**Міністерство освіти і науки України**

**Західноукраїнський національний університет**

**Юридичний факультет**

**Кафедра цивільного права та процесу**

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КУРСОВА РОБОТА**

**з дисципліни:**

**на тему: «Об'єкти цивільних прав»**

 **Студент групи ПР-33:**

**Голубик Вікторія Ігорівна**

**Науковий керівник:**

**к. е. н., доцент Зигрій Ольга Володимирівна**

**Національна шкала\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Кількість балів:\_\_\_\_\_\_ Оцінка: ECTS\_\_\_**

**Члени комісії \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(підпис) (прізвище та ініціали)**

**Тернопіль-2024**

**Зміст**

**Вступ.........................................................................................................3**

**РОЗДІЛ 1.Теоретичні положення об'єкти цивільних прав**

**1.1Поняття та види об'єктів цивільних прав.............................................................................................................6**

**1.2 Оборотоздатність об'єктів цивільних прав................................................................................................................11**

**РОЗДІЛ 2 Юридичний статус об'єктів цивільних прав**

**2.1 Правовий режим об'єктів цивільних прав..................................................................................................................14**

**2.2 Захист об'єктів цивільних прав в законодавстві .................................................................................................18**

**РОЗДІЛ 3 Особливості регулювання окремих об'єктів цивільних прав**

**3.1 Гроші та ціні папери як об'єкт цивільного права................................................................................................................22**

**3.2 Особисті немайнові та майнові блага як об'єкти цивільних прав...................................................................................................................26**

**Висновки.........................................................................................................29**

**Список використаних джерел.........................................................................................................30-31**

**Вступ**

**Актуальність теми.** У сучасному світі зростає складність визначення об'єктів цивільних прав через появу нових технологій, що породжує нові види майна та прав. Наприклад майно, інтелектуальна власність, віртуальні об'єкти тощо. Тема про об'єкти цивільних прав є дуже актуальною, оскільки вона стосується основних правових концепцій, які регулюють взаємовідносини між людьми та юридичними особами. Розуміння того, що може бути об'єктом цивільних прав, є важливим для визначення правового статусу різних видів майна, прав та обов'язків. Ця тема дозволяє розкрити сутність цивільного права, його призначення та обмеження. Враховуючи постійні зміни в суспільстві та економіці, а також розвиток технологій, важливо зрозуміти, як ці процеси впливають на визначення об'єктів цивільних прав і як вони впливають на сучасну правову систему.

У зв'язку зі зростанням міжнародної торгівлі та інвестицій, розуміння об'єктів цивільних прав стає ключовим для вирішення міжнародних правових питань. Важливість прав споживачів і громадян стає все більшою в умовах розвитку ринкових відносин. Чітке визначення об'єктів цивільних прав сприяє захисту їхніх інтересів. З розвитком нових технологій, які впливають на власність, контракти та інші правові аспекти, актуальність дослідження об'єктів цивільних прав зростає.

**Ступінь дослідження теми.** Вчені-юристи та практикуючі фахівці продовжують вивчати та аналізувати об'єкти цивільного права. Оскільки цивільне законодавство та соціальні норми постійно змінюються, потрібно постійно досліджувати й аналізувати їх, щоб вирішувати нові питання та тлумачити існуючі норми у нових обставинах. Були проведені дослідження різними фахівцями саме у цій сфері, а саме: Сліпченко С.О.; Калиш В.В.; Ходико Ю.Є.; Кіріяк О.В .; Пацурківський Ю.П.; Гудима -Підвербцька М.М.; Максимів Л.М.; Погребняк В.Я.; Шемет У.Р.; Косяченко К.Е.; Казміренко Д.Ю;

**Мета та завдання**: метою роботи є дослідження об'єктів цивільних прав в цивільному праві та законодавстві. Основними завданнями є:

* надати загальну характеристику об'єктів цивільних прав
* розглянути їх юридичний вплив в цивільному праві
* проаналізувати окремі об'єкти цивільних прав і їхнє значення у суспільстві.

**Об'єкт дослідження** - об'єкти цивільних прав,зокрема їхні види,оборотоздатність в цивільному праві,їх захист ,правовий режим , а також взаємодія окремих об'єктів цивільних прав.

**Предмет дослідження-** є саме ті об'єкти, які можуть бути об'єктом правовідносин у сфері цивільного права. Це включає різноманітні види майна, а також інші об'єкти, які можуть бути предметом правовідносин. Дослідження предмета об'єктів цивільних прав включає в себе аналіз їхнього правового статусу, характеристик, обмежень та правових наслідків, що виникають при їхньому володінні, користуванні або розпорядженні.

**Методи дослідження**. При написанні даної роботи були використані такі методи:

* правовий аналіз: цей метод включає аналіз текстів законів, нормативних актів та доктринальних джерел для визначення правового статусу та ролі об'єктів цивільних прав.
* історичний метод: дослідження історичного розвитку правових концепцій та інститутів, пов'язаних з об'єктами цивільних прав, дозволяє зрозуміти їхню еволюцію та вплив на сучасне законодавство.
* емпіричні методи: дослідження за допомогою анкетування, інтерв'ю, спостереження або аналізу статистичних даних може допомогти з'ясувати практичний досвід застосування правових норм щодо об'єктів цивільних прав.
* теоретичний аналіз: використання теоретичних підходів та концепцій для розуміння суті та значення об'єктів цивільних прав.

**Структура роботи** зумовлена метою і завданням дослідження, складається зі вступу, трьох розділів, що мають шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел (10 найменувань).Загальний обсяг 31 сторінки, з яких 27-основний текст.

