IV* від 8 грудня 2004 року, який передбачав зміни в системі управління державою, зокрема перехід до парламентсько-президентської форми правління. Такі зміни можуть мати суттєвий вплив на політичну систему країни, встановлюючи нові механізми розподілу влади або регулювання правових відносин.

1. **Органічні закони:** це закони, які приймаються з метою регулювання певних важливих суспільних відносин, прямо визначених Конституцією як такі, що потребують особливого правового регулювання. Вони встановлюють детальні правила для питань, що мають фундаментальне значення для держави і суспільства, таких як виборчий процес, судова система, правовий статус державних органів або порядок надання громадянства.

Прийняття органічних законів зазвичай передбачає особливу процедуру, яка може включати підвищені вимоги до кількості голосів депутатів для їх затвердження, або ж інші спеціальні умови. Це забезпечує додаткову гарантію, що регулювання таких важливих питань буде здійснюватися на основі широкого політичного консенсусу.

Прикладом органічного закону в Україні є *Закон "Про вибори народних депутатів України"*, який регламентує порядок проведення виборів, визначає виборчі права громадян, встановлює процедури підрахунку голосів і оголошення результатів.

1. **Звичайні закони:** регулюють різні сфери суспільних відносин. Вони охоплюють широкий спектр сфер, включаючи цивільні, кримінальні, адміністративні, трудові, екологічні та інші відносини. Такі закони встановлюють загальні правила поведінки, права та обов'язки громадян і організацій, а також процедури, які забезпечують правопорядок у суспільстві.

Звичайні закони приймаються за загальною законодавчою процедурою, що включає розробку законопроєкту, його розгляд у профільних комітетах, обговорення і голосування у Верховній Раді України.

Прикладом звичайного закону є Цивільний кодекс України, який регулює особисті немайнові і майнові відносини між фізичними та юридичними особами, включаючи договірні зобов'язання, права власності, спадкові та інші питання.

Ще один приклад -це *Закон України "Про захист прав споживачів"*, який встановлює права споживачів, обов'язки виробників і продавців, а також процедури розгляду споживчих спорів.

1. **Кодифіковані закони:** є особливим типом законодавчих актів, які систематизують правові норми в певній сфері суспільних відносин. Вони створюють єдиний, внутрішньо узгоджений акт, що містить всеосяжний перелік норм, які регулюють конкретну галузь права. Таким чином вони є дуже важливими інструментамм для підтримки правопорядку та забезпечення зрозумілості й передбачуваності правових норм.

Прикладом кодифікованого закону є Кримінальний кодекс України, який об'єднує норми, що визначають види злочинів, міри відповідальності та покарання за їх вчинення. Кодекс чітко окреслює права підозрюваних і обвинувачених, а також процедури правосуддя.

### 1.4. Порядок прийняття закону

Згідно з Регламентом Верховної Ради України *(Закон № 1861-VI від 10.02.2010 р.),* процес прийняття закону включає кілька етапів:

1. **Законодавча ініціатива *(ст. 89 Регламенту)*:** Законопроєкт може бути ініційований Президентом України, Кабінетом Міністрів, народними депутатами або ініціативними групами громадян.
2. **Розгляд у комітетах *(ст. 93 Регламенту)***: Законопроєкт направляється до профільних комітетів для аналізу та підготовки висновків.
3. **Голосування у Верховній Раді:** Законопроєкт проходить три читання. На кожному етапі депутати можуть вносити поправки. Для прийняття закону необхідно отримати більшість голосів.
4. **Підписання Президентом *(ст. 94 Конституції****)*: Після прийняття закон підписується Президентом. Якщо Президент накладає вето, закон повертається до Верховної Ради для повторного розгляду.
5. **Оприлюднення:** Закон публікується в офіційних виданнях (газета "Голос України") і набирає чинності з моменту, вказаного в тексті закону.

### 1.5. Приклади законодавчих актів, що мали вплив на розвиток правової системи

* **Конституція України (1996 р.):** Основний закон держави, який закріплює основоположні права та свободи людини, принципи правопорядку та державного управління. Конституція створила правову базу для незалежності України, визначивши її як суверенну, правову, демократичну державу. Вона також закріпила принцип верховенства права, який є ключовим для функціонування всіх гілок влади та захисту прав громадян
* **Закон України "Про державну службу" (2016 р.):** Встановлює правові засади організації державної служби, визначає статус державних службовців, їх права та обов'язки. Закон спрямований на підвищення ефективності управління державою та забезпечення професіоналізму в публічному управлінні. Він також передбачає механізми контролю за діяльністю держслужбовців та регулює порядок їх призначення, звільнення та просування по службі.
* **Закон України "Про мови в Україні" (2019 р.):** Визначає правові основи використання української мови як єдиної державної. Закон регулює сфери публічного життя, де обов'язковим є використання української мови, зокрема у сфері освіти, державного управління, медіа та комунікацій. Цей акт спрямований на зміцнення державності через утвердження мовної ідентичності та сприяння розвитку національної культури.

