**АНОТАЦІЯ**

**Піляк Н. І. Захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах**. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. – Національна академія внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2021.

У дисертації, спираючись на існуючі доктринальні погляди вітчизняних і зарубіжних вчених у відповідних галузях знань, аналіз положень національного законодавства та міжнародних договорів, а також практику їх застосування, зроблено теоретичне узагальнення й вирішено наукове завдання щодо розкриття правової природи та особливостей захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах.

В процесі дослідження вивчено стан наукової розробки питань, присвячених судовому захисту прав дитини, а також простежено еволюцію правового регулювання відповідних правовідносин. Стверджується, що теоретичні підходи до осмислення проблем захисту прав дітей, у тому числі в порядку цивільного судочинства, трансформуються залежно від тенденцій розвитку суспільних відносин, які зачіпають права та інтереси зазначених осіб.

Історико-правовий розвиток захисту в цивільному судочинстві прав малолітніх і неповнолітніх осіб свідчить про те, що такий захист відбувається залежно від особливостей як суспільного життя, так і специфіки порушень прав дітей у той чи інший історичний період. Зокрема, починаючи від експлуатації дитячої праці (кінець ХVIII – початок ХІХ ст.) до теперішнього часу, коли отримали актуальність питання захисту прав дітей при протидії домашньому насильству, сексуальній експлуатації, зловживанні азартними іграми, інформаційним простором тощо.

Доводиться, що малолітні та неповнолітні особи є привілейованою групою учасників справи. У зв’язку з цим у роботі визначені особливості цивільної процесуальної правосуб’єктності відповідних учасників справи, а також їх цивільного процесуального правового статусу.

Цивільна процесуальна правосуб’єктність розглядається відносно малолітніх та неповнолітніх осіб як поєднання процесуальних правоздатності та дієздатності. Встановлено, що реалізація цивільної процесуальної правосуб’єктності цих осіб у відповідному правовідношенні відбувається, у більшості випадків, із використанням дієздатності законного представника вказаних осіб. Тому аргументовано можливість надання їм так званої спеціальної правосуб’єктності при розгляді судом цивільної справи. У зв’язку із чим обґрунтовано необхідність забезпечення на законодавчому рівні права неповнолітньої особи на безоплатну правову допомогу, незалежно від участі в процесі її законних представників та органів опіки і піклування, а також можливості неповнолітньої особи бути безпосереднім суб’єктом права на професійну правничу допомогу.

Особливістю цивільного процесуального правового статусу малолітніх та неповнолітніх осіб як учасників цивільної справи є його диференціація на два типи: загальний та спеціальний. Перший (загальний) є сукупністю загальних цивільних процесуальних прав, обов’язків та інтересів, якими малолітні та неповнолітні особи наділяються як учасники цивільної справи та які закріплені у статтях 43, 49, 53, 54 ЦПК України. Другий (спеціальний) – формує сукупність спеціальних цивільних процесуальних прав, обов’язків та інтересів, якими вони наділяються як неповнолітні або малолітні учасники цивільної справи. Останні містяться у положеннях ст. 45 ЦПК України.

Категорія захисту права конкретизується через існування певного правозахисного механізму. В аспекті захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах побудова й функціонування такого механізму має враховувати специфіку дитини як суб’єкта права та сучасну парадигму сприйняття дитини як активного й самостійного учасника правових відносин, в тому числі й процесуальних, що є відображенням не тільки сучасного стану розвитку правової доктрини а й зумовлене положеннями міжнародних договорів, предметом яких є захист прав дитини. Тому належне забезпечення захисту прав дітей при здійсненні правосуддя у цивільних справах потребує формування на рівні національного правопорядку спеціального механізму захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб, який має передбачати додаткові гарантії та інструменти захисту, виходячи із визначених особливостей дитини як суб’єкта права. Під час дослідження обґрунтовується, що це стане можливим завдяки запровадженню системи ювенальної юстиції у цивільних справах.

При цьому ювенальну юстицію у цивільних справах слід розглядати як особливу систему правосуддя стосовно малолітніх і неповнолітніх осіб, котра покликана забезпечити ефективний захист їх прав і структурно складається з двох компонентів: інституційного та процесуального.

Інституційний компонент є сукупністю органів та осіб, які забезпечують здійснення правосуддя у цивільних справах, відповідно до мети ювенальної юстиції; процесуальний компонент передбачає існування специфічного механізму забезпечення захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя, що складається з процедур, інструментів та способів, за допомогою яких досягається мета ювенального правосуддя.

Визначені елементи процесуального механізму забезпечення захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах, зокрема, особливий зміст процесуальної правосуб’єктності малолітніх і неповнолітніх осіб; спеціальна предметна юрисдикція справ за участю малолітніх і неповнолітніх осіб; специфічний прояв окремих принципів цивільного судочинства; наявність органів та осіб, які за законом мають право ініціювати процедуру захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб та супроводжувати її; спеціальні положення щодо представництва та надання правової допомоги малолітнім і неповнолітнім особам; наявність процесуальних особливостей розгляду окремих категорій справ за участю неповнолітніх осіб; специфіка функціонування інституту судових витрат; наявність додаткових гарантій та повноважень суду по забезпеченню захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя, а також на стадії виконання судових рішень.