**РОЗДІЛ 1. Теоретичні положення об'єкти цивільних прав**

**1.1 Поняття та види об'єктів цивільних прав**

Наявність об’єкта права спричиняє необхідність виникнення та існування самих правовідносин, тому принципове значення має питання про об'єкти правових відносин. Без об’єкта права позбавляється сенс існування будь-яких правовідносин. Немає у суспільстві безоб’єктних правовідносин.

 У цивільному праві значення об’єкт використовується у різних термінологічних варіантах. Це може бути і «об’єкт суб’єктного права» та «об’єкт правового регулювання», «об’єкт цивільного права » та «об’єкт цивільних правовідносин». Оцінка про спільність або про відмінність в значенні даних термінів має ґрунтуватися на наступному. Однозначно на суспільні відносини впливають норми права, а отже останні будуть розглядатися як об’єкт позитивного права.

Задоволення певних правомірних потреб суб’єкта цивільних правовідносин — це є мета вступу цих суб’єктів у правові відносини. Щоб досягнути цю мету, потрібно використати спосіб ним є суб’єктивне право як міра конкретної поведінки особи яка є гарантована юридичними обов’язками інших осіб .

Отже, здійснення суб’єктивних прав і виконання обов’язків буде характеризуватися як процес задоволення потреб. Якщо способи задоволення потреб виступає суб’єктивне право, то матеріальні і нематеріальні блага блага будуть засобом задоволення, які визнаються об’єктами суб’єктивного права, бо на їх використання спрямовується діяльність суб’єктів. Тому можна зробити висновок, що зміст правовідносин який становить об’єкт правовідносин і об’єкт суб’єкт них прав обов’язків це є одне і те ж саме.

В дослідників у науці цивільного права появилось чимало відмінностей у погляді на те, що є саме об’єктом цивільних правовідносин. Охарактеризуємо найпоширеніші. Просторове обмеження предметів матеріального світу, тобто речова концепція об’єкта. Суть у тому, що поведінка їх суб’єктів виступає, як об’єкт цивільних правовідносин,який буде належати матеріальним та нематеріальні благам. Є різна поведінка суб’єктів цивільних правовідносин, яку потрібно розрізняти у процесі їх взаємодії між собою та поведінку, яка буде спрямована на нематеріальні та матеріальні блага. Зміст цивільних правовідносин буде утворювати перша а друга - це їх об’єкт.

Теорія об’єктах правового режиму характеризується саме правовим режимом, який в собі має сукупність всіх приписів позитивно- правових, які містяться в диспозитивних та і в імперативних нормах, що не суперечить їм та в окремих випадках визначають обов’язки ,дозволи або ж заборони та права абсолютно всіх осіб з приводу тої проблеми щодо якої вони встановлені.

Можна зробити висновок, що з думки прихильників цієї концепції є не тільки об’єкт , а й те правове значення, яке буде відноситися до цього явища в силу позитивного права та який буде зазначений в суб’єктивних обов’язках та правах.

Існує підхід до розуміння об’єкта , який зазначається в нашій наступні теорії більш сучаснішій , а саме про теорію «об’єкт — благо». На теперішній час більш підтриманої стала ця теорія, в якій матеріальні та нематеріальні блага виступають як об’єктом цивільних правовідносин, як і субʼєктивного права .Все що існує об’єктивно та завдяки своїм корисним властивостям може задовольнити потребу називається - благом. Воно має і свої ознаки. [ 8, с. 1]

Перше що можна сказати це те , що благо являється явищем об’єктивної дійсності. По-друге, воно повинно мати корисні властивості, де саме ця корисність розуміється, як покращення благополуччя, полегшення або ж допомога і тд . По-третє, людина має усвідомлювати про здатність задовольнити свої потреби та про корисні властивості, тоді коли вони або вже є або знаходяться в межах її досягнення. По-четверте,обʼєкти правових відносин визначаються не лише їхніми фізичними або природними властивостями, що задовольняють людські потреби, але й через норми права, які надають їм статус суб'єктів права і обов'язків.

 Ефективне класифікування об'єктів цивільних прав стає все більш важливим зі зростанням їх кількості, щоб забезпечити зрозуміле застосування законодавства і захист прав власників. Існує багато думок науковців, судових рішень, тлумачень і навіть законодавчих доповнень щодо поняття, ознак та видів об’єктів цивільних прав.

У цивільному праві визначено, що об'єкти цивільних прав включають як матеріальні, так і нематеріальні блага, охоплюючи навіть ті, які не зазначені в сучасному законодавстві. Попри давню класифікацію, яка розглядала їх як особисто майнові та особисто немайнові, це визначення залишається актуальним.

Д.Ю. Казміренко зазначив, «Об'єктом цивільних прав може бути все те, через що особи будуть вступати у правові відносини, і яка мета їхніх прав та обов'язків для реалізації своїх законних інтересів. Це включає матеріальні та нематеріальні блага, щодо яких виникають або можуть виникати цивільні права та обов'язки. Хоча поняття об'єкта цивільних прав не має конкретного законодавчого визначення, воно є теоретичним і дослідницьким поняттям.»[1, с. 24]

На мою думку, цілком розумно використовувати законодавчі критерії для класифікації об'єктів цивільних прав, як визначено у Цивільному Кодексі України. Це дозволяє класифікувати їх залежно від призначення та комерційної цінності. Згідно з Цивільним Кодексом України, об'єкти цивільних прав можуть бути класифіковані за різними ознаками, такими як їх призначення, правовий статус і значення. Це охоплює речі і майно, послуги і роботи, результати інтелектуальної діяльності, інформацію, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. У деяких випадках можуть існувати комплексні об'єкти, що об'єднують декілька видів цих об'єктів.

