**Міністерство освіти і науки України**

**Західноукраїнський національний університет**

**Юридичний факультет**

Кафедра цивільного права та процесу

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КУРСОВА РОБОТА**

**на тему: «Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин»**

Студентки групи: ПРм-12

Паламар Сніжани

Керівник: к.е.н., доц.

Зигрій О. В.

Національна шкала\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (прізвище та ініціали)

**Тернопіль – 2024**

**ЗМІСТ**

**ВСТУП ………………………………………………………………………………3**

**РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЇХ ЕЛЕМЕНТИ …………………………………………………………………….5**

1.1. Поняття, ознаки та елементи цивільних правовідносин …………………….5

1.2. Здійснення цивільних прав як елемент цивільних правовідносин ………....8

1.3. Виконання цивільних обов’язків цивільних правовідносин ……………….11

**РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ………………………...15**

2.1. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків ………………………..15

2.2. Підстави зміни та припинення цивільних прав та обов’язків ……………...20

**РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ……………………25**

**ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….30**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………32**

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Вивчення цивільних правовідносин має першорядне значення в галузі цивільного права. Ці відносини регулюють різні аспекти приватного життя, включно з правом власності, договірними зобов’язаннями, сімейними справами та особистими свободами. Розуміння природи, елементів і механізмів, що лежать в основі цивільних правовідносин, є вкрай важливим для нормального функціонування правового суспільства і захисту прав особистості. Крім того, детальний аналіз цих відносин сприяє розвитку та вдосконаленню правової бази, зміцненню соціальної стабільності, економічному процвітанню та захисту основних прав і свобод.

**Ступінь дослідження теми.** Варто зазначити, що цивільні правовідносини широко вивчаються й аналізуються юристами, практиками та дослідниками. У численних наукових книгах, юридичних статтях досліджуються різні аспекти цивільних правовідносин, включно з їхніми теоретичними засадами, практичним застосуванням і правовими наслідками. Однак динамічний характер цивільних правовідносин і соціально-економічний контекст, що постійно змінюється, потребують постійного вивчення й аналізу для розв’язання нових завдань, адаптації до нових ситуацій і забезпечення ефективного захисту прав та інтересів особи. Зокрема, дану тематику досліджували такі науковці та практики: О. Є. Аврамова, І. І. Банасевич, С. Вавженчук, О. В. Веренкіотова, П. Гуйван, І. В. Давидова, Б. Карнаух, М. Кириленко, В. М. Коссак, О. В. Ільків, А. Коструба, М. Хаменко, О. Кузьмич, В. М. Марченко та інші.

**Мета та завдання.** Метою роботи є дослідження підстав виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Основними завданнями є:

- виокремлення теоретичних аспектів цивільних правовідносин, їх елементів;

- характеристика підстав виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин;

- аналіз захисту цивільних правовідносин.

**Об’єкт дослідження -** цивільні правовідносини, які охоплюють складну мережу прав, обов’язків і взаємодій фізичних, юридичних осіб і держави в рамках цивільного права.

**Предмет дослідження -** теоретичні та практичні аспекти цивільних правовідносин, зокрема їх поняття, ознаки, елементи, підстави виникнення, зміни та припинення, а також механізми їх захисту та забезпечення.

**Методи дослідження.** Для написання даної роботи були використані такі загальнонаукові та правові методи:

- аналіз і синтез: ці методи використовувалися для виокремлення правових понять і принципів на складові частини та відтворення комплексного розуміння цивільно-правових відносин;

- індукція і дедукція: індуктивні міркування використовували для отримання загальних висновків із правових норм, а дедуктивні - для отримання конкретних наслідків із ширших правових принципів і теорій;

- порівняльний аналіз: у рамках цього методу порівнювали і зіставляли різні правові системи, підходи і тлумачення, що стосуються цивільних правовідносин, що сприяло глибшому розумінню тематики дослідження;

- доктринальний аналіз передбачає систематичний і критичний аналіз правових доктрин, теорій і принципів, пов’язаних з цивільними правовідносинами;

- формально-юридичний метод – використаний для систематичного аналізу та тлумачення правових текстів, наукових статтей, пов’язаних із цивільними правовідносинами;

- описовий метод – використаний для викладу результатів дослідження.

**Структура роботи** зумовлена метою і завданнями дослідження, складається зі вступу, трьох розділів, що мають п’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (20 найменувань). Загальний обсяг роботи – 34 сторінки, з яких 29 – основний текст.

**РОЗДІЛ 1**

**ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЇХ ЕЛЕМЕНТИ**

**1.1. Поняття, ознаки та елементи цивільних правовідносин**

На наше переконання, розуміння сутності та елементів цивільних правовідносин має вирішальне значення для забезпечення нормального функціонування суспільства, заснованого на верховенстві права та захисту прав особи. Виходячи з розуміння сутності та загального визначення поняття правовідносин, у найпростішому вигляді цивільні правовідносини можна визначити як цивільні відносини, що регулюються Цивільним кодексом України.

Цивільні правовідносини - це врегульовані цивільним законодавством майнові та особисті немайнові відносини, які ґрунтуються на вільному волевиявленні майново відокремлених та юридично рівних учасників, носіїв суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, виникають, змінюються та припиняються на основі юридичних фактів і гарантовані можливістю примусового виконання з боку держави. Вони гарантуються державою через можливість примусу. Варто зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 1 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), «цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників» [18].

Однією з ключових особливостей цивільних правовідносин є їх добровільний характер. У більшості випадків ці відносини виникають за вільним волевиявленням і згодою сторін. Наприклад, укладаючи договір, сторони добровільно погоджуються з умовами, що регулюють їхні правовідносини. Однак слід зазначити, що деякі цивільні правовідносини виникають з обставин, які не залежать від волі сторін, наприклад, спадкування або деліктна відповідальність. Ще однією суттєвою рисою цивільних правовідносин є їхній майновий характер. Багато цивільних правовідносин пов’язані з набуттям, переданням і захистом матеріальних і нематеріальних майнових прав. До них належать права власності, права інтелектуальної власності та права на різні активи.

«Розглядаючи цивільні правовідносини як правову форму, що опосередковує правовідносини між їхніми суб’єктами, до таких відносин відносяться не тільки ті, що вже врегульовані ЦКУ, а й ті, що прямо не врегульовані ЦКУ, але відповідають диспозитивному характеру таких норм та одному з визначальних принципів ЦКУ - свободі договору (пункт 3 частини 1 статті 3 Цивільного кодексу України), відносини, що виникають з актів саморегулювання і не суперечать актам Цивільного кодексу» [11, с. 97]. Цивільно-правові відносини досить широко поширені в суспільстві, оскільки виникають на підставі норм, що супроводжують людину протягом усього її життя, від народження до смерті, і регулюють практично всі аспекти приватного життя.

