УДК 347.61/64 (477) (043.2)

**Пилипченко А.В.**, студентка,

Юридичний факультет,

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Науковий керівник: Білоусов В.М., старший викладач

**ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ**

Сімейні відносини та сімейна життєдіяльність тісно пов’язані з соціально – економічною реальністю, і стан інституту сім’ї є одним із найважливіших індикаторів соціальної стабільності й благополуччя.

Згідно з Конвенцією про права дитини, ратифікованою Україною у 1991 році, в усіх діях щодо дітей першочергова увага має приділятися якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Держави – учасниці зобов’язані забезпечити дитині такий захист і піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права й обов’язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї за законом, з цією метою вживають всіх відповідних законодавчих і адміністративних заходів[2]. Отже, Україна зобов’язана розвивати та зміцнювати правовий захист прав дітей та їх основоположних свобод. Згідно із [ч. 3 ст. 51 Конституції України](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80)[3] та [ст. 5 Сімейного кодексу України](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14) (далі – СК) [4] сім’я, дитинство, материнство та батьківство охороняються державою. Держава створює умови для зміцнення сім’ї, для цього в Україні сформована система державних органів, на які покладено обов’язок здійснювати правовий захист прав і законних інтересів дитини. Опіка, піклування є особливою формою державної турботи про неповнолітніх дітей, що залишилися без піклування батьків, вона встановлюється для забезпечення виховання неповнолітніх дітей, які внаслідок смерті батьків, хвороби батьків або позбавлення їх батьківських прав чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей.

Здійснення загальних заходів опіки та піклування в Україні традиційно покладено на державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах, сільських, селищних рад. Для допомоги в роботі при органах опіки та піклування створюються опікунські ради, що мають дорадчі функції і до складу яких входять депутати, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і громадськості. Форма рішення органу опіки та піклування – це розпорядження голови районної і державної адміністрації, рішення виконавчої ради відповідного рівня, де організовано роботу опікунської ради. Органи опіки та піклування вступаючи у цивільні та сімейні правовідносини, набувають правового статусу, що характеризується певними особливостями: порядком їх призначення, відповідальністю, цілями, задачами діяльності тощо. Органи опіки та піклування перебувають під постійною опікою державних органів.

Oргани опіки та піклування здійснюють діяльність з питань виявлення, обліку та передачі дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків, шкіл – інтернатів різних профілів, на усиновлення тощо. Також організовують розробку та виконання заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального та духовного розвитку; здійснюють контроль за захистом прав, свобод та інтересів дітей у закладах для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Органи опіки та піклування в галузі сімейного права здійснюють ряд функцій: охоронну, виховну, превентивну, представницьку, допомагають дитині здійснювати її особисті немайнові і майнові права, та захищати її інтереси в судовому порядку[1, с.157]. Щодо юридичних осіб приватного права законодавство України закріпив правило про те, що юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки як фізична особа, крім тих, що за своєю природою можуть належати лише людині. Проте, щодо них слід закріпити спеціальну правоздатність, обсяг якої визначається актом про заснування такої юридичної особи. Отже, орган опіки та піклування, як публічне утворення з імперативними повноваженнями має спеціальну правоздатність.

Таким чином, інститут опіки i піклування – це комплексний інститут, а норми СК про опіку та піклування тлумачаться в сполученні з нормами цивільного права, що передбачають цей інститут i з нормами адміністративного права, що встановлюють, зокрема компетенцію органів опіки i піклування. Вдосконалення діючого законодавства України в сфері опіки та піклування, приєднання до міжнародних конвенцій та договорів із міжнародного приватного права, може стати запорукою належного правового регулювання опіки та піклування з метою забезпечення особистих немайнових та майнових прав дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Література

1. Гопанчук В.С. Сімейне право України / підр. – К.:Право, 2002.- 157 с.
2. Конвенція ООН про права дитини, прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1989 р. // ратифікована Постановою Верховної Ради України № 789–XII від 27.02.91 р. [Електронний ресурс].– Режим доступу до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021>
3. Конституція України : закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. [Електронний ресурс].– Режим доступу до ресурсу: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80)
4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р №2947–ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. [Електронний ресурс].– Режим доступу до ресурсу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947–14](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14)