УДК 316.628 (043.2)

**Рябчун К.О.**

*Національний авіаційний університет, Киїів*

**МЕДІАЦІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ**

Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин все більше

 стимулюють появу альтернатив традиційному судовому вирішенню спорів і

 отримання їх широкого використання у багатьох країнах світу. На сьогоднішній день – медіація є однією з найпопулярніших форм урегулювання конфліктів. Вона дає можливість уникнути втрати часу в судових розглядах та непередбачуваних матеріальних витрат.

Згідно з Директивою 2008/52 ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року щодо деяких аспектів медіації у цивільних та комерційних справах, медіація визначається як універсальна технологія альтернативного вирішення спорів двох або більше сторін за участю третьої сторони – медіатора, який допомагає виробити певну угоду щодо суперечки, при цьому сторони повністю контролюють процес прийняття рішення щодо врегулювання спору та умови його розв’язання. Принципова можливість медіації заснована на визнанні факту позитивного впливу присутності нейтральної сторони на ефективність ведення переговорів.

Медіація здійснюється з обов’язковим дотриманням низки принципів, основними з яких є: добровільність, самовизначення; конфіденційність; неупередженість медіатора, правомочність сторін, гнучкість процедури.

Медіація може проходити в декількох форматах: спільних і окремих приватних (медіатор-сторона) зустрічей. Кожній стороні повинні бути забезпечені рівні можливості брати участь у дискусії. Медіатор може проводити медіацію таким способом, яким буде вважати доречним, враховуючи обставини справи, побажання сторін та необхідність швидкого і ефективного вирішення спору.

Медіатор не уповноважений приймати рішення замість сторін. Він може перервати медіацію, якщо, на його думку, сторони не докладають достатніх зусиль для вирішення спору.

Розвиток практики медіації в Україну також набирає обертів, але ще існує багато суперечок щодо правомірного надання такої послуги в країні. Внесення окремих норм в окремі кодифіковані законодавчі акти не дає гарантій єдності підходів до того, що таке медіація, які базові вимоги до медіаторів, права та обов'язки учасників.

Саме тому зараз в Україні обговорюються рішення працювати над законопроектом, який буде носити рамковий характер, а всі спеціальні вимоги винести в сферу регулювання спеціального законодавства.

*Науковий керівник: Новікова Н.Є., ст. викладач*