Оскільки цивільно-правові відносини є різновидом галузевих правовідносин, їм також притаманні риси правовідносин загалом і галузевих цивільно-правових відносин зокрема. Загальними рисами, які характеризують цивільні правовідносини, є те, що вони виникають на основі правових норм, суб’єктивних прав та обов’язків заінтересованих сторін і можливості застосування до правопорушника примусової сили держави. Для прикладу, «суттєвою особливістю цивільних правовідносин за участю споживачів є їхній комплексний (приватно-публічний) характер, зумовлений нерівноправним становищем споживачів як уразливих сторін у договірних відносинах. Публічний характер правовідносин за участю споживачів визначається тим, що держава, регулюючи економіку загалом, розглядає захист прав споживачів не просто як одну з правових систем, а й як один із пріоритетних напрямів діяльності, спрямованої на забезпечення конституційних прав людини і громадянина на життя, здоров’я, безпечне довкілля тощо» [2, с. 181].

Крім того, цивільні правовідносини часто характеризуються принципами рівності, недискримінації та поваги до прав людини. Ці принципи спрямовані на забезпечення справедливого ставлення та захист законних інтересів усіх зацікавлених сторін. Ще однією важливою особливістю є принцип добросовісності. Цей принцип вимагає від сторін діяти чесно і розумно та з повною повагою до законних інтересів інших осіб. Добросовісність є засадничим принципом, що лежить в основі всієї системи цивільного права, забезпечує сумлінне ведення справ, запобігає зловживанню правами та сприяє довірі до юридичних правочинів. Крім того, цивільні правовідносини регулюються принципом правової визначеності, який спрямований на забезпечення стабільності, передбачуваності та ясності правовідносин. Цей принцип забезпечує юридичну чинність і дотримання прав та обов’язків, встановлених у цивільних правовідносинах, і сприяє створенню атмосфери правової визначеності та довіри між сторонами.

Структура цивільних правовідносин складається з трьох основних елементів: суб’єкт, об’єкт та зміст. Закон визначає суб’єктами фізичні та юридичні особи, державу, Автономну Республіку Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші публічно-правові утворення. Фізичні та юридичні особи мають цивільну правоздатність і дієздатність. Цивільна правоздатність - це здатність мати цивільні права та обов’язки. Вона виникає при народженні і припиняється після смерті. Цивільна дієздатність - це здатність набувати цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність покладати на себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати і нести відповідальність за їх невиконання. Набуття дієздатності залежить від віку та стану здоров’я; дієздатність настає в повному обсязі після досягнення 18 років, тобто повноліття.

Об’єктами цивільних правовідносин є права і обов’язки, спрямовані на задоволення інтересів фізичних та юридичних осіб. До них належать: майно, включаючи гроші та цінні папери; інше майно, майнові права та обов’язки; результати робіт, послуг; результати інтелектуальної та творчої діяльності; інформація; інші матеріальні та нематеріальні блага. Зміст цивільних правовідносин становлять суб’єктивні права і суб’єктивні обов’язки його учасників. Суб’єктивні цивільні права - це види і міри можливої (дозволеної) поведінки управомочених осіб, що забезпечуються виконанням обов’язків іншими суб’єктами і можливістю державного примусу до них. Суб’єктивні цивільні обов’язки - міра належної поведінки суб’єкта. Суть обов’язку полягає в тому, що суб’єкт повинен або добровільно, або в силу закону вчинити певну дію, або утриматися від неї.

Отже, цивільні правовідносини є основою цивільного права і являють собою структуру, що регулює взаємодію і права фізичних та юридичних осіб у різних сферах життя. Розібравшись у поняттях, характеристиках та елементах цих відносин, можна краще зрозуміти значення цивільно-правової системи, що ефективно функціонує, у забезпеченні соціальної стабільності, економічного розвитку, захисту прав і свобод особистості.

**1.2. Здійснення цивільних прав як елемент цивільних правовідносин**

Здійснення цивільних прав є невід’ємним елементом цивільних правовідносин. Цивільні права - це основні свободи і права, що надаються фізичним і юридичним особам відповідно до цивільного законодавства. Вони включають у себе широкий спектр прав, зокрема майнові, договірні, спадкові та права особи. Ефективне здійснення цих прав має найважливіше значення для нормального функціонування та здійснення цивільних правовідносин. Варто зазначити, що «належне здійснення цивільних прав - одне з ключових питань цивільного права. Нині держави розробляють низку механізмів, спрямованих на пошук ефективних способів забезпечення цих прав. Під здійсненням цивільних прав науковці розуміють вчинення уповноваженою особою дій, спрямованих на використання наданих законом можливостей для задоволення потреб правовласника або інших осіб» [4, с. 36-37].

На наше переконання, цивільні права є одним з основних інструментів захисту інтересів громадян, їхніх свобод і прав. Існують різні права, що забезпечують захист від протиправних дій державних органів та інших осіб. До основних прав людини належать право на життя і право на громадянську безпеку. Також закріплено право на громадянські свободи та право на недоторканність приватного життя. Цивільні права забезпечують захист від протиправних дій і дотримання правил з боку державних органів. «Суб’єктивні права проголошуються в законі, але за відсутності державних правоохоронних заходів вони можуть розраховувати тільки на добровільне дотримання з боку неправомочних членів суспільства. Іншими словами, такі права стають морально гарантованими правами, що залежать винятково від суспільної свідомості та авторитету державної влади» [20, с. 224].

Тобто цивільні права - це соціальні права, які гарантують людям право вільно і в міру своїх можливостей здійснювати свої права. Цивільні права також включають право на доступ до судів і право на захист своїх прав законом. Громадянські права мають бути забезпечені всім людям без винятку і незалежно від відмінностей між ними. Тому важливо зазначити, що здійснення громадянських прав є важливим аспектом демократії. Це досягається за допомогою законів і процедур, які встановлюють рамки засобів правового захисту і правил. Закони мають бути розроблені таким чином, щоб забезпечити захист прав людей і виконання зобов'язань держави. Тому закони мають передбачати юридичні процедури, які дають змогу людям здійснювати свої права та забезпечувати дотримання конституційних норм.

Цивільні права - це фундаментальні права, якими володіють люди в цивілізованому суспільстві та які захищають їх від втручання в їхні права на свободу, особисту недоторканність, свободу думки та дискримінацію. Існують різні громадянські права, які надають людям свободу і захист. Однак право на життя - найважливіше з усіх цивільних прав. Кожна людина має право на життя та охорону здоров’я, а також на захист від насильства та приниження. Інші свободи, що гарантуються цивільними правами, включають освіту, свободу слова, релігії, об’єднання, участь у громадських організаціях і свободу від примусового судового переслідування. Такі права включають право на юридичні послуги, справедливе працевлаштування, справедливе покарання, захист від дискримінації та право власності. Цивільні права регулюються законами і конституціями штатів і щорічно регулюються національними законами. Межі цивільних прав варіюються від регіону до регіону і від юрисдикції до юрисдикції.