Можна зробити висновок, що об’єктами цивільних прав буде все , через що виникають або здійснюються права та обов’язки та все що може стати предметом учасників в цивільному праві або їх результат діяльності.

Класифікація об'єктів цивільних прав з урахуванням їх оборотоздатності «Згідно з доктриною цивільного права, цивільний оборот означає законну передачу або перехід об'єктів цивільних прав від однієї особи до іншої. Терміни "відчуження" та "перехід" вказують на процес зміни власності об'єктів цивільного права, а "правомірність" відноситься до їх правового оформлення.»[7, с. 191].

Отже, об'єкти цивільних прав можуть мати різні статуси в обороті: вільно перебувати в обороті, бути обмежено оборотоздатними, бути вилученими з цивільного обороту або бути тісно пов'язаними з особою. Розберемо декілька :

1) Об'єкти цивільних прав - це ті, що вільно обертаються в цивільному обороті, і відчуження ними не має обмежень. Більшість таких об'єктів можна вільно відчужувати або переходять від однієї особи до іншої через правонаступництво, спадкування або інші способи.

2) Об'єкти, які є обмежено оборотоздатними, - це ті, що належать певним особам або можуть бути придбані лише за окремим дозволом.

3) Об'єкти цивільних прав, які вилучені з цивільного обороту, - це ті, що законом прямо визначені як непридатні для власності або використання особами. Наприклад, військова вогнепальна зброя належить виключно державі і використовується лише відповідними уповноваженими суб'єктами, і особи не можуть набувати її у власність [1, с.31]

4) Об'єкти, що тісно пов'язані з особою, - це ті, які не можуть бути передані в цивільний оборот, оскільки належать лише одній конкретній особі і не можуть перебувати власністю інших.

Отже, питання про об'єкти правових відносин є ключовим, оскільки наявність об'єкта права визначає необхідність виникнення та існування самої правовідносини. Без об'єкта права немає сенсу у існуванні будь-яких правовідносин. У суспільстві немає можливості мати правовідносини, які б не мали об'єкта. Класифікація об'єктів цивільних прав допомагає чітко визначити їх юридичний статус, включаючи те, яке благо вони представляють і чи можуть вони бути включені у цивільний обіг

**1.2 Оборотоздатність об'єктів цивільних прав**

Динаміку цивільних правовідносин піднімає загалом обороздатність обʼєктів цивільного права. Субʼєкту цивільних правовідносин потрібно знати, що не тільки предмет буде обʼєктом цивільних правовідносин, а і чи він сам а цивільному обороті є цим обʼєктом. По-перше це необхідно щоб дослідити головні обставини, що можуть піднімати динаміку цих правовідносин.По-друге, з приводу конкретного обʼєкта, який дає нам можливість визначити зміст правовідносин.

Що ж таке оборотоздатність обʼєктів цивільних прав ? В правовій доктрині це значення тлумачиться так , наскільки вільно може бути обʼєкт цивільного права в цивільному обороті. Цивільна оборотоздатність застосовується переважно до об'єктів цивільних прав, таких як речі, через їхні властивості і потенційну небезпеку для життя, здоров'я та майна фізичних і юридичних осіб. Однак вона також стосується суб'єктивних цивільних прав на ці майнові блага, оскільки вони нерозривно пов'язані з ними.[5, с. 86]

У юридичних джерелах та практиці правозастосування термін "оборотоздатність" часто використовується у більш широкому значенні, щоб вказати на здатність певного блага бути об'єктом цивільних прав взагалі. За динамікою оборотоздатності обʼєкти цивільного права будуть поділені : перше - це те що вільно перебувають у обороті , друге - обмеженні у вільному обороті та третє - які будуть вилучені з нього . Цивільне законодавство не є в системі оборотоздатності і тому обʼєкти будуть поділені на ті які мають взаємодію у вільному обороті, а саме ті що будуть знаходитись, та ті що обмежені і вилучені з нього.

 У цивільному обороті не будь-який об’єкт бере участь а в цивільному обороті і тому не кожне благо в силу своїх властивостей буде здатне до обороту. Перебування в обороті ще називають натуральною оборотоздатністю та потенційною здатністю до обороту. Також, у цивільному праві є поділені види обʼєктів залежно від ступеня їх оборотоздатності а саме : обʼєкти які здатні до обороту та обʼєкти які не здатні до обороту, тобто відʼємні або ж не відʼємні від субʼєкта .Зазначені вище обʼєкти які перебувають або ж обмежені або вилучені з цивільного обороту- їхня подільність має критерій, за яким з боку держави є допустимість обʼєктів до цивільного обороту. До сьогоднішнього часу поняття оборотоздатність має широке поняття в теорії права але у цивилістиці доволі різне тлумачення а зазвичай і протилежне.

 Розуміння цивільного обороту поділяються на групи щодо правового явища .Перша ,це цивільний оборот буде як задоволення потреб людини через сукупність певних норм які розподіляються через сприяння інших людей. Друга це цивільно - правові явища. Деякі науковці думають що рух суб’єктивних прав та об’єктів буде вважатись цивільним оборотом.Цивільний оборот включає не тільки право розпорядження об'єктом, але і право володіння та користування ним. Наприклад, коли купівля мисливської зброї означає оборот, а отримання її в оренду - ні, це може використовуватися як легальний спосіб обходу законних обмежень, що суперечить самій суті обмежень цивільної оборотоздатності.[5, с. 87]

Також, цивільна оборотоздатність входить до майнових благ. Зараз в юридичній науці нахилилися до тенденції не розмежовувати ці поняття і розглядати майнові права як об'єкт цивільних правовідносин і цивільного обороту, а також як складову, яка має власне місце у системі об'єктів.