### **Висновок**

Поняття закону, його ознаки та види, а також порядок прийняття закону є основоположними елементами правової системи України. Закон, як основний нормативно-правовий акт, виконує функцію регулювання суспільних відносин, забезпечуючи справедливість та правопорядок. Основними ознаками закону є його вища юридична сила, обов'язковість виконання, стабільність та нормативність, які формують основи правової системи.

Закони в Україні поділяються на кілька категорій: конституційні, органічні, звичайні та кодифіковані, що дозволяє систематизувати різноманітні сфери суспільних відносин. Кожен із цих видів законів має свої специфічні функції та цілі, що забезпечують комплексний підхід до регулювання суспільних відносин. Порядок прийняття закону регламентується детально, що забезпечує прозорість і легітимність цього процесу. Зокрема, важливими етапами є законодавча ініціатива, розгляд у комітетах, голосування у Верховній Раді, підписання Президентом і оприлюднення закону.

Приклади законодавчих актів, таких як Конституція України, Закон про державну службу та Закон про мови в Україні, підтверджують значний вплив законодавства на розвиток правової системи та суспільного життя. Ці закони не лише визначають правове поле, але й сприяють розвитку демократичних принципів, підвищують ефективність управління та зміцнюють національну ідентичність.

Таким чином, закон як основний елемент правової системи України забезпечує справедливість, правопорядок та стабільність у суспільстві, що є необхідною умовою для його розвитку та процвітання.ю

## **Питання 2: Поняття та види правочинів**

### 2.1. Поняття правочину

Правочин — це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Основи цивільного права в Україні визначаються Цивільним кодексом України *(Закон № 435-IV від 16.01.2003 р.).* Правочини є важливими елементами цивільних відносин, оскільки вони забезпечують юридичну основу для виникнення прав і обов'язків між сторонами. Кожен правочин вважається дійсним, якщо він відповідає вимогам закону та відображає реальні наміри учасників. Прикладом правочину може бути купівля нерухомості, де одна сторона зобов'язується продати, а інша — купити об'єкт.

### 2.2. Ознаки правочину

1. **Правомірність**: правочин повинен відповідати нормам законодавства і не суперечити суспільним інтересам. Це означає, що вчинення правочину не повинно порушувати законодавчі акти, які регулюють відповідні правовідносини, а також загальні моральні та етичні принципи суспільства. Наприклад, угода, що включає умови про експлуатацію праці, що суперечать трудовому законодавству, буде визнана недійсною.
2. **Волевиявлення**: суб'єкт має намір створити правові наслідки. Цей намір повинен бути чітко виражений. Воля особи повинна бути усвідомленою і не під впливом обману чи примусу. Якщо волевиявлення викликане помилкою або тиском, правочин може бути визнано недійсним.
3. **Законна мета**: мета правочину не повинна суперечити закону. Наприклад, угода про продаж наркотичних речовин є недійсною, оскільки така діяльність заборонена кримінальним законодавством. Важливо, щоб правочин переслідував мету, яка відповідає загальноприйнятим нормам права та моралі.

### 2.3. Види правочинів

1. **Односторонні**: ці правочини укладаються волевиявленням однієї сторони. Прикладом є заповіт, де одна особа визначає, як її майно буде розподілено після смерті. Такі правочини не вимагають згоди з боку інших осіб і є дійсними з моменту їх складення, якщо дотримані вимоги законодавства. Односторонні правочини можуть бути скасовані або змінені тільки особою, яка їх уклала, за умови, що це не суперечить встановленим законами нормам
2. **Двосторонні**: укладаються за згодою двох або більше сторін. Наприклад, візьмемо договір купівлі-продажу, де продавець і покупець обмінюються товаром на гроші. Тут обидві сторони мають свої зобов'язання, які потрібно виконувати відповідно до умов договору. Продавець передає товар, а покупець платить за нього. Якщо одна зі сторін не виконує свої зобов'язання, інша має право захистити свої інтереси, вимагаючи виконання договору або відшкодування збитків
3. **Консенсуальні**: набирають чинності з моменту досягнення угоди, незалежно від того, чи виконуються зобов'язання. Це означає, що юридичні наслідки виникають відразу після досягнення згоди сторін. Наприклад, коли укладається усний договір, сторони можуть домовитися про умови, і ця угода буде мати силу без необхідності виконання всіх зобов'язань. У цьому випадку важливо, щоб сторони мали спільне розуміння умов договору, оскільки це визначає їхні права та обов'язки.
4. **Реальні**: це угоди, які укладаються за умови передачі речі. Наприклад, у випадку договору позики, кредитор передає гроші боржнику, і правочин набирає чинності лише з моменту фактичної передачі коштів. Тут важливо, що без передачі речі угода не стає юридично зобов'язуючою.