Реалізація цивільних прав ґрунтується на відомому принципі «дозволено все, що не заборонено законом». Це означає, що людина вільна у здійсненні своїх цивільних прав на власний розсуд у межах, наданих їй цивільним законодавством та договорами. Щербина Б. зазначає: «Із законодавчого положення про те, що особа здійснює свої права вільно, на власний розсуд, слідує важливий висновок, що особа не може примушуватися до здійснення належного їй права»[19, с. 13]. Водночас під час здійснення своїх прав вони повинні додержуватися засад громадського порядку і моралі, уникати дій, які порушують права інших осіб або завдають шкоди довкіллю чи культурній спадщині, а також не зловживати своїми правами на шкоду іншим особам. Варто також зазначити, що особа може відмовитися від майнових прав або передати їх іншим особам на підставі договору, за винагороду або без неї. Невиконання цивільного права не є підставою для його припинення, за винятком випадків, коли чинним законодавством передбачено інше. Водночас особа не може бути примушена до вчинення дій, які вона не зобов’язана вчиняти.

«У межах суб’єктивного права кожен має можливість діяти на власний розсуд. Державні органи є носіями свободи, як у своїх власних діях, так і у свободі від втручання третіх осіб. По суті, свобода є основою і змістом цивільного права. Цивільний кодекс лише як виняток із загального правила передбачає можливість запровадження обмежень з метою забезпечення справедливого правопорядку» [12, с. 24]. Здійснення таких прав забезпечується ухваленням і виконанням різних законів, прийнятих державами. До них належать міжнародні договори та закони, ухвалені державами. Цивільні права дають громадянам право на самовизначення і право на приватне життя. Захист від порушень прав людини є одним із напрямів цивільних прав. Основою для здійснення цивільних прав є закон. Цивільне право накладає на державу певні зобов’язання і передбачає право на захист прав осіб, які потерпають від порушень. Наприклад, держава повинна забезпечити дотримання правил цивільного судочинства, застосовних до кожної людини.

Варто зазначити, що деякі державні органи, такі як поліція, суди та фінансові установи, можуть обмежувати власні права громадян, якщо це необхідно для захисту суспільства, що може порушити права громадян. Права громадян також можуть бути обмежені національним законодавством. Наприклад, деякі громадянські права (наприклад, право голосу) можуть бути обмежені для громадян з обмеженими можливостями або тих, хто порушує державні правила. Вони також можуть бути обмежені для захисту прав людей, які належать до меншин, або тих, хто став жертвою держави. Деякі цивільні права забороняються із законних причин відповідно до державної політики.

Отже, здійснення цивільних прав - це практична реалізація і прояв прав і свобод, що лежать в основі всієї цивільно-правової системи, та один з основоположних елементів цивільних правовідносин. Ефективні механізми здійснення цивільних прав у поєднанні з відповідними гарантіями та обмеженнями є запорукою підтримання ефективно функціонуючої та справедливої цивільно-правової системи, що забезпечує баланс між правами особистості та інтересами суспільства.

**1.3. Виконання цивільних обов’язків цивільних правовідносин**

Цивільні обов’язки - це юридичні обов’язки щодо дотримання цивільних норм, які зобов’язують громадян вчиняти певні процеси та дії в правовому полі. До найпоширеніших зобов’язань відносяться сплата податків, збереження та захист прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення умов праці, виконання договірних зобов’язань і забезпечення безпеки дорожнього руху. Загалом громадяни зобов’язані дотримуватися принципів соціальної справедливості. «Історично, цивільні обов’язки надавали людям права і свободи у процесі судового вирішення суперечок, а також незалежного правосуддя. Відсоток громадян, які приймають свої цивільні обов’язки складно вимірювати. Адже вони часто порушують цивільні права, недбаючи про можливі наслідки. В той же час, значна частина громадян дотримується вимог закону»[13, с. 5-7].

Слід зазначити, що існує два види цивільних обов’язків: активні та пасивні. Активне зобов’язання - це зобов’язання, що вимагає від боржника вчинити певну дію. Невиконання цієї вимоги тягне за собою санкції відповідно до чинного законодавства або договору. Пасивне зобов’язання ґрунтується на існуванні права забороняти певні дії. Особа, яка несе зобов’язання, не може вчинити заборонену дію під загрозою правової санкції. Заборони можуть бути прямими або непрямими. Наприклад, пряма заборона існує щодо зобов’язання орендаря не порушувати правила користування. Непрямі заборони залежать від характеру відносин. Наприклад, право власності передбачає пасивний обов’язок усіх третіх осіб не порушувати права власника.

«Суб’єкти виконання цивільних обов’язків - це усі люди, які мають право і обов’язок на судовому рівні відповідати за цивільні зобов’язання. Це може бути фізична або юридична особа або держава. Люди можуть стати суб’єктами цивільних зобов’язань шляхом договіру або шляхом порушення закону» [13, с. 6]. Наприклад, якщо надається кредит, банк або інший фінансовий посередник зобов’язаний забезпечити заставу і повернути кошти. Договір між боржником та його посередником - це законодавчий акт про виконання цивільного зобов’язання суб’єктом цивільного зобов’язання. Існують також порушення закону, які призводять до того, що особа стає суб’єктом цивільного зобов’язання. Наприклад, особа може бути притягнута до відповідальності або змушена відшкодувати збитки за порушення правил дорожнього руху та порушення обов’язку перед іншою особою.

Виконання цивільних зобов’язань - це процедура, за допомогою якої людина виконує свої обов’язки перед іншими людьми і суспільством загалом. Цивільні обов’язки мають різні природні характеристики, основними з яких є дотримання закону, дотримання правил справедливості та відповідальність за поведінку. Законодавство встановлює певні обов’язки, яких людина повинна дотримуватися, щоб захистити себе та інших від протиправних дій. Закон вимагає від людини виконання її громадянських обов’язків. Наприклад, якщо клієнт отримав травму внаслідок неякісного обслуговування, він може подати позов до суду на винну сторону для отримання компенсації. Іншим прикладом цивільного обов’язку є дотримання закону. Найпоширенішим прикладом цивільного обов’язку є сплата податків. Рівень сплати податків варіюється залежно від країни. Ще один приклад такого обов’язку - реєстрація прав власності. Невиконання цивільного обов’язку тягне за собою відповідальність за компенсацію. За порушення державних правил можуть накладатися штрафи, термінові або постійні покарання.

Принципи виконання цивільних зобов’язань мають важливе значення для підтримання правопорядку, захисту прав і свобод громадян. В українському праві ці принципи базуються на теорії права, тобто на мірі покарання та обчисленні відповідальності, що накладається на особу за невиконання зобов’язання. До основних принципів цивільних зобов’язань належать принцип доступності, принцип законності, принцип прийняття зобов’язань, принцип розуміння зобов’язань і принцип захисту прав. Принцип доступності означає, що всі громадяни повинні мати можливість отримати доступ і зрозуміти закон і правові норми. Інший принцип, принцип законності, свідчить, що закони і правопорядок держави повинні діяти відповідно до принципів правової системи.