Надано ґрунтовну характеристику функціональним повноваженням суду у сфері захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при відправленні правосуддя у цивільних справах, виходячи із запропонованого поділу останніх на дві групи: загальні та спеціальні. Перша група охоплює комплекс процесуальних повноважень суду, які реалізуються ним у процесі розгляду цивільної справи, незалежно від специфіки справи та її суб’єктного складу. Друга група відображає особливості розгляду справ, які зачіпають інтереси малолітніх і неповнолітніх осіб, й передбачає наявність спеціальних повноважень суду, пов’язаних із рухом справи та розпорядженням сторонами процесуальними правами щодо предмета спору у сфері забезпечення належного представництва та надання правової допомоги малолітнім і неповнолітнім особам, а також у сфері доказування. В аспекті належного забезпечення при цьому доказової діяльності розглядається процесуально-правове значення висновку органу опіки та піклування. Враховуючи його документальні ознаки та фіксування в ньому даних про обставини, що мають значення для розгляду справи, наголошується на притаманність зазначеному документу ознак письмового доказу. Разом із тим, виходячи з наукової класифікації доказів, можна простежити його особливість, яка полягає у тому, що процес формування зазначеного висновку має два джерела: речовий (акти, довідки) та особистісний (пояснення батьків, інших осіб, а також думка дитини), та свідчить про його змішаний характер.

Встановлено, що поряд із процесуальними гарантіями, закріпленими для розгляду й вирішення цивільних справ, процесуальне законодавство передбачає особливі механізми забезпечення прав і законних інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб на стадії виконання судових рішень, через специфічну спрямованість законодавства про виконавче провадження, що проявляється у двох напрямках: 1) закріплення особливої групи норм виконавчого провадження у сфері регулювання процедур виконання судових рішень, які стосуються прав та інтересів дітей (стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, встановлення побачень з дитиною, відібрання дитини та інші); 2) покладення на суд функції судового контролю за здійсненням окремих виконавчих дій, що прямо чи опосередковано стосуються дітей (тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу, оголошення розшуку дитини, примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи).

За результатами дослідження обґрунтовано необхідність доповнення Цивільного процесуального кодексу України окремим розділом, присвяченим регламентації особливих процедур розгляду справ за участю малолітніх і неповнолітніх осіб, а також удосконалення окремих норм цивільного процесуального законодавства. Зокрема, висловлено пропозицію про закріплення у процесуальному законі особливих правил предметної юрисдикції щодо справ, які безпосередньо стосуються питання виховання та розвитку малолітніх і неповнолітніх осіб, а також інших справ, у яких повноцінними учасниками виступають такі особи.

**Ключові слова:** дитина, малолітня особа, неповнолітня особа, захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб, цивільна процесуальна правосуб’єктність, цивільний процесуальний правовий статус, ювенальна юстиція, ювенальне право.

**СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ**

*Статті в наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б»:*

1. Піляк Н. І. Цивільна процесуальна правосуб’єктність малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників цивільної справи. *Теорія і практика правознавства.* 2020. Вип. 2 (18). URL: <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/218964>.

2. Піляк Н. І. Захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб у цивільному судочинстві як наукова проблема. *Наше право*. 2020. № 4. С. 130–135.

*Статті у наукових періодичних виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського союзу, і прирівняні до них:*

3. Piliak N. General characteristics of the civil procedural legal status of minors as participants in a civil case. *Visegrad journal on human rights*. 2020. № 5. P. 181–186.

*Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:*

4. Піляк Н. І. Захист прав малолітніх (неповнолітніх) під час розгляду цивільної справи. *Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права* : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 28 лют. 2019 р.) / за ред. В. П. Маковія, О. Л. Зайцева. Одеса : ОДУВС, 2019. С. 78–79.

5. Піляк Н І. Особливості процесуального статусу малолітніх та неповнолітніх у цивільному процесі. *Національні правові системи в умовах глобалізації (пам’яті професора О.Г. Мурашина)* : зб. матеріалів круглого столу (м. Київ, 21 берез. 2019 р.) / редкол. : А. М. Завальний, Ю. В. Кривицький, Н. В. Лазнюк. Київ : НАВС, 2019. С. 119–122.

6. Піляк Н. І. Зміст цивільного процесуального статусу малолітніх та неповнолітніх. *Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права* : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 28 лют. 2020 р.) / редкол. В. П. Маковій та ін. Одеса : ОДУВС, 2020. С. 122–124.

7. Піляк Н. І. Цивільна процесуальна дієздатність малолітніх та неповнолітніх. *Юридична освіта: осмислення, виклики та перспективи* *(пам’яті Юрія Бондаря)* : зб. матеріалів круглого столу (м. Київ, 26 берез. 2020 р.) / Редкол. : А. М. Завальний, Ю. В. Кривицький, Н. В. Лазнюк. Київ : НАВС, 2020. С. 91–93.