### 2.4. Недійсність правочинів

1. **Стаття 215 ЦКУ**: визначає підстави недійсності правочинів. Вони можуть бути визнані недійсними, якщо укладені без необхідних реквізитів або внаслідок обману.

Наприклад, це може стосуватися ситуацій, коли відсутні підписи сторін, немає чітко визначеного предмета угоди, або зміст договору не відповідає законодавству. Такі недоліки можуть призвести до того, що правочин не матиме юридичної сили.

1. **Стаття 216 ЦКУ**: наслідки визнання правочину недійсним. У разі визнання правочину недійсним усі права та обов'язки за ним вважаються такими, що не виникли. Це означає, що сторонам не настають юридичні наслідки від укладеного правочину, і вони повинні повернути все, що було отримано за правочином.

Наприклад, якщо угода про продаж майна визнається недійсною, продавець зобов'язаний повернути покупцеві отримані кошти, а покупець, у свою чергу, повинен повернути отримане майно.

### **Висновок**

Правочин є важливою категорією в цивільному праві, що відображає дії суб'єктів, спрямовані на створення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Це поняття охоплює широкий спектр дій, які регулюються цивільним законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України. Розуміння сутності правочину, його ознак і видів є ключовим для кожного, хто прагне ефективно взаємодіяти у правовій сфері.

Правочин має кілька основних ознак. По-перше, він повинен бути правомірним, що означає відповідність нормам законодавства та суспільним інтересам. Це особливо важливо в умовах сучасного українського суспільства, де правопорядок і стабільність залежать від дотримання законів. По-друге, волевиявлення особи має бути чітким і вираженим, адже це підтверджує намір особи створити правові наслідки. Також важливо, щоб мета правочину була законною, адже будь-яка угода, що суперечить закону, не має юридичної сили.

Правочини класифікуються на різні види, що дозволяє їх систематизувати та зрозуміти, як вони функціонують у різних ситуаціях. Односторонні правочини, такі як заповіти, укладаються волевиявленням лише однієї сторони, тоді як двосторонні, наприклад, договори купівлі-продажу, вимагають згоди обох сторін.

Консенсуальні правочини набирають чинності з моменту досягнення угоди, незалежно від виконання зобов'язань, тоді як реальні правочини, такі як договори позики, потребують передачі речі для свого виконання.

Недійсність правочинів є важливим аспектом, який підкреслює необхідність дотримання усіх правових вимог при їх укладенні. Статті 215 і 216 Цивільного кодексу України визначають підстави недійсності правочинів і наслідки визнання їх недійсними. Це вказує на те, що правочин, укладений з порушеннями, не породжує юридичних наслідків і всі права та обов'язки, що випливають із нього, вважаються такими, що не виникли.

Таким чином, поняття і види правочинів мають величезне значення для формування цивільних відносин в Україні. Розуміння цих аспектів сприяє захисту прав та інтересів суб'єктів правовідносин, що є важливим для забезпечення правопорядку та справедливості в суспільстві. Правочини, будучи основою цивільного обороту, допомагають встановити правові рамки для взаємодії громадян і організацій, що, в свою чергу, підтримує розвиток економіки та соціальних відносин.

# **Практична частина**

## **3. Розірвання шлюбу за приховування тяжкої хвороби**

### 3.1 Вступ до ситуації

Ситуація, яку потрібно розглянути, стосується приховування серйозного захворювання одним із подружжя до укладення шлюбу. У даному випадку Пирогова та Іванов уклали шлюб, але після цього з'ясувалося, що Іванов приховав від Пирогової наявність тяжкої хвороби. Це захворювання є небезпечним не тільки для самого Іванова, а й може загрожувати здоров'ю майбутніх дітей пари.

Такий випадок порушує принципи довіри та чесності у шлюбі, що є основними передумовами для стабільних і здорових сімейних відносин. З правової точки зору постає питання: чи є підстави для розірвання шлюбу через обман та чи можна вважати приховування хвороби серйозним порушенням, яке впливає на права та інтереси іншої сторони? Відповіді на ці питання можна знайти, аналізуючи відповідні норми Сімейного кодексу України (СКУ).

