**Міністерство освіти і науки України**

**Західноукраїнський національний університет**

 **Юридичний факультет**

Кафедра цивільного права та процесу

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КУРСОВА РОБОТА**

**з дисципліни:**

**на тему: «Договір дарування в системі цивільно-правових договорів»**

Студент групи ПР-33

Притула Олена Володимирівна

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. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ .5**

1.1. Поняття, сутність та правова природа договору дарування …………………5

1.2. Співвідношення договору дарування з суміжними цивільно-правовими договорами ………………………………………………………………………..…9

**РОЗДІЛ 2. ІСТОТНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ ……………………………………………………………..………12**

2.1. Сторони, предмет та форма договору дарування …………………………..12

2.2. Права та обов’язки сторін за договором дарування ………………….…….16

**РОЗДІЛ 3. ПРИПИНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ ……………………………………………………………………..20**

3.1. Підстави припинення договору дарування ………………………………….20

3.2. Відповідальність за порушення умов договору дарування ………………...24

**ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….28**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………30**

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Договори дарування відіграють важливу роль у системі цивільного права, сприяючи передачі майнових прав без грошової винагороди. Ця тема є досить актуальною в умовах сьогодення, оскільки регулює широке коло практик, що мають важливі правові та соціальні наслідки. Договори дарування є одним з основних способів вираження підтримки інших людей, сприяючи зміцненню соціальної солідарності та єдності.

 Правильне розуміння і застосування договору вкрай важливе для забезпечення захисту прав та інтересів як дарувальника, так і обдаровуваного. Договори дарування також мають податкові наслідки, оскільки вони можуть включати передачу значних активів і потенційно впливати на податкові зобов’язання. Фахівці в галузі права, такі як адвокати, судді та нотаріуси, відіграють ключову роль у складанні, укладенні та тлумаченні таких договорів, тому дуже важливо вивчити цю тематику. Договори дарування також мають значення для бізнесу, оскільки можуть використовуватися для цілей корпоративного дарування та спонсорства.

**Ступінь дослідження теми.** Договори дарування активно вивчаються та аналізуються вченими-юристами та практиками. Однак цивільне законодавство та соціальні норми постійно змінюються і тому потребують постійного вивчення й аналізу для розв’язання нових питань та тлумачення існуючих норм у світлі нових обставин. Зокрема дану тематику досліджували: Г. М. Аванесян, Є. М. Мостепанюк, Т. І. Биркович, Г. С. Новохат Г.С., В. Бойко, Т. О. Васильєва, Р. І. Задорожний, М. І. Шоханов, Р. В. Карпенко, Н. А. Братішко та інші.

**Мета та завдання.** Метою роботи є дослідження договору дарування в системі цивільно-правових договорів. Основними завданнями є:

- здійснити загальну характеристику договору дарування;

- виокремити істотні умови та порядок укладення договору дарування;

- проаналізувати припинення та наслідки порушення умов договору дарування.

**Об’єкт дослідження –** є договір дарування, зокрема його правова природа, істотні елементи, права та обов’язки залучених сторін, а також його місце в системі цивільно-правових договорів.

**Предмет дослідження –** є правове регулювання договору дарування, що охоплює відповідні норми цивільного законодавства. Він зосереджується на конкретних правових вимогах, умовах і наслідках, пов’язаних із укладенням, виконанням і припиненням цього типу договору.

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

**-** аналітичний метод: цей метод використовується для критичного аналізу та тлумачення правових норм та наукових праць, що стосуються договорів дарування;

- порівняльно-правовий метод: проведення порівняльного аналізу правового регулювання договорів дарування в різних юрисдикціях і правових системах з метою виявлення подібностей, відмінностей і передової практики;

- формально-юридичний: проведення систематичного аналізу законів і нормативних актів, що стосуються договорів дарування, включно з теоріями, коментарями та тлумаченнями;

- історичний метод: використаних для вивчення історичного розвитку та еволюції законодавства про дарування для розуміння причин, що лежать в основі чинного законодавства і практики;

- емпіричні методи: використання емпіричних даних і досліджень, де це може бути застосовано, для розуміння практичних питань, сприйняття і досвіду, пов’язаних з виконанням договорів дарування.

**Структура роботи** зумовлена метою і завданнями дослідження, складається зі вступу, трьох розділів, що мають шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел (20 найменувань). Загальний обсяг роботи – 32 сторінки, з яких 27 – основний текст.