«Відповідна поведінка характеризує сутність суб’єктивного зобов’язання і, таким чином, слугує його системною ланкою. Вона полягає в безумовній і категоричній вимозі дотримання приписаної поведінки. Тому відповідно до пункту 2 статті 828 Цивільного кодексу України договори позики між юридичними особами, а також між юридичними та фізичними особами мають бути укладені в письмовій формі. Категорія «належне» підкреслює, так би мовити, тільки один аспект зобов’язання, а його зовнішня ознака «веління» має бути виконана» [14, с. 58].

Як уже зазначалося, виконання цивільних обов’язків є важливою частиною суспільного життя. Це містить певні права, вимоги правопорядку та обов’язки для осіб, організацій та державних органів. У рамках виконання цивільних обов’язків потрібно додержуватися принципу чесності та істинно приймати зобов’язання. У даному контексті слід зазначити, що «суб’єктивні цивільні права й обов’язки відображають статику (певний стабільний стан) правового відношення. Це ідеальна модель стану суб’єктивних прав і обов’язків, правовідносини в цілому в певний зафіксований момент часу. Тоді як здійснення суб'єктивних прав і виконання суб’єктивних обов’язків – і є «рух» правовідношення, інакше кажучи, динаміка правового явища, яке врегульовує соціальні процеси, реальну поведінку суб’єктів, постійно та невпинно відбувається в часі й просторі» [8, с. 84].

Отже, виконання цивільно-правових обов’язків гарантує практичну реалізацію прав та обов’язків, встановлених нормами права, і є одним з основоположних аспектів цивільних правовідносин. Сумлінне виконання цивільних зобов’язань відповідно до встановлених принципів дає змогу сторонам підтримувати стабільні, передбачувані та справедливі правовідносини, сприяє створенню сприятливих умов для економічної діяльності, соціальної згуртованості та захисту прав особистості.

**РОЗДІЛ 2**

**ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН**

**2.1. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків**

Цивільні права та обов’язки становлять основу цивільних правовідносин і регулюють взаємодію та правочини між фізичними, юридичними особами та державою. Ці права та обов’язки виникають не спонтанно, а внаслідок конкретних юридичних подій та обставин, які називаються підставами або юридичними фактами. Для розуміння складності цивільного права і правильного функціонування правовідносин вкрай важливо розібратися в різних підставах, що породжують цивільно-правові права та обов’язки. Відповідно до ч. 2 ст. 11 ЦКУ, «підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є:

1) договори та інші правочини;

2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;

3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;

4) інші юридичні факти» [18].

Тобто, з огляду на це можна зазначити, що цивільні права та обов’язки виникають із юридичних фактів. «Перша згадка про юридичні факти як фактичні реалії трапляється в Інституціях Гая (зокрема, договір, квазідоговір, делікт і квазіделікт). Згодом стали згадуватися односторонні угоди. Водночас римське право не виробило загального терміна для всіх підстав виникнення зобов’язань. Поняття «юридичний факт» і його визначення були введені в теорію права Ф. Савіньї. На думку Савіньї, виникнення і припинення конкретних правовідносин щодо будь-якої особи має бути зумовлене певною дією або подією (яку він визначав як юридичний факт)» [10, с. 168-169].

«У науковій і навчальній літературі під юридичними фактами розуміються конкретні життєві обставини, що викликають відповідно до норм права настання тих або інших правових наслідків - виникнення, зміна або припинення правового відношення» [17, с. 165]. Юридичний факт - це певна підстава для ухвалення акта або ситуації, що має юридичну силу. Суть юридичних фактів полягає в тому, що вони є подіями або діями, які мають бути зафіксовані в юридичному документі. На підставі цих фактів виникають цивільні права та обов’язки. Наприклад, укладення договору означає, що між двома сторонами встановлюються права та обов’язки. Інакше кажучи, усі сторони договору, підписуючи його, наділяють одна одну юридичними правами та обов’язками, які підлягають правовому захисту. Іншим прикладом юридичного факту є судове рішення, яке встановлює правове становище сторін у судовому процесі. Рішення автоматично наділяє всі сторони цивільними правами та обов’язками.

Юридичний факт - це не просто дія, а дія, що має соціально значущий сенс. Іншими словами, правовому регулюванню підлягають тільки ті дії, які зачіпають інтереси людей. До дій не належать почуття і думки. Оскільки держава зацікавлена тільки в тих діях, які приносять користь суспільству, вона насамперед опікується правовими актами громадян і організацій. Зокрема, діяння, що завдають шкоди суспільству, заборонені законом, що свідчить про особливий статус правовідносин у цій сфері. Ще однією важливою особливістю юридичних фактів є те, що вони охоплюють практично всі галузі права. Також важливо зазначити, що найчастіше ці факти оцінюються за правовими принципами, на відміну від договорів. Наприклад, допустимі такі факти, як укладення договору, набуття права власності на нерухомість або відкриття банківського рахунку. Вищезазначені факти можуть бути виміряні або обмежені правовими актами, які визначають або обумовлюють їхній зміст. Існують також факти, які не можуть бути обмежені правовими актами, але широко використовуються і визнаються в праві.

Варто зазначити, що юридичний факт - це одна з підстав виникнення цивільних прав та обов’язків. Загальна природа юридичних фактів полягає в їхній юридичній значущості, яка підтверджується їхніми правовими наслідками. З цих фактів зазвичай випливають цивільні права, пов’язані з поведінкою людини та іншими юридичними діями. Наприклад, якщо людина отримує подарунок, то дарування підтверджується юридично і виникає право на передачу подарунка. Це право відображається в договорі, що підтверджує таку передачу, і в приватних справах однієї особи іншій. Таким чином, можна зробити висновок, що юридичні факти є первинною підставою для виникнення цивільних прав та обов’язків. «До юридичних фактів належать строки. Інакше кажучи, йдеться про визначення умови як юридично значущої обставини, наявність якої породжує, змінює або припиняє важливе право чи обов'язок. Такий підхід не новий: умови як підстава виникнення правовідносин згадувалися в європейському законодавстві багато століть тому поряд з іншими юридичними фактами» [5, с. 30].

Крім того, юридичні факти можуть охоплювати різноманітні життєві події, такі як одруження, що встановлює певні права та обов’язки між подружжям, або виникнення травми чи шкоди, що породжує деліктну відповідальність та обов’язок відшкодувати шкоду винному. Крім того, цивільні права та обов’язки можуть виникати на підставі судових або адміністративних рішень. Рішення суду, арбітражу та постанови можуть покладати на сторони певні права та обов’язки, наприклад, обов’язок відшкодувати шкоду, передати майно або утриматися від певних дій. Такі рішення є юридично обов’язковими і підлягають примусовому виконанню, на них поширюється вся міць правової системи.

Також цивільні права та обов’язки виникають внаслідок неправомірних та правомірних дій. Незаконною є дія суб’єкта цивільних відносин, що суперечить нормам цивільного права або моральним принципам суспільства. Прикладами можуть слугувати відшкодування шкоди (делікт), порушення договірних зобов’язань. Правомірні дії - це дії, які відповідають вимогам закону. До них належать правочини, юридичні акти та дії, які призводять до об’єктивних результатів (винаходи, написання художніх творів).