### 3.2 Зобов'язання подружжя перед укладенням шлюбу

*Сімейний кодекс України (Закон № 2947-III від 10.01.2002 р.)* у статті 30 передбачає, що подружжя має зобов'язання інформувати одне одного про обставини, які можуть вплинути на їхнє сімейне життя. Це означає, що кожен з подружжя повинен чесно повідомляти про свої фізичні та психологічні проблеми, фінансовий стан, правові питання та інші фактори, що можуть вплинути на стосунки чи спільне життя. Така відкритість є важливою для забезпечення довіри та взаєморозуміння в шлюбі.

### 3.3 Підстави для визнання шлюбу недійсним

Згідно *з статтею 40 Сімейного кодексу України*, однією з підстав для визнання шлюбу недійсним є приховування тяжкої хвороби, яка може негативно вплинути на дітей або іншу сторону. Це означає, що якщо одна зі сторін не розкриває істотні факти про своє здоров'я, що може загрожувати безпеці дітей або стосункам у шлюбі, то інша сторона має право оскаржити шлюб. Закон визначає, що така обставина є важливою для оцінки правомірності укладення шлюбу і може слугувати підставою для його розірвання.

### 3.4 Процедура розірвання шлюбу

1. **Підготовка документів**:

* **Заява про розірвання шлюбу**: Пирогова повинна скласти та підписати заяву, в якій чітко викладені підстави для розірвання шлюбу, зокрема факти приховування тяжкої хвороби.
* **Докази**: Зібрати документи, які підтверджують факти приховування, такі як медичні довідки або висновки лікарів, що свідчать про тяжку хворобу.
* **Копії документів**: Підготувати копії паспорта, свідоцтва про шлюб, а також документів, що підтверджують особу відповідача.

1. **Звернення до суду:** Заява подається до суду за місцем проживання відповідача. Важливо також додати докази, які підтверджують факти, зазначені в заяві, зокрема, документи про стан здоров'я.
2. **Розгляд справи:** Суд проводить розгляд справи, заслуховуючи покази обох сторін. Якщо факти про приховування хвороби підтверджуються, суд ухвалює рішення про розірвання шлюбу.
3. **Оприлюднення рішення:** Судове рішення набирає законної сили після його ухвалення.

* **Ухвалення рішення**: Суд ухвалює рішення про розірвання шлюбу, якщо підтверджено факти приховування тяжкої хвороби.
* **Набрання законної сили**: Судове рішення набирає законної сили через 30 днів, якщо не було подано апеляції.

1. **Реєстрація розірвання шлюбу:** Судове рішення набирає законної сили після його ухвалення.

* **Оприлюднення у державному реєстрі**: Рішення суду про розірвання шлюбу необхідно зареєструвати у відділі реєстрації актів цивільного стану (РАЦС).
* **Отримання свідоцтва про розірвання шлюбу**: Після реєстрації Пирогова може отримати свідоцтво про розірвання шлюбу, яке підтверджує його юридичний статус.

### **Висновок**

Приховування тяжкої хвороби одним із подружжя є серйозним порушенням, що може суттєво вплинути на здоров'я і добробут сім'ї. Сімейний кодекс України надає законні підстави для розірвання шлюбу у таких випадках, забезпечуючи правову захищеність осіб, які постраждали від обману.

Отже, якщо Пирогова зможе підтвердити факти приховування тяжкої хвороби, вона має право розірвати шлюб відповідно до норм Сімейного кодексу України. Важливу роль у цьому процесі відіграє належна документація та зібрані докази, які свідчать про ненадання істотної інформації. Своєчасне та точне оформлення заяви, а також підтвердження фактів на слуханнях можуть суттєво вплинути на рішення суду. Важливо також врахувати, що наслідки розірвання шлюбу можуть бути значними, тому Пирогова повинна бути готова до можливих юридичних і емоційних викликів, що можуть виникнути в процесі.

## **Список використаних джерел:**

1. [Конституція України.](https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-i)
2. [Цивільний кодекс України.](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text)
3. [Сімейний кодекс України.](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text)
4. [Закон України "Про нормативно-правові акти".](https://ips.ligazakon.net/document/JF5PT00A)
5. [Регламент Верховної Ради України.](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text)
6. [Основні нормативно-правові акти](https://mova-ombudsman.gov.ua/osnovni-normativno-pravovi-akti)
7. [Підприємницький кодекс України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text)