Дослідники взагалі звертають увагу на те, що існує перетин змістового значення таких понять, як "річ", "майно", "майнові права", щодо взаємозв'язку об'єктів і прав на них. Це через те, що існують значні розбіжності між правами власності на матеріальні речі та правами на об'єкти, які не можуть бути власністю осіб.[3, с. 57]

Отже, можна зробити висновок, що динаміка цивільних правовідносин визначається оборотоздатністю об'єктів цивільного права, яка вказує на їхню здатність брати участь у цивільному обороті. Це важливо для аналізу обставин, що впливають на розвиток цих відносин. Оборотоздатність об'єктів може бути натуральною або потенційною, відображаючи їхню готовність до обороту. У цивільному праві існують об'єкти, які можуть бути обмежені або вилучені з обороту відповідно до законодавства. Розуміння цивільного обороту включає, як задоволення потреб через норми, так і рух суб'єктивних прав та об'єктів. Таким чином, аналіз оборотоздатності об'єктів є ключовим для розуміння і регулювання цивільних правовідносин.

**РОЗДІЛ 2**

**Юридичний статус об'єктів цивільних прав**

**2.1 Правовий режим об'єктів цивільних прав**

 У цивільному праві об’єкт зазначають як об’єкти цивільно-правових регулювання або ж як об’єкт договору або як об’єкт правочину або як об’єкт зобов’язання. Кожне з тих значень має особливі критерії але все ж таки, вони мають спільне. це те що об’єктом буде конкретне явище, яке може на щось впливати або з приводу чогось виникнути. Тому буде входити і об’єкт правового режиму, як об’єкт цивільного правовідношення.

До об’єкта правового режиму як об’єкта цивільного право відношення будуть входити нематеріальні блага та матеріальне право, але також в цю категорію буде входити і інші об'єкти.[9, с. 131]

Регулювання суспільних відносин встановлюється правовим режимом, завдяки своїй правовій природі є одним з принципів правової форми через регулятивні правові комплекси. У праві застосовується, як ми вже зазначали, регулятивні правові комплекси, тобто правовий режим не буде тільки впливати на правовий регулятивний вплив ,а і на саму поведінку учасників цивільних відносин, що буде ґрунтуватися на майнові самостійності учасників ,а також на юридичній рівності або ж вільному волевиявленні.

Характеристика об’єкта цивільного правовідношення буде правовим режимом обʼєкта цивільного правовідношення але не буде входити до характеристики особливих властивостей до певного об’єкту характерному йому, а з точки зору певних особливостей регулювання відносин суб’єктів по відношенню таких об’єктів. Об’єкти цивільних прав, а саме матеріальні та нематеріальні блага можуть піддаватися тільки фізичному впливу, а неправовому впливу, тому немає можливості розглядати їх як об’єкт такого впливу. Через поведінку суб’єктів права буде вплив на матеріальні та нематеріальні блага, закріплюючи за собою спеціальний порядок взаємовідносин суб’єктів. Суб’єкти цивільних відносин з приводу конкретного об’єкта наділяються суб’єктивними правами та юридичними обов’язками, які мають регулятивний вплив. Обов’язки та права суб’єктів у цивільному праві мають свій обсяг, який буде визначатися залежно від взаємоположення суб’єктів ,або ж особливостями цивільних відносин, які будуть утворюватися через певний об’єкт або від особливостей об’єкта цивільного правовідношення.

Об’єкт є фундаментом будь-якого правовідношення, через це у правовідносинах сторони вступаючи, здійснюють свій особистий інтерес, а також задовольняють свої потреби. Тому будь-які взаємовідносини в цивільному праві між суб’єктами утворюються через матеріальні та матеріальні блага і вони ніколи не можуть бути безоб’єктні ,саме тому об’єкт цивільного правовідношення вживається як термін -правовий режим. Значення правового режиму включає себе великий глибокий соціальний зміст права, а також вирішення соціальних ситуацій в регулюванні суспільних відносин стосовно до конкретного об’єкту. Тому, у різних ситуаціях існування правового режиму переплітається з об’єктом регульованих відносин, наприклад як правовий режим майна або ж правовий режим земель ….

Правовий режим об'єктів цивільних прав в Україні визначає, як різні об'єкти можуть бути предметом цивільних правовідносин, тобто які права та обов'язки можуть виникати щодо них. Згідно з Цивільним кодексом України, до об'єктів цивільних прав належать: речі, гроші, цінні папери, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, інші матеріальні та нематеріальні блага.

Розглянемо основні положення:

1. Речі:

 - Рухомі та нерухомі речі: нерухомі речі (земельні ділянки, будівлі) мають специфічний правовий режим, що включає державну реєстрацію прав на них. Рухомі речі не потребують такої реєстрації.

 - Подільні та неподільні речі: подільні речі можуть бути поділені без втрати свого призначення, тоді як неподільні речі втрачають своє призначення при поділі.

 - Індивідуально визначені та родові речі: індивідуально визначені речі виділяються своїми унікальними ознаками, тоді як родові речі визначаються за кількістю, вагою або мірою.

2. Гроші та валютні цінності:

 - Гроші є загальновизнаним засобом платежу, тоді як валютні цінності мають специфічний режим регулювання, зокрема, валютний контроль.