Також договори та інші правочини є невід’ємною частиною цивільного права і правових систем усіх держав. Договори відіграють важливу роль у регулюванні відносин між фізичними та юридичними особами та виникненні цивільних обов’язків і прав. Згідно із законодавством, договір укладається, коли дві або більше фізичних чи юридичних осіб в усній або письмовій формі домовляються про виконання певних зобов’язань. У цивільних правочинах, таких як договори, закон встановлює певні права та обов’язки для громадян та організацій. До них належать право на доступ до інформації, право на захист і право на виконання зобов’язань.

Договори є однією з найпоширеніших підстав виникнення цивільних прав та обов’язків. Договір укладається між двома або більше особами, які несуть певні зобов’язання перед іншою стороною. Договори можуть укладатися для різних цілей, таких як будівництво, продаж, оренда або надання послуг. Договір також може бути представлений у вигляді певних умов, які повинна виконати інша сторона. Права та обов’язки сторін закріплюються в договорі, який може передбачати механізм втрати цих прав та обов’язків у разі невиконання договору. Закон регулює особливості договору, які забезпечують належне виконання умов договору. «Загалом, договори є однією з початкових підстав для виникнення цивільних прав та обов’язків. Договор — це юридичний документ, який закладає правила для багатьох сторін у відношенні до певної сутності або ситуації. Це може бути будь-який договір, проте зазвичай договори регулюють ділові стосунки, такі як робота, постачання, оренда та торгівля. Оскільки договори закладають правила для всіх сторін, то в них передбачаються певні права та обов’язків» [3, с. 6].

Договори підлягають примусовому виконанню і мають юридичні характеристики, які поширюються на всі договори, незалежно від їх виду. До основних положень про правові характеристики договорів належать положення щодо дійсності та порядку укладення договорів, положення щодо відповідальності за невиконання зобов’язань та положення щодо порушення договору. Також рекомендується застосовувати правові характеристики до договорів, що регулюють трудові права, договорів аутсорсингу та інших договорів. Для захисту прав та інтересів сторін договори повинні містити якомога докладнішу інформацію про умови, на яких передбачається здійснювати співпрацю або взаємодію. Також слід детально описати умови та обставини, за яких договір може бути розірвано.

Цивільні права та обов’язки ґрунтуються на інших правочинах, крім договорів. Це односторонні акти, тобто односторонні волевиявлення, в результаті яких виникають, змінюються або припиняються цивільні права та обов'язки. Зокрема, односторонніми правочинами є публічні обіцянки винагороди (статті 1144-1157 ЦК)). Давидова І. слушно зазначає: «Саме правочини (особливо контракти) створюють правові відносини, які опосередковують динаміку розвитку інформаційного суспільства і дають змогу учасникам інформаційного суспільства проявляти активність» [6, с. 40].

Основна відмінність публічної обіцянки винагороди від договору полягає в тому, що перший не вимагає від сторін взаємних зобов’язань. Це означає, що одна сторона може відмовитися від договору без шкоди для іншої сторони. Іншими словами, публічна обіцянка винагороди не накладає на сторони жодних юридичних зобов’язань. Умови для цього можуть бути різними, наприклад, досягнення певних результатів або виконання певних завдань. Така винагорода зазвичай не може бути отримана шляхом надання платних послуг, але може бути дана за успішне виконання завдання. Публічні обіцянки винагороди мають відповідати певним вимогам, наприклад, бути запропонованими і прийнятими, прийнятими до уваги і не повинні бути пов’язані з примусом або неправомірним впливом.

Крім цих базових засад, цивільні права та обов’язки можуть виникати і з інших джерел, включно зі звичаями, практикою та загальними принципами права. Ці джерела можуть заповнювати або усувати прогалини в писаному праві, даючи вказівки і встановлюючи права та обов’язки в тих сферах, де чіткі правові норми відсутні або неоднозначні. Важливо зазначити, що підстави для цивільних прав та обов’язків залежать від законодавчих вимог та обмежень. Для визнання і реалізації цих прав і обов’язків відповідно до закону можуть знадобитися певні умови, такі як правоздатність, дійсна згода і дотримання формальних процедур.

Отже, підстави виникнення цивільних прав та обов’язків різноманітні й охоплюють широке коло юридичних подій, дій та обставин. Розуміння і правильне застосування цих підстав дає змогу фізичним і юридичним особам орієнтуватися у складних цивільних правовідносинах, обстоювати свої права, виконувати свої обов’язки і підтримувати добре функціонуючу і справедливу правову систему, що сприяє соціальній стабільності та економічному процвітанню.

**2.2. Підстави зміни та припинення цивільних прав та обов’язків**

Цивільні права та обов’язки, виникнувши, не є незмінними і можуть бути змінені або припинені з різних правових підстав та за різних обставин. Розуміння цих підстав є вкрай важливим для збереження динамічності та гнучкості цивільних правовідносин, їхньої адаптації до обставин, що змінюються, а також для забезпечення ефективного розподілу і захисту прав та обов'язків. У межах цивільно-правових відносин не тільки здійснюються суб'єктивні цивільні права, а й виконуються відповідні юридичні обов’язки. Оскільки кожне суб’єктивне право має відповідний юридичний обов’язок, ці два елементи не можуть існувати незалежно один від одного.

Варто зазначити, що припинення цивільно-правових відносин є результатом спільного припинення суб’єктивного цивільного права і двох відповідних юридичних обов’язків. За загальним правилом, на практиці такі цивільні правовідносини припиняються виконанням зобов’язань в обов'язковому порядку. Припинення суб’єктивного цивільного права припиняє існування відповідного йому юридичного обов’язку. Цивільні правовідносини припиняються також унаслідок односторонніх або багатосторонніх дій особи щодо здійснення своїх прав або виконання обов’язків, установлених змістом правочину. Однією з основних підстав зміни цивільних прав та обов’язків є угода сторін. У договірних відносинах сторони часто зберігають свободу вносити зміни або переглядати свою угоду і тим самим змінювати обсяг, характер або межі своїх відповідних прав та обов’язків. Цей принцип свободи договору сприяє гнучкості та дає змогу правовим відносинам розвиватися відповідно до мінливих обставин та уподобань.

Як уже зазначалося раніше, юридичні факти - це основні умови виникнення і динаміки (зміни та припинення) цивільних правовідносин. Залежно від правових наслідків, що виникають у разі настання того чи іншого юридичного факту, юридичні факти можна поділити на правотвірні, правозмінювальні та правоприпиняльні. У даній частині роботи доцільно розглянути два останні. Дії органів державної влади, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування - це розпорядження компетентних органів, що тягнуть за собою зміну та припинення цивільних правовідносин і є обов’язковими для відповідних суб’єктів (наприклад, видача фізичним особам свідоцтв про народження, реєстрація шлюбу, усиновлення дітей, видача громадянам ордерів на житлові приміщення).

