Шкарлат Ірина Віталіївна

(Харків Україна)

Секція, підсекція **Право**

(Цивільне право)

**ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ**

Україна ставши на шлях незалежності і суверенності, закріпила свій стратегічний напрямок розвитку розбудови соціальної, демократичної правової держави. Про це більш детально висвітлено у працях вчених, де в основі створення правової держави ключова роль відведена правам людини, дитини. Тому предметом даного дослідження є висвітлення основних проблем захисту прав дитини та основні засади їх вирішення. Адже саме діти, які за певний час змінюють своїх батьків у роботі, створенні сім’ї та вихованні власних дітей, участі в управлінні державними справами тощо, є джерелом людських ресурсів для держави і громадянського суспільства. Разом із тим, діти є надзвичайно чутливою складовою будь-якого суспільства й вимагають посиленого захисту своєї честі та гідності, прав і свобод.

Ідея виокремлення прав та свобод дитини у самостійну групу прав людини свій розвиток у конституційному законодавстві та правозахисній практиці держав світу та Європи зокрема порівняно не давно. Уперше про «інтереси дитини» на початку XX ст. було згадано на Гаазькій конференції з міжнародного приватного права (1902) та популярній роботі шведської феміністки Е. Кей «Століття Дитини» (1903). У 1920 р. за ініціативи Е. Джебба було створено Міжнародний Союз Порятунку дітей, що допомагала у всьому світі дітям, постраждалим від I світової війни. А вже у 1924 р. Ліга Націй прийняла перший спеціальний акт у сфері захисту прав дитини - Женевську декларацію прав дитини[1].

Зі створенням у 1945 р. ООН увага до захисту прав дитини у світі посилилась. Ці питання отримали своє закріплення в Загальній декларації прав людини 1948 р., у Міжнародних пактах 1966 р. Зокрема, у п. 1 статті 24 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права закріплено, що кожна дитина без будь-якої дискримінації ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного чи соціального походження, майнового стану або народження має право на такі заходи захисту, які є необхідними в її становищі, як малолітньої, з боку її сім'ї, суспільства і держави[2].

Звичайно, розглядаючи питання щодо прав дитини, не можна не звернутися до положень Конституції України. Але, як це не прикро визнавати, норми Конституції більшою мірою спрямовані на охорону прав і свобод людини та громадянина, і лише у статті 52 конкретизується незначна кількість належних саме дитині прав: рівність незалежно від походження; право на захист від насильства та експлуатації; право на піклування з боку держави. Комплекс особистих і майнових прав дитини закріплено Сімейним кодексом України. Проте ці права є певною мірою специфічними, оскільки їх здійснення забезпечується конкретно визначеними та зобов’язаними законом особами – батьками (іншими законними представниками). Сімейним кодексом України передбачено право на сімейне виховання, на спілкування з батьками, право на ім’я, право на майно, на утримання від батьків тощо[3].

Законом „Про охорону дитинства” закріплені найважливіші права та свободи дитини: право на життя та охорону здоров’я, право на достатній життєвий рівень, право на захист від усіх форм насильства; право на виховання, право на державну допомогу; право на спілкування з батьками; право на освіту та ін. Вагомим здобутком цього Закону є включення до його змісту розділу щодо забезпечення прав дитини, яка перебуває у несприятливих та екстремальних ситуаціях[4].

Сучасне приватне право розглядає дитину повноцінним суб’єктом правовідносин, якій, в силу її фізіологічних особливостей, необхідний помічник, особа, яка від імені і в інтересах дитини буде здійснювати весь комплекс необхідних дозволених законом, повноважень [5].

На сучасному етапі розвитку правової науки правова регламентація прав дитини як на внутрішньодержавному, так і на міжнародному рівнях зазнала свого найбільшого розвитку. Наразі у кожній демократичній державі дитині гарантовано не тільки право на ім’я, на виховання в сім’ї, на отримання належного виховання, на повагу до її особистості, а і право на захист цих суб’єктивних прав. Кожна дитина має право на захист своєї особистості, честі і гідності від будь-яких незаконних дій батьків або інших осіб. Батьки повинні здійснювати свої права та виконувати обов’язки по відношенню до дитини, ґрунтуючись на повазі до прав дитини та її людської гідності [6].

Однак в Україні і досі непоодинокими є випадки нехтування правами дитини, їх відверте порушення. Намагаючись створити належні умови для реалізації та захисту прав дитини, держава створила певні правові механізми, уповноважила окремих суб’єктів владних повноважень здійснювати захист прав та інтересів дитини, визначила компетентність кожного з цих суб’єктів. На жаль, стан дотримання та захисту прав дитини свідчить про те, що існуюча система неефективна, уповноважені державою суб’єкти владних повноважень нездатні своєчасно виявити та усунути порушення прав дитини, а відтак існує нагальна потреба в удосконаленні існуючих, розробці та впровадженні нових, більш ефективних механізмів захисту.

Проблема захисту сімейних прав та інтересів є однією із найважливіших у цивілістиці, бо саме захист забезпечує досягнення того правового результату, на який було спрямоване правове регулювання сімейних прав та інтересів. Якщо не буде створено ефективного механізму захисту прав батьків і дітей, то всі ці права залишатимуться лише «правами на папері». Захист сімейних прав та інтересів здійснюється у різних формах і за допомогою способів, які визначені законом або договором. Серед форм захисту сімейних прав особливе місце займає самозахист, який в юридичній літературі йменують ще неюрисдикційною формою захисту [7].