3. Цінні папери:

 - Цінні папери (акції, облігації) є документами, що засвідчують майнові права та можуть бути предметом цивільного обігу.

 4. Майнові права та обов'язки:

 - До майнових прав належать права власності та інші речові права, права вимоги за зобов’язаннями, а також права на результати інтелектуальної діяльності.

 5. Інтелектуальна власність: - Це право на результати творчої діяльності, що включають авторські права, патентні права, права на знаки для товарів та послуг, комерційні найменування та інші об'єкти.

6. Інші нематеріальні блага:

 - До них належать наприклад: право на життя, здоров'я, честь, гідність, особисту недоторканність, ім'я, а також інші особисті немайнові права.

 Щодо регулювання :Цивільний кодекс України є основним нормативно-правовим актом, що регулює правовий режим об'єктів цивільних прав. Окрім ЦКУ, значну роль відіграють спеціальні закони та підзаконні акти, які можуть деталізувати правовий режим окремих об'єктів (наприклад, Закон України "Про авторське право і суміжні права", "Про цінні папери та фондовий ринок").

Державна реєстрація: Державна реєстрація прав на деякі об'єкти, зокрема, на нерухоме майно та деякі види цінних паперів, є обов’язковою умовою для набуття або зміни права власності. Ця процедура забезпечує правову визначеність та захист прав власників.

Отже, аналізуючи можна прийти до висновку, що правовий режим об’єкта цивільного правовідношення це є регулювання особисто майнових та не майнових відносин, у цивільних відносинах ,суб’єкти будуть включати в себе : майнову самостійність учасників; юридичну рівність; вільне волевиявлення, яке буде виникати через не матеріальні та матеріальні блага. А об’єктом правового режиму — об’єкти цивільного правовідношення завжди будуть коригувати цивільні відносини, які будуть виникати через на матеріальні та матеріальні блага, а саме -об’єктів цивільних прав.

**2.2 Захист об'єктів цивільних прав в законодавстві**

Захист цивільних прав передбачає заходи з попередження, припинення порушень прав або відновлення порушених прав фізичних та юридичних осіб. Кожна людина має право на захист своїх прав та інтересів, якщо вони не суперечать принципам цивільного законодавства, а також вимогам справедливості, добросовісності та розумності.

Захист суб’єктивних цивільних прав та інтересів здійснюється у встановленому законом порядку, що передбачає використання відповідних форм, засобів і способів захисту. Законодавство визначає три окремі підстави для захисту цивільного права особи: порушення, невизнання та оспорювання цивільного права.

Порушення права – це результат протиправних дій іншої сторони, які завдали шкоди правам та інтересам особи. [6] Невизнання цивільного права виражається у пасивному запереченні наявності у особи суб’єктивного цивільного права. Хоча це безпосередньо не завдає шкоди самому праву, але створює невизначеність у правовому статусі власника цього права.

Оспорювання – це наявність конфлікту між учасниками цивільно-правових відносин щодо наявності або відсутності права у однієї зі сторін.[ 6 ]

Відповідно до статті 16 ЦК України , а саме до видів способу захисту цивільних прав та інтересів буде входити :

1.Визнання суб'єктивного права застосовується у випадках, коли існування у особи певного суб'єктивного права ставиться під сумнів, оспорюється, заперечується, або є реальна загроза таких дій.[10]

2.Визнання правочину недійсним є окремим випадком реалізації такого способу захисту, як відновлення становища, що існувало до порушення права, оскільки за своєю правовою сутністю вони збігаються. Це найбільш очевидно при поверненні сторін до первісного стану.[10b]

3.Припинення дії, яка порушує право, застосовується для запобігання майбутнім порушенням прав особи, усунення перешкод, створених порушником, і в ситуаціях, коли саме порушення не позбавляє особу суб'єктивного права, але заважає його нормальній реалізації. Це актуально у випадках триваючих правопорушень.[10]

4. Відновлення становища, яке існувало до порушення, застосовується у випадках, коли порушене право не втрачає своєї чинності і може бути фактично відновлене шляхом усунення наслідків правопорушення.[10]

5.Примусове виконання обов'язку в натурі застосовується, коли у межах цивільних правовідносин зобов'язана особа повинна передати певну річ або виконати обов'язок особисто.[10]

6.Зміна або припинення правовідношення відбувається, коли внаслідок законних вимог вони зазнали змін або припинилися, а також у випадках систематичного невиконання обов'язків однією зі сторін, а також як наслідок "санкції" за недозволену поведінку.[10]

7.Відшкодування збитків та інші методи компенсації матеріальної шкоди застосовуються як у випадках порушення договірних угод, так і у відносинах, що виникають поза договором, при невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань або заподіянні шкоди. Один з таких способів - оплата неустойки.[10]

8.Відшкодування моральної (немайнової) шкоди застосовується для компенсації фізичного та емоційного страждання, а також за порушення прав особи, що може включати фізичний біль, моральні страждання, порушення гідності, честі та ділової репутації.[10]

9. Визнання недійсними рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування.[10]

Цивільне право може бути захищене судом та інтереси іншими засобами, передбаченими угодою або законом. Особа в якої порушено право, може себе захистити не будь-яким способом, а іменно конкретним способом захисту свого права .Інколи спосіб захисту порушеного права та інтересу вказаний у конкретному законі, який регламентує певні цивільно-правові відносини. Способи захисту обʼєктів ( права та інтереси) цивільних прав законодавстві можуть відрізнятися один від одного. за поведінковим та матеріальним змістом.