Рішення суду зазвичай є підставою для зміни або припинення цивільних правовідносин тільки у зв’язку з іншими юридичними фактами. У цьому разі рішення суду є одним із найважливіших фактів, що зумовлюють правовий результат. Фізична особа може бути оголошена померлою за наявності таких юридичних фактів: а) немає відомостей про місце проживання особи; б) особа відсутня протягом не менш як трьох років; в) набрало законної сили відповідне рішення суду про оголошення особи померлою. Після набрання чинності рішенням суду настають відповідні правові наслідки, такі як відкриття спадщини, коло спадкоємців, кредиторів і склад спадщини.

Зміни цивільних прав та обов’язків можуть також відбуватися внаслідок правочинів та односторонніх угод. Наприклад, відступлення або передача прав від однієї сторони до іншої, такі як продаж майна або делегування договірних зобов’язань, фактично змінює права та обов’язки відповідних сторін. Аналогічним чином, односторонні дії, такі як відмова від певних прав або відмова від них, можуть призвести до припинення або зміни відповідних зобов’язань. Для прикладу, відповідно до ст. 214 ЦКУ, «особа, яка уклала односторонній правочин, має право відмовитися від нього, якщо законом не передбачено інше. Якщо така відмова від правочину порушує права інших осіб, ці права мають бути захищені» [18].

Особа, яка уклала двосторонній або багатосторонній правочин, вправі відмовитися від нього за згодою сторін і в порядку, передбаченому законом, навіть якщо його умови були повністю виконані. Відмова від правочину здійснюється в тій самій формі, як якби правочин був виконаний. Правові наслідки відмови від правочину визначаються законом або угодою сторін. Таким чином будуть змінені цивільні правовідносини. «У разі розірвання або зміни договору зобов’язання припиняється чи змінюється з моменту досягнення домовленості сторін, якщо інше не встановлено договором або не обумовлено характером договірних відносин. Підстави зміни чи розірвання встановлені законом або договором, або згодою сторін, виходячи з принципу свободи договору. За загальним правилом зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін» [9, с. 64].

Юридичні дії або події також можуть призвести до зміни або припинення цивільних прав та обов’язків. До таких подій належать стихійні лиха, наприклад смерть одного з учасників, яка може призвести до припинення деяких особистих прав та обов’язків або виникнення спадкових прав та обов’язків. Для прикладу, «припинення правовідношення проживання в житлі відбувається на підставі юридичного складу із диференційованим структурним принципом його побудови: 1) дії або події, що призводить до припинення права на проживання в житлі; 2) зняття з реєстрації місця проживання (за наявності реєстрації місця проживання); 3) виселення з житла» [1, с. 162]. Крім того, такі обставини, як знищення або втрата майна, що є предметом правовідносин, також можуть призвести до припинення або зміни відповідних прав та обов’язків.

У деяких випадках підстави для зміни або припинення цивільних прав та обов’язків можуть бути встановлені законом або підзаконним актом. Деякі закони та підзаконні акти можуть встановлювати конкретні обставини або процедури, за яких права та обов’язки можуть бути змінені або припинені, наприклад, процедура банкрутства, експропріація майна для суспільних цілей або відкликання ліцензій чи дозволів. Важливо зазначити, що підстави для зміни або припинення цивільних прав та обов’язків регулюються правовими принципами та обмеженнями. Ці підстави мають бути законними та обґрунтованими і відповідати принципам добросовісності, справедливості та захисту законних інтересів. Довільна або необґрунтована зміна чи припинення порушує норми права або ущемляє права інших осіб і може бути визнана недійсною або підлягає судовому захисту.

Поряд зі здійсненням суб’єктивних цивільних прав і виконанням відповідних юридичних обов’язків, можливим варіантом припинення цивільних правовідносин є припинення існування об’єкта цивільних правовідносин. Таким чином, зникнення об’єкта права (наприклад, його втрата, фізичне знищення тощо) тягне за собою припинення цивільних правовідносин. Цивільні правовідносини можуть бути припинені внаслідок припинення існування суб’єкта правовідносин, у цьому разі останній має забезпечити правонаступництво. Припинення суб’єкта цивільних правовідносин може статися внаслідок юридичного факту, такого як подія (смерть фізичної особи, оголошення її померлою) або внаслідок правомірної дії (зміна сторін правочину, ліквідація юридичної особи тощо). Варто зазначити, що «у разі припинення правовідносин припиняються всі права та обов'язки сторін, але не відбувається покладання додаткових майнових обов'язків або позбавлення конкретних прав, і такі заходи не є заходами цивільно-правової відповідальності» [15, с. 238].

Отже, підстави зміни або припинення цивільних прав та обов’язків є різноманітними і відображають динамічний характер цивільних правовідносин. Визнання та належне регулювання цих підстав дає змогу правовій системі підтримувати баланс між стабільністю та адаптивністю, даючи змогу цивільним правам та обов’язкам розвиватися залежно від обставин, що змінюються, зберігаючи водночас цілісність і передбачуваність правовідносин.

**РОЗДІЛ 3**

**ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН**

Захист цивільних правовідносин є основоположним принципом і метою системи цивільного права. Цивільні правовідносини охоплюють широке коло прав, обов’язків і взаємодій між фізичними, юридичними особами та державою і регулюють різноманітні аспекти приватного життя, включно з власністю, договорами, сімейними відносинами і правами особистості. Забезпечення ефективного захисту цих правовідносин має важливе значення для підтримання соціальної стабільності, економічного розвитку, забезпечення свобод та інтересів особи. Захист цивільних правовідносин забезпечується комплексною правовою базою, що встановлює механізми, засоби і гарантії запобігання порушенням, розв’язання спорів і відшкодування шкоди в разі порушення або невиконання зобов’язань.

Для захисту цивільних прав та обов’язків існує окрема галузь права - цивільне право. Захист цивільних прав та обов’язків - це забезпечення прав і свобод людини за допомогою низки засобів. Насамперед, це закони, що встановлюються державою. Закони можуть обмежувати права та обов’язки людей діяти певним чином і допомагають формувати порядок у державі. Міжнародні договори також захищають громадянські права та обов’язки всіх людей. Крім законів і міжнародних договорів, існують й інші способи захисту прав та обов’язків громадян. Захист цивільних прав і обов’язків також починається з визнання людьми своїх прав і обов’язків. Це дає змогу людям здобувати знання про закони та права інших людей і запобігати їхньому порушенню.

Таким чином, захист цивільних правовідносин - це комплексний захід, який може бути застосований для забезпечення та захисту громадян від недотримання закону. Існує безліч способів захисту прав та обов’язків громадян. Право на судовий захист є одним з основних способів захисту прав та обов’язків громадян. Існує також низка місцевих і національних організацій, які допомагають громадянам брати участь у процесі захисту прав. До інших засобів захисту належать протести та скарги. Одним з основних способів захисту прав громадян є застосування законів. Уряди ухвалюють закони для захисту індивідуальних прав, і закони мають неухильно дотримуватися, щоб громадяни мали рівний доступ до цього захисту. Крім того, державні органи контролюють дотримання прав громадян, щоб не допустити їх порушення.