Відповідно до ст. 55 Конституції України кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Результати аналізу зазначеної норми Конституції дозволяють стверджувати, що в ній закріплено і право особи на самозахист. Право фізичної особи на самозахист своїх прав та законних інтересів у сімейних правовідносин жодною загальною нормою не закріплено. У науковій літературі пропонують, з урахуванням можливості застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу Укра- їни (надалі – ЦК), встановленої ст. 8 Сімейного кодексу України (надалі – СК), застосовувати для визначення можливості самозахисту сімейних прав та інтересів ст. 15 та 19 Цивільного Кодексу України. Зазначені норми закріплюють право особи на захист цивільних прав та інтересів та право особи на самозахист свого цивільного права, а також права іншої особи від порушень і протиправних посягань. У ЦК міститься також нормативне визначення самозахисту, що дозволяє чітко визначати та відносити дії особи, спрямовані на захист своїх прав та інтересів, до самозахисту. Так, відповідно до абзацу другого ч. 1 ст. 19 ЦК самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Законодавець розкриває дане поняття за допомогою терміну протидія, що дозволяє визначити самозахист як активну дію уповноваженого суб’єкту, яка протиставлена дії іншого суб’єкта. У сімейному законодавстві термін «самозахист» вживається виключно у поєднанні з визначенням прав упо- вноваженої особи щодо здійснення нею прав та обов’язків щодо особи, яка через певні особливості, правові підстави не може самостійно здійснювати захист своїх прав або самостійно звертатися за таким захистом до уповно- важеного суб’єкта владних повноважень або суду. Так, у сімейному законодавстві право на самозахист закріплено зокрема за батьками, у випадку здійснення ними дій по захисту прав та інтересів своєї дитини. Відповідно до ч. 1 ст. 154 СК батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та сина. Результати правового аналізу даної норми СК виявляє її недосконалість, оскільки право батьків, спрямоване на захист саме дитини, а не на захист її прав, що фактично визначає дитину як об’єкт, а не як суб’єкт, не розкриває зміст цих правовідносин. Зазначена норма не встановлює також чітких критеріїв та ознак самозахисту, що у свою чергу, в окремих випадках, призводить до безпідставного ототожнення уповноваженими суб’єктами владних повноважень (орган опіки та піклування, прокуратура, суд), са- мозахисту з протиправними діями, зокрема з самоуправством. Так, відповідно до ст. 162 СК, якщо один з батьків або інша особа самочинно, без згоди другого з батьків чи інших осіб, з якими на підставі закону або рішення суду проживала малолітня дитина, змінить її місце проживання, у тому числі способом її викрадення, суд за позовом заінтересованої особи має право негайно постановити рішення про відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала. Дана норма, так само, як і норма ст. 154 СК, не визначає чітких критеріїв, які дозволяють розмежувати самозахист від самоуправства. Конструктивна недолугість наведених норм створює умови для визначення (кваліфікації) цілком правомірної дії батька/матері по самозахисту своєї дитини, у тому числі і від протиправної поведінки іншого з батьків, як протиправну, самоправну поведінку, що в свою чергу призводить до постановлення судами необґрунтованих, незаконних рішень, рішень не в інтересах дитини[7].

Отже, виходячи з вищевикладеного ми вважаємо що слід акцентувати увагу на таке твердження: недостатньо прийняти найкращі закони, вони будуть ефективними лише тоді, коли неухильно виконуватимуться. Законодавство держави, передусім у таких стратегічних напрямах, як охорона дитинства, має важливе значення, особливо в сучасних умовах, коли воно є предметом уваги різних міжнародних інституцій. Можна з упевненістю стверджувати, що в Україні сформована правова база для здійснення заходів щодо охорони дитинства. Інша справа, що, незважаючи на достатньо широку нормативну базу, дотримання прав дитини в Україні ще не досягло того достатнього рівня. Практична реалізація правових приписів іноді стає неможливою у зв’язку з існуванням різного роду перешкод. Подолання негативних явищ у сфері забезпечення та охорони прав дитини – процес складний, але не безнадійний. І наявністю лише належної законодавчої бази ці проблеми не вирішити. Необхідно об’єднати зусилля держави, суспільства, сім’ї, батьків, бо саме вони повинні бути заінтересовані в дотриманні прав дитини, у забезпеченні дітям належного дитинства.

**Література**

1.<http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article>.

2.Левківський Б.К. Судовий захист прав дитини на утримання:особливості визначення розміру аліментів та їх стягнення за законо- давством України та Республіки Таджикистан / Б. К. Левківський // Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «По- рівняльно-правові дослідження». – 2012. – № 1-2. – 408 с.

3. Красицька Л. Самозахист сімейних прав батьків і дітей / Л.Красицька // Підприємництво господарство і право. − 2013. − № 8. − С. 29-32.

4. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінко- вої. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с

5. Мироненко В. Забезпечення дотримання прав дітей в Україні нормами національного зако- нодавства / В. Мироненко // Підприємництво, гос- подарство і право. – 2008. – № 8. – С. 6 – 8

6. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5034/1/kudrjavceva.pdf

**7.** Кудрявцева О. М. Нормативно-правове забезпечення конституційних прав дитини в Україні / О. М. Кудрявцева // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. - № 8. – С. 19 – 25.

**Науковий курівник:** к.ю.н., доцент кафедри міжнародної економіки, Леонтьєва Ліна Віталіївна