Їх можна поділити на наступні види. а саме самозахист цивільних прав.

Самозахист цивільних прав включає себе охорону особисто майнових прав та інтересів, які будуть здійснені уповноваженою особою дозволених законом дій та які будуть підпорядкуватися фактичному порядку. Це є дії власника спрямовані на охорону свого ж майна. або дії які спрямовані на необхідну оборону, або ж крайню необхідність.

До порушника цивільних прав та обов’язків в цивільних правовідносинах будуть застосовані юридичні засоби правоохоронного характеру, без звернення до компетентних державних чи громадських органів, за захистом правами самим уповноваженою особою стороною в цивільному правовідносинах. Серед таких заходів впливу можна зазначити:

 1. Утримання. [6 ].

2. Відмовні.[ 6].Тобто це зміна у договорі певних умов при не правомірні поведінці контрагента або ж односторонні розірвання договору, або ж відмова виконати певні дії в особистих інтересах несправного контрагента.

3. По аналогії з санкціями -це розрахунково- кредитні заходи.[6]

4. Не виконана робота боржником за рахунок останнього виконується уповноваженою особою. [6]

5. Забезпечення конкретних платежів або ж зустрічних вимог.[6]

До порушників цивільних прав компетентними державними чи іншими органами застосовуються заходи про охорону характеру. Іншими словами це конкретні способи захисту цивільних прав та інтересів, які виконуються в юрисдикційній формі, тобто у адміністративному порядку або ж у судовому порядку.

Отже, захист об’єктів у цивільному праві є важливою складовою правової системи, яка забезпечує охорону прав і законних інтересів власників та інших осіб, що мають права на майно чи інші об’єкти цивільних прав. Основні аспекти захисту об’єктів у цивільному праві включають:

Правове регулювання, механізми захисту, способи захисту (визнання права ,відновлення положення, що існувало до порушення ,припинення дій, що порушують право, відшкодування збитків, захист немайнових прав, принципи захисту;)

 Загалом, захист об’єктів у цивільному праві спрямований на забезпечення стабільності правовідносин та охорону законних інтересів суб’єктів права. Він гарантує, що порушення прав не залишаться без належного реагування з боку держави та судової системи .Цивільні права можуть бути захищені судом або іншими засобами, передбаченими угодою чи законом. Особа, чиї права порушені, не може захищати їх будь-яким способом, а повинна використовувати конкретні способи захисту.

**РОЗДІЛ 3 Особливості регулювання окремих об'єктів цивільних прав.**

**3.1 Гроші та ціні папери як об'єкт цивільного права**

Найбільш важливими об’єктами цивільних прав є гроші та цінні папери. Насамперед гроші будуть відноситися до подільника родових речей та вони є юридично замінними речами. Але якщо порівняти їх з іншими заміни ми речима, то вони будуть визначатися не за кількістю окремих купюр, а залежно до номінал грошових одиниць які в них містяться.

Також гроші можуть стати речами індивідуально визначеними але в разі якщо вони будуть індивідуалізовані шляхом позначення номером окремого грошового знака. Не можуть бути витребувані від добросовісного набувача гроші, а саме готівкові. Адже, право власності на готівкові гроші пов’язано не з конкретною монетою, а з номінальною вартістю, яка буде відображена на цій монеті. Гроші як об’єкт цивільних прав, мають головну особливість , вони як загальний еквівалентет , мають можливість замінити собою будь-який інший об’єкт, який відноситься до майнових відносин та який має від платний характер.

Наприклад, договір позики, або дарування ,або ж міни ,являють собою приклад ,що гроші також можуть бути як і предметом окремих цивільно-правових угод.

Гривня є законним платіжним засобом в Україні. Не допускається і в окремих випадках здійснюється в порядку встановлених законодавством про валютного регулювання, використання будь-якої іноземної валюти, а також будь-яких платіжних документів іноземній валюті на території України.[ 2, с. 68]

На території України здійснюється платежі у вигляді готівкових і безготівкових розрахунків. Готівкові розрахунки у іноземній валюті або просто валюті України між фізичними особами буде здійснюватися без обмеженої суми але для юридичних осіб або для підприємців розрахунки готівкою може бути встановлено обмеження.

Сутність цінних паперах полягає в тому, що встановлюється нерозривний зв’язок між документом який засвідчує право і правом, яке буде засвідчуватися цим документом. Тому ,можна зробити висновок, що без документа немає і права та документ -це необхідне подання для здійснення вираженого в ньому права.

На сьогодні важливою особливістю цінного папера є не розрядні зв’язки права на папір і права з паперу які проявляються залежно від втілення в ньому права або від виду цінного паперу. Цінні папери є документом який відповідає встановленим законом вимогам та засвідчує інші права або зобов’язальні права передачі яких можлива тільки, якщо будуть пред’явлені такі документи. Саме тут можна сказати про специфіку цінного паперу, а саме створення нерозривного зв’язку між зобов'язанням та цінним папером.

Сучасне цивільне законодавство на сьогодні не надає конкретного поняття цінного паперу і встановлює правовий режим незалежних правових повноважень, таких як документарних і без документарних цінних паперів, які мають подібні риси в правовому регулюванні. Документарній цінні папери розглядаються не як речі , а як зобов’язання.

Загалом вони мають одні і ті ж права, але вони розрізняються у варіантах звернення конкретних вимог за цим папером, а саме мають різну форму закріплення прав та мають один зміст.