Варто зазначити, що захист цивільних правовідносин - це дії, спрямовані на запобігання, припинення або поновлення порушених прав, а також на відновлення порушених прав громадян і організацій. Будь-яка особа має право на захист своїх прав та інтересів, що не суперечить засадам цивільного права і вимогам справедливості, добросовісності та розумності. Засобами захисту суб’єктивних цивільних прав є закріплені в законі матеріальні та юридичні способи примусу, які використовуються для відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і впливу на правопорушника.

Захист суб’єктивних цивільних прав та інтересів здійснюється в порядку, встановленому законом, тобто шляхом застосування відповідних форм, засобів і способів захисту. ЦКУ виокремлює три самостійні підстави захисту цивільних прав особи: порушення, невизнання та оспорювання. Порушення прав означає, що права або інтереси особи були порушені неправомірними діями іншої сторони. Невизнання цивільних прав - це пасивне заперечення суб’єктивних цивільних прав особи, яке не завдає прямої шкоди суб’єктивним правам, але створює невизначеність щодо правового статусу володаря суб’єктивних прав. Спір - розбіжність між учасниками цивільних правовідносин щодо наявності або відсутності прав в однієї зі сторін.

Як спосіб захисту цивільних прав визнання прав застосовується у випадках, коли самі права є спірними, тобто коли права, що належать конкретній особі, не визнані іншою особою, або коли відсутній юридичний документ, що підтверджує належність об’єкта прав одній особі. Наприклад, якщо у власника житлового будинку немає документа про право власності, він не може розпоряджатися цим будинком і захищати свої права власника в разі порушення третьою особою. Визнання прав є засобом усунення невизначеності суб'єкта правовідносин, створення необхідних умов для їх здійснення та недопущення перешкоджання їх нормальному здійсненню третіми особами.

Під відновленням стану, який існував до порушення, мається на увазі відновлення суб’єкта фактичного та юридичного стану правовідносин до того, як суб'єктивне право було порушено або не визнано, як якщо б порушення або невизнання мало місце в той момент, який у свою чергу дає людині можливість здійснювати свої права. Припинення цивільних правовідносин - це сукупність способів і правових засобів досягнення мети правового регулювання у вигляді припинення суб’єктивних цивільних прав, обов’язків або загальних правовідносин. «Припинення цивільних правовідносин може бути виражене двома способами: 1) зміною одного або декількох елементів правовідносин; 2) припиненням усіх прав та обов’язків його учасників. У разі припинення всіх прав та обов'язків учасника правовідносин фактично припиняється право сторони, яка порушила, вимагати від іншої сторони виконання її обов’язків. Якщо обидві сторони говорять про правовідносини з правами та обов’язками, то погашаються як права, так і обов’язки кредитора. Іншими словами, погашення як прав, так і обов’язків сторони, що порушила, по суті рівнозначне» [15, с. 235].

Слід зазначити, що способи захисту цивільних правовідносин відрізняються один від одного за своїм поведінковим та матеріально-правовим змістом. За цими ознаками способи захисту цивільних прав можна класифікувати на способи самозахисту цивільних прав, заходи оперативного впливу на порушників цивільних прав та заходи правоохоронного впливу на порушників цивільних прав з боку держави або інших компетентних органів. Самозахист цивільних правовідносин - це фактичне вчинення уповноваженою особою дій, дозволених законом, з метою захисту своїх особистих або майнових прав та інтересів. Сюди відносяться, наприклад, дії, фактично вчинені власником або іншим законним володільцем з метою захисту майна, або аналогічні дії, вчинені в порядку необхідної оборони чи в надзвичайній ситуації. Заходи оперативного впливу - це правові засоби примусу, що застосовуються до порушників цивільних прав та обов'язків особами, які володіють владними повноваженнями як самі учасники цивільних правовідносин, без звернення за захистом прав до компетентних державних або громадських органів. Міра правоохоронного впливу, що застосовується державою до порушника, - це правова форма, тобто спосіб захисту цивільних прав, що реалізується в судовому або адміністративному порядку.

На наше переконання, відшкодування шкоди та інші засоби захисту майнової шкоди - один із найпоширеніших способів захисту цивільних правовідносин. Для захисту цивільних прав існують різні способи компенсації майнової шкоди. Один із них - відшкодування збитків. Відшкодувати збитки, завдані незаконними діями, можна, наприклад, якщо потерпілий втратив роботу через неправомірне розпорядження іншої особи або отримав каліцтво внаслідок незаконних дій іншої особи. Відшкодування шкоди починається з розрахунку збитків. Наприклад, якщо внаслідок пожежі було завдано майнової шкоди, її сума може бути стягнута за рахунок страхових виплат або відшкодування збитків у судовому порядку.

Згідно з українським законодавством, незаконне рішення, дію чи бездіяльність органу державної влади може бути визнано прямим рішенням суду. Це означає, що в разі подання скарги на дію чи бездіяльність органу державної влади особа має право вимагати від суду відшкодування шкоди за правопорушення, яке послужило підставою для подання скарги. «Таким чином, Основний закон встановлює, що держава несе відповідальність перед громадянами за свою діяльність і що кожен має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю під час здійснення повноважень органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами та службовцями, за рахунок держави або органів місцевого самоврядування. Право на відшкодування шкоди за рахунок коштів держави або органу місцевого самоврядування» [7, с. 20].

Таким чином, цивільні правовідносини захищаються різними правовими інструментами і механізмами. По-перше, суди і судові органи відіграють важливу роль у захисті цивільних відносин, тлумачачи і застосовуючи закон, розглядаючи суперечки і виносячи обов’язкові рішення, що забезпечують дотримання прав і обов’язків. По-друге, важливим є «альтернативне вирішення спорів: такі механізми, як арбітраж, посередництво і примирення, є альтернативними способами вирішення цивільних суперечок і пропонують швидке та економічно ефективне рішення, зберігаючи при цьому автономію і контроль сторін» [16, с. 65]. По-третє, на державні органи та регулюючі органи часто покладається завдання з контролю та забезпечення дотримання цивільного законодавства і нормативних актів для забезпечення того, щоб цивільні правовідносини здійснювалися відповідно до встановлених норм і стандартів.

По-четверте, правова система передбачає низку засобів правового захисту та примусових заходів для захисту цивільних правовідносин, включно з грошовою компенсацією, спеціальними виконавчими наказами, судовими заборонами, арештами, заставами та вилученням активів. По-п’яте, крім заходів ex post facto, захист цивільних правовідносин може передбачати превентивні заходи, як-от правова просвіта, інформаційні кампанії та просування альтернативних методів вирішення спорів, спрямовані на зниження частоти неправомірних дій і заохочення дотримання цивільного законодавства.

