**ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ПРОСТІР"**

10.10.12 23:45 | Автор(и) КРАВЧУК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА, к.ю.н., доцент, доцент кафедри правового регулювання економіки та правознавства, Тернопільський національний економічний університет (м.Тернопіль) |

Науково-практична Інтернет-конференція 10.10.2012 - Секція №1

 Останнім часом концепт “європейський правовий простір” дістає дедалі більшого розповсюдження та визнання. Втім ґрунтовних досліджень у цій сфері є не так багато. Так, серед радянських та сучасних вітчизняних дослідників найбільш вагомими є праці С. Бєляєва, А. Саідова та М. Гнатовського.

 Сучасні науковці вкладають у зміст концепції “європейського правового простору” всі юридичні феномени, які є результатом правової діяльності європейських інтеграційних організацій, позначають механізм і результат взаємопроникнення систем національного та міжнародного права в Європі. Окремими елементами концепції “європейського правового простору” часто називають правові системи Європи; європейські міжнародні організації, у рамках яких здійснюється правове співробітництво, а також правові відносини між самими організаціями; визначені пропозиції по формуванню “європейського правового простору”, сформульовані в офіційних документах останнього часу, присвячених процесам правової інтеграції на континенті, що передбачають зближення національних правових систем держав Європи.

 Незважаючи на широке застосування, поняття “правовий простір” ще не достатньою мірою досліджене, тому потребує глибокої філософсько-теоретичної розробки.

 У науковій літературі висловлено наступні основні підходи до визначення європейського правового простору:

 1. Європейський правовий простір як регіональна політико-правова система, що знаходиться у стані формування, забезпечує правові основи реалізації загальноєвропейського співробітництва і об’єднує європейські країни, а також США і Канаду, які беруть участь у «загальноєвропейському процесі» (НБСЄ) [1, с. 120-124].

 2. Європейський правовий простір як регіональна правова система, що об’єднує національні правові системи європейських держав та США і Канади, що беруть участь у загальноєвропейському процесі, та забезпечує правові підстави «загальноєвропейського дому» [2, с. 60].

 3. Європейський правовий простір як єдині загальноєвропейські норми і стандарти, що досягаються сумісністю правових стандартів держав, зміцненням їх правових основ та укладенням необхідних для цього договорів [3, с. 48-49].

 На наш погляд, жодне із цих визначень не відображає повною мірою зміст і сутність даного явища, оскільки розуміння європейського правового простору як сукупності держав, сукупності правових систем або сукупності правових норм і стандартів є надто звуженим.

 На думку Ю. Тихомирова, термін “правовий простір” слід використовувати для позначення меж дії різних правових комплексів і правових режимів у рамках міждержавних відносин. Поряд з цим, як наголошує М. Гнатовський, становлення європейського правового простору не означає створення наддержавного права. Йдеться про вироблення різноманітних форм взаємодії та зближення держав Європи у різноманітних сферах, певного “правового мінімуму”, який забезпечував би нормальні відносини між цими державами у рамках загальноєвропейського процесу.

 Власне, дефініція М. Гнатовського, видається найбільш вдалою. Так, науковець визначає європейський правовий простір як результат взаємодії правових систем європейських держав з регіональними нормами міжнародного права та нормами, які створені шляхом правової діяльності європейських організацій [4, с. 64].

 На наш погляд, доцільно сприймати правовий простір як динамічне явище – як середовище стійких форм правового життя конкретних суб’єктів, де можна виділити ідеальний аспект (правовий простір як структура смислів, зв’язаність бажань, вимог і домагань) та реальний аспект (правовий простір як сукупність залежностей, відносин і діянь різних правових суб’єктів). Це своєрідне осереддя зіткнення множинності окремих правових просторів, множинності правових суб’єктів, які діють та усвідомлюють себе окремо і відмінно один від одного. Як раз результатом, загальним наслідком цих зіткнень, конфліктів, антагонізмів і є право (європейське право як специфічний феномен). Однак право у своїй сутності є скоріше умовою чи фундаментом взаємодій правових суб’єктів. Право – як форма різнорідності і суперечливості суспільних відносин. Мабуть тому право варто уявляти як захід взаємообмеженості окремих правових просторів європейських держав.

 Таким чином, порівняльний аналіз підходів різноманітних напрямків політичної та правової думки до процесу створення “європейського правового простору” засвідчує наявність широкого діапазону поглядів. У будь-якому разі, європейський правовий простір не можна зводити тільки до простої сукупності європейських держав чи їх правових систем, як і до сукупності їх правових просторів, ‑ це набагато складніше і глибше явище, що потребує ще детального наукового аналізу та характеристики.

 Список використаних джерел:

 1. Беляев С.А. О концепции «европейского правового пространства» /С.А. Беляев // Советское государство и право. – 1991. –‑ № 7. – ‑ С. 120-124.

 2. Саидов А.Х. Концепция «европейского правового пространства»: проблемы и перспективы / А.Х. Саидов // Московский журнал международного права. ‑– 1992. –‑ № 3. –‑ С. 59-72.

 3. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, ХХІ век / И.И. Лукашук. – М.: Спарк, 2000. – 279 с.

 4. Гнатовський М.М. Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми / М.М. Гнатовський. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – К.: Видавничий дім «Промені», 2005. – 224 с.