Кожен цінний папір має відповідати деяким ознакам. Виділяють характерні риси які властиві ціни паперам:

1.Автономність -особа, яка придбала цінний папір, має право на вимоги за цим папером незалежно від прав попереднього власника. [2, с. 69]

2.Презентація - це необхідність пред'явити папір боржнику та вручити його, як заміну виконання зобов'язання. [2, с. 69]

3. Легітимація - це право вимагати виконання зобов'язань за цінним папером. [2 с. 69]

4.Літтеральність - це властивість цінних паперів, яка означає, що вони надають право вимагати виконання лише тих умов, які в них зазначені.

[2,с. 69]

Також, існує ще одна ознака-формальність. Це означає, що відсутність обов'язкових реквізитів цінного паперу або його невідповідність встановленій формі - робить його недійсним. Цивільне законодавство передбачає, що цінні папери, які не відповідають вимогам щодо форми та реквізитів, не повинні визнаватися дійсними цінними паперами. Такі документи слід розглядати лише, як письмові докази.

Також , усі цінні папери поділяються на такі види: цінні папери на пред’явника, імені, ордерні. Така класифікація поділяється через легітимацією. Тобто, визнання певної особи власником конкретного суб’єктивного права та узаконення її як уповноваженого власника цінних паперів.

Цінним папером на пред'явника -документарній цінний папір. [2, с.70.] Якщо цінний папір видано на пред'явника, то фактичний власник має право вимагати виконання права з цього паперу, пред'явивши його зобов'язаній особі, яка повинна забезпечити виконання цього права власнику.

Іменні цінні папери - це документи, за якими правовласником вважається особа, вказана як власник в облікових записах, або особа, на ім'я якої видано або перейшла власність через цесію або передавальний напис. Ордерним цінним папером вважається лише документ, за яким власником визнається особа, на чиє ім'я видано цей папір, або він перейшов до неї внаслідок послідовних передач написів, або індосаментів від початкового власника. Ордерні цінні папери мають вказану особу та зазвичай містять напис щодо передачі. [2,с.71]

 З даного тексту можна зробити висновок, що гроші є замінними речами, які можуть замінити майже будь-який інший об'єкт майнових відносин. Цінні папери відповідають певним ознакам, таким як автономність, презентація, легітимація, літтеральність і формальність, і поділяються на різні види залежно від легітимації. Цінні папери та гроші мають велике значення для людей в цивільному кодексі України з точки зору захисту їх прав та регулювання фінансових відносин.

 Щодо цінних паперів, цивільний кодекс також регулює правовий статус різних видів цінних паперів та захищає права власників, забезпечуючи їхню легітимність та відповідність встановленим вимогам. Щодо грошей, цивільний кодекс України визначає їхній правовий статус як юридично замінних речей, які мають важливе значення для здійснення фінансових операцій та забезпечення обміну товарами та послугами. Отже, цивільний кодекс України забезпечує правовий режим цінних паперів та грошей, що важливо для захисту прав та інтересів громадян і підприємств у фінансовій сфері.

**3.2 Особисті немайнові та майнові блага як об'єкти цивільних прав**

Особисто та не особисто майнові блага тепер є ключовим елементом економіки та правової системи країн. Вони охоплюють різні аспекти життя людей і сприяють інноваційному розвитку.

Законодавець використовує терміни "матеріальні" та "нематеріальні" для позначення видів об'єктів, а не "майнові" та "немайнові" блага. Це призводить до того, що речі та майнові права потрапляють у різні категорії об'єктів - матеріальні та нематеріальні. Якщо б критерієм була матеріальність, то майнові права були б у тій же категорії з речами.

Хоча у теорії цивільного права було приділено увагу об’єктам майнових та особистих немайнових правовідносин, сучасні дослідження вказують на потребу уточнень стосовно їх місця в системі об’єктів цивільного права. Це дозволить визначити сутність цих благ та їх відмінності шляхом класифікації їх за найближчим родом і видовими особливостями.

Українське цивільне право розрізняє особисто немайнові та майнові блага як об'єкти цивільних прав. Особисто немайнові блага включають права особистості, такі як право на життя, гідність, свободу тощо. Майнові блага включають матеріальні цінності, такі як майно, гроші, права власності тощо. Законодавство регулює відносини, пов'язані з цими благами, встановлюючи права та обов'язки сторін, а також механізми їх захисту та відповідальності за порушення.

Особистий характер цих благ означає, що вони не можуть існувати окремо від особи без її згоди, відділено від неї. У відміну від майнових благ, які можуть існувати незалежно від особистості.

Особисто немайнові відносини можна розглядати як нематеріальні блага в цивільному праві.

Ми розуміємо нематеріальні блага, як об'єкти цивільних прав, які не мають матеріальної форми, існують часто у цифровому вигляді, можуть мати цінність, охороняються законодавством і, у визначених випадках, можуть бути передані власником. Як було вказано раніше, Цивільний кодекс України визначає перелік нематеріальних благ. Для ретельнішого аналізу розглянемо кожен з них окремо, зокрема об'єкти права інтелектуальної власності, інформацію та особисті немайнові блага.

Основою для повноцінного життя та прогресу як для окремої особи, так і для суспільства є досягнення в різних сферах інтелектуальної діяльності, таких як літературна, художня, наукова, технічна та інші, які мають нематеріальний характер.

Аналізуючи об'єкти права інтелектуальної власності, можна відзначити, що вони можуть мати матеріальний або нематеріальний характер, а також включати економічний або неекономічний зміст.