Отже, ефективний захист цивільних правовідносин необхідний для підтримання добре функціонуючої і справедливої правової системи, що сприяє соціальній гармонії, економічному процвітанню та захисту прав і свобод особистості. Дотримуючись принципів верховенства права, правової визначеності та доступу до правосуддя, системи цивільного права можуть забезпечити стабільну і передбачувану основу для регулювання приватної взаємодії, полегшення угод і вирішення спорів на справедливій і рівноправній основі.

**ВИСНОВКИ**

З огляду на зазначене вище у роботи, можна зробити такі висновки та пропозиції:

1. Цивільні правовідносини становлять основу цивільного права і регулюють взаємодію, права та обов’язки між фізичними, юридичними особами та державою. Розуміння понять, характеристик та елементів цих відносин є вкрай важливим для нормального функціонування правового суспільства та захисту прав особистості. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків - найважливіші складові цивільно-правових відносин, оскільки вони передбачають практичну реалізацію та забезпечення дотримання правових норм.

На наше переконання, для глибшого розуміння та застосування цивільних правовідносин доцільно наводити практичні приклади. Вони можуть підкреслити нюанси та складнощі, пов’язані з цивільними правовідносинами, такі як взаємодія індивідуальних прав і суспільних інтересів, врівноваження конкуруючих вимог і вирішення спорів. Крім того, порівняльний аналіз різних правових систем і підходів до цивільних правовідносин може дати цінні відомості та сприяти ширшому розумінню цього важливого аспекту цивільного права.

2. Цивільні права та обов’язки виникають та існують не у вакуумі, а формуються під впливом цілої низки правових підстав та обставин. Розуміння цих підстав необхідне для успішної навігації в складних цивільних правовідносинах, а також для правильного розподілу, зміни та припинення прав та обов’язків. Правова система забезпечує підґрунтя для вирішення цих питань, балансуючи між стабільністю та адаптивністю, дотримуючись принципів справедливості, добросовісності та захисту законних інтересів.

З метою вдосконалення практичного застосування концепції підстав виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків доцільно проводити детальніший аналіз конкретних юридичних документів та правочинів. Наприклад, детальне вивчення різних видів договорів, їх укладення, тлумачення та виконання може дати цінну інформацію про підстави виникнення і формування цивільних правовідносин. Крім того, порівняльне вивчення підходів різних правових систем до цих підстав може сприяти повнішому розумінню та гармонізації правової практики в різних юрисдикціях.

3. Захист цивільних правовідносин є основоположним принципом і метою системи цивільного права. Це досягається за рахунок комплексної правової бази, що встановлює механізми, засоби захисту та гарантії для запобігання порушенням, розв’язання спорів і відшкодування збитків у разі порушення або невиконання зобов’язань. Ефективні механізми захисту необхідні для підтримання соціальної стабільності, економічного розвитку та забезпечення прав і свобод особистості.

Таким чином, для подальшого зміцнення захисту цивільних правовідносин доцільно вивчити роль технологій та цифрових рішень у розширенні доступу до правосуддя та оптимізації судочинства. Інтеграція онлайн-платформ для розв’язання спорів, смарт-контрактів і систем на основі блокчейну здатна підвищити ефективність цивільного судочинства, скоротити витрати і підвищити прозорість. Крім того, можна зробити акцент на розвитку альтернативних методів вирішення спорів, аких як медіація та мирова угода, як економічно ефективних і швидких способів вирішення цивільних спорів при збереженні автономії та контролю сторін.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Аврамова О. Є. Припинення житлових правовідносин проживання: доктринальні підходи. Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX наук.-практ. конф., присвяч. 100-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. ін-ту (1962–1987 рр.) ВП Маслова (м. Харків, 4 лют. 2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 159-163.
2. Банасевич І. І. Поняття та сутність цивільних правовідносин за участю споживачів. *Юридичний бюлетень.* 2018. Вип. 7. Ч. 1. С. 177-182.
3. Вавженчук С. Деякі ознаки договору як юридичного факту та договору-правовідношення. *Підприємництво, господарство і право.* 2019. №5. С. 6-11.
4. Веренкіотова О. В. Здіснення цивільних прав: законодавчий аспект. *Прикарпатський юридичний вісник.* 2022. №3 (44). С. 36-39.
5. Гуйван П. Юридичні факти і цивільно-правові строки: порівняльна характеристика. *Юридичний вісник.* 2022. №2. С. 30-37.
6. Давидова І. В. Правочини як підстави виникнення цивільних правовідносин в інформаційному суспільстві. *Часопис цивілістики.* 2017. №27. С. 38-41.
7. Карнаух Б. Деліктна відповідальність органів публічної влади за цивільним кодексом України. *Підприємництво, господарство і право.* 2021. №3. С. 19-24.
8. Кириленко М. Суб’єктивні цивільні права та обов’язки. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 83-86.
9. Коссак В. М., Ільків О. В. Цивільно-правові наслідки набуття або збереження майна без достатньої правової підстави. *Юридичний бюлетень*. 2023. Випуск 28. С. 61-67.
10. Коструба А., Хаменко М. Генеза вчення про юридичні факти у науці цивільного права. *Право України.* 2019. №1. С. 167-185.
11. Кузьмич О. Цивільні правовідносини як один із критеріїв визначення третіх осіб у цивільному праві. *Jurnalul juridic national: teorie şi practică.* 2019. № 39(5). С. 95-98.
12. Марченко В. М. Здійснення суб’єктивних цивільних прав: нотаріальний аспект. *Приватне та публічне право.* 2020. №3. С. 24-29.
13. Надьон В. В. Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних правовідносин: *моногр.* Харків: Право, 2017. 392 с.
14. Надьон В. В. Сутність суб’єктивних прав та обов’язків учасників цивільних правовідносин. Збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Луцьк, 04-05 червня 2021 р. 2021. С. 57-59.
15. Ромащенко І. О. Припинення цивільного правовідношення як спосіб захисту цивільних прав та цивільно-правова відповідальність. Модернізація цивільно-правової відповідальності. Матвєєвські цивілістичні читання. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. Київ, 18 жовт. 2019 р. К., 2019. С. 235-238.
16. Рудницька О. П., Дем’янюк В. М. Неюрисдикційні способи захисту цивільних прав. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.* 2022. №6. С. 63-69.
17. Садова Н., Класифікація юридичних фактів у цивільному праві України. Співдружність наук: архітектура, економіка, право: матеріали VІІ Всеукраїнського студентського наукового симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 15-16 листопада 2019 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2019. С. 165-169.
18. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003, №435-IV. *Відомості Верховної Ради України.* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 05.05.2024).
19. Щербина Б. С. Здійснення цивільних прав за законодавством України. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.* 2017. №29. С. 12-16.
20. Zaika, Yuri O. The Right to Dispose of the Property in the Human Rights System. *Current challenges of Human Rights, Rule of Law and Democracy.* Еd. by R. Tabaszewski, E. KazićÇakar, N. Shulzhenko and M. Hypiak.Wydawnictwo KUL. Lublin, 2021. Рр. 213-232.