УДК 347.441

**Романович І. І.,** студентка,

Юридичний факультет,

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Науковий керівник: Білоусов В. М., старший викладач

**ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДАННЯ**

Інтернет та засоби електронної комунікації вже давно стали невід’ємною частиною життя суспільства. Минуло 4 роки з дня набрання чинності Законом «Про електронну комерцію», а Закону «Про електронні документи та документообіг» вже понад 15 років, але пропозиція укласти договір в електронній формі ще й досі викликає в багатьох здивування чи побоювання. Частина сумнівається в його юридичній силі, інші не знають порядку його укладання, а для когось «на папері» просто надійніше. Насправді ж угода в електронній формі нічим не поступається аналогічному документу в класичній письмовій формі.

На законодавчому рівні, а саме у Законі України «Про електронну комерцію» термін «електронний договір» тлумачиться наступним чином: це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі [1]. Відповідно до Цивільного кодексу України, якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі [2]. Тобто угода, укладена за допомогою електронних систем має юридичне значення договору, укладеного в письмовій формі. З цього випливає, що електронний договір має відповідати всім вимогам, встановленим для письмової форми правочинів, а саме: зміст зафіксований в одному або кількох електронних документах (листах); воля сторін на його вчинення виражена за допомогою електронного засобу зв’язку; підписаний сторонами у порядку, визначеному чинним законодавством [3].

Що стосується порядку укладання договорів такого типу, то в ключових моментах від схожий до процедури укладання будь-яких договорів, проте деякі етапи мають свої особливості. Традиційно укладання договору розпочинається з оферти (пропозиції укласти договір). Другою обов’язковою стадією є акцепт (тобто прийняття такої пропозиції). Форма вираження волі і оферента, і акцептанта у цих договорах є досить нетиповою: вона фіксується за допомогою різних електронних повідомлень [4].

Обов’язковою умовою для визнання чинності угоди є підписання її стогонами. Відповідно до частини 1 статті 12 Закону України «Про електронну комерцію» моментом підписання електронної правової угоди є використання:

* електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису;
* електронного підпису одноразовим ідентифікатором;
* аналога власноручного підпису за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів [1].

Електронним підписом є електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис. Наприклад, реєстрація на сайті компанії дає можливість ідентифікувати клієнта, а натискання на віртуальну кнопку “згоден”, “підтверджую”, по суті є електронним підписом.

Кваліфікований електронний підпис – це удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Електронним підписом одноразовим ідентифікатором є дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, і надсилаються іншій стороні цього договору Це комбінація цифр і букв, або тільки цифр, або тільки літер, яку ви отримуєте за допомогою електронної пошти у вигляді пароля, іноді в парі “логін-пароль”, або СМС-коду, надісланого на телефон, або іншим способом [4].

Аналог власноручного підпису – факсимільне відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису [1].

Що ж стосується доказового значення е-договорів, то Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» регламентує, що допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму. Аналогічне положення міститься в Законі України «Про електронну комерцію», відповідно до якого електронні документи (повідомлення), пов’язані з електронним правочином, можуть бути подані як докази сторонами та іншими особами, які беруть участь у судовому розгляді справи [1].

Таким чином, суспільство, хоча ще не в повній мірі, але досить часто використовує електронну комунікацію, про що свідчить прийняття спеціального Закону «Про електронну комерцію». З кожним днем електронні договори витісняють паперові, спрощуючи бізнес-процеси. Саме тому варто розвивати стандарти здійснення правочинів у електронній формі, шукати шляхи для вдосконалення та досліджувати дану тему.

Література

1. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 року // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 45. – Ст. 410.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003.– №40-44.– Ст. 356

3. Найман Н. Юридична сила e-contracts: як розцінювати договори, укладені в мережі Інтернет? / Н. Найман // Юридична газета online. – 2017.– №41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/ yuridichna-sila-econtracts

4. Філатова Н. Ю. Регулювання особливостей укладення електронних договорів: порівняльно-правовий аналіз / Н. Ю. Філатова // Проблеми законності. – 2018. – № 139.