Загалом об’єкти права інтелектуальної власності мають економічний зміст а деякі не мають економічного змісту. Об’єкти які без економічного змісту мають особливе значення для нашого культурного розвитку а об’єкти з економічним змістом можуть бути використані в якості для отримання прибутку.

Також ще одним важливим складником особливо в культурній сфері є інформація відповідно до законодавства України а саме статті 177-й Цивільного Кодексу України інформація буде одним з об’єктів цивільних прав. [4,с.137]. Інформацію в цивільному праві як об’єкта більше розглядають у випадках як особисте немайнове благо в комплексі благ також як результат інтелектуальної діяльності як документ- об’єкт який може бути інформаційним товаром або ж предметом буд-якого правочину

Щодо особистих благ як на матеріальних благ то нормативного визначення як особисте благо у нашому законодавстві немає однак деякі з них закріплені та будуть охороняти з конституції України. На мою думку особисті немайнові блага розуміють блага що позбавлені якогось майнового змісту або ж нерозривно пов’язані із суб’єктами цивільного права. Також немайновими благами можуть бути зв’язок який не може існувати у відриві з конкретною особою або блага які визнані суспільством і тому будуть охоронятися цивільним законодавством.

 Дослідження показує, що поділ системи об'єктів за критерієм "матеріальності" має велике значення для цивільного права, оскільки це дозволяє визначити, які об'єкти можна розглядати як речі і застосовувати стандартні правові конструкції речового та зобов'язального права.Отже, систему об'єктів у цивільних правовідносинах можна умовно поділити на майнові об'єкти, які можна оцінити в грошовому еквіваленті, і немайнові об'єкти, які не підлягають такій оцінці.

Нематеріальними благами вважаються лише ті об'єкти, які відносяться до об'єктів інтелектуальної власності, інформації або особистих немайнових благ. Вони не є частинами матеріального світу. Особистісний характер цих благ виражається у тому, що вони не можуть існувати окремо від суб'єкта без його згоди. Майнові блага можуть існувати незалежно від особистості і не потребують її прямого зв'язку. У той час як нематеріальні блага відрізняються від матеріальних тим, що вони не мають майнового або економічного значення.

**Висновки**:

З даної теми, можна зробити висновок, що об'єкти правових відносин є ключовим елементом, без якого не може існувати самі правовідносини. Класифікація об'єктів цивільних прав допомагає чітко визначити їх юридичний статус і можливість їх включення у цивільний обіг.

Оборотоздатність об'єктів цивільного права є основним аспектом для розуміння та регулювання цивільних правовідносин. Це важливо для аналізу обставин, що впливають на розвиток цих відносин, оскільки вона вказує на готовність об'єктів брати участь у цивільному обороті. Цивільне право регулює оборотоздатність об'єктів, встановлюючи обмеження або вилучаючи їх з обороту відповідно до законодавства. Такий аналіз допомагає задовольняти потреби через норми та забезпечує рух суб'єктивних прав та об'єктів у цивільному обороті. Правовий режим об'єкта цивільного правовідношення регулює особисто-майнові та не майнові відносини в цивільних відносинах, забезпечуючи майнову самостійність учасників, юридичну рівність та вільне волевиявлення через матеріальні та нематеріальні блага. Об'єкти цивільного правовідношення, що коригують цивільні відносини, включають у себе різноманітні матеріальні та нематеріальні блага, що виникають у результаті цих відносин. Цивільний кодекс України забезпечує правовий режим цінних паперів та грошей, що є важливим для захисту прав та інтересів у фінансовій сфері. Майнові об'єкти оцінюються в грошовому еквіваленті, тоді як немайнові об'єкти, які включають нематеріальні блага, не підлягають такій оцінці, оскільки вони виражають особистісний характер та не мають майнового чи економічного значення.

**Список використаних джерел:**

1. Калиш, В. В. Види об’єктів цивільних прав. *Актуальні питання юриспруденції: виклики сучасності:* матеріали наук.-практ. конф., м.. Чернівці, 12-13 травня 2023р.

2. Кіріяк. О. В., Пацурківський, Ю. П., Гудима-Підвербецька, М. М. Цивільне право (загальна частина): навчальний посібник. Чернівці, 2021.

3. Косяченко К.Е., Шемет У.Р. Об'єкти цивільних прав: Особливості та парадокси їх визначення. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки.* Том 30 (69) № 6, Дніпро, 2019 ст.56-60.

4. Максимів. Л. М. Загальна характеристика нематеріальних благ як об’єктів цивільних прав.*Юридичний науковий журнал,* №1, 2023, ст. 136-139.

5.Погребняк В.Я. Оборотоздатність суб’єктивних цивільних прав. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки.* Том 31 (70), № 1,Харків, 2020, ст. 84-88.

6. Способи захисту цивільних прав та інтересів: Legal Aid Wiki. URL: <https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/>

7. Сліпченко, С. О. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав.. Харківський національний університет внутрішніх справ.

URL:<https://univd.edu.ua/science-issue/issue/2916>

8. Сліпченко, С. О. Поняття об’єкту цивільних прав та об’єкту цивільних правовідносин. Харківський національний університет внутрішніх справ.

URL: <https://univd.edu.ua/science-issue/issue/2916>

9. Ходико, Ю. Є. Щодо питання визначення об’єкта правового режиму об’єкта цивільного правовідношення. *Науковий журнал «Право і суспільство»,* № 1,2019, ст.139-144.

10. Цивільний кодекс України Аналіз застосування судами від 01 квітня 2014 року.-Відомості Верховної Ради України.-2014
<https://ips.ligazakon.net/document/VSS00073> (дата звернення: 09.05.2024).