**РОЗДІЛ 1**

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ**

**1.1. Поняття, сутність та правова природа договору дарування**

Договір дарування - це юридичний документ, який сприяє передачі права власності на певне майно від однієї сторони (дарувальника) до іншої (обдаровуваного) без фінансової компенсації або винагороди. Цей вид договору має важливе значення в різних правових системах, оскільки слугує засобом добровільного передання активів, матеріальних чи нематеріальних, між фізичними або юридичними особами. Відповідно до ч. 1 ст. 717 Цивільного кодексу України, «за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність» [16].

Варто зазначити, що правова мета договору дарування - передання майна власника іншій особі без взаємної винагороди. Однією з особливостей дарування є те, що воно безоплатно збільшує майно обдаровуваного за рахунок майна дарувальника. По суті, договір дарування - це заява дарувальника про намір відмовитися від права власності на майно і передати це право обдаровуваному. Він є одностороннім актом і для надання йому юридичної сили вимагає прямого прийняття з боку обдаровуваного. Суть цього договору полягає в основоположному принципі безоплатності, який відрізняє його від інших видів договорів, що передбачають обмін цінною винагородою.

Формування інституту дарування як основи для виникнення права власності в римському праві розпочалося в республіканський період (V-I ст. до н. е.). Однак доктрина дарування розглядалася тут як досить односторонній правочин, оскільки була віднесена до загальної частини цивільного права. «Різниця між широким і вузьким розумінням дарування полягає в тому, що за римським правом обмеження поширюється лише на вузьке дарування (обмеження свободи дарування між подружжям)» [3, с. 52]. У римському праві договір дарування являв собою неформальну угоду, за якою одна сторона (дарувальник) надавала іншій стороні (обдаровуваному) за рахунок власного майна певну цінність, щоб проявити щедрість по відношенню до обдаровуваного. Окремим випадком дарування була обіцянка надати будь-що, вчинити певну дію тощо, тобто обіцянка дати. Класичні римські юристи не визнавали договір дарування типовим договором, називаючи його договором, який не підпадає під жоден із видів договорів.

На сучасному етапі правова природа договору дарування ґрунтується на принципі права власності та визнанні права особи вільно розпоряджатися своїм майном. У більшості юрисдикцій закон висуває особливі вимоги до дійсності договору дарування, наприклад, правоздатність дарувальника, чітке визначення предмета (майна, що передається в дар) і прийняття дарунка обдаровуваним. Одним із ключових елементів договору дарування є намір дарувальника передати майно безоплатно. Цей намір має бути недвозначним і не повинен містити примусу, неправомірного впливу або омани. Мотиви дарувальника можуть варіюватися від щедрості по відношенню до обдаровуваного до податкового планування та благодійних цілей.

Прийняття дарунка обдаровуваним - ще один важливий аспект договору дарування. У більшості правових систем прийняття дарунка обдаровуваним є необхідною умовою для того, щоб передання права власності було повним і юридично обов’язковим. Прийняття може бути явним або мається на увазі, залежно від обставин і характеру подарованого майна. Угоди про дарування регулюються різними юридичними аспектами та потенційними обмеженнями. Наприклад, у деяких юрисдикціях можуть бути встановлені обмеження на види майна, яке може бути передано в дар, або на максимальну суму дарування, яка може бути отримана без виникнення податкових зобов’язань. Крім того, законодавство може передбачати механізми оскарження або скасування договору дарування за певних обставин, таких як неправомірний вплив, шахрайство або недієздатність дарувальника.

Договір дарування може бути взаємним і конкретизувати обов’язки обдаровуваного, проте його не можна розглядати як зустрічне надання і він не скасовує безоплатний характер правочину. Договір дарування за Цивільним кодексом України є двостороннім договором. З одного боку, він вимагає від дарувальника передати в дарунок товар або майнові права, а з іншого боку, вимагає від обдаровуваного погодитися прийняти дарунок. Тобто, договір дарування у випадку, коли обов’язки покладаються на дві сторони може бути двостороннім. Оскільки договір є двостороннім, його особливістю є те, що зобов’язання дарувальника виникає лише в тому разі, якщо дарунок має певні недоліки або особливі властивості, що можуть загрожувати життю, здоров’ю чи майну обдаровуваного або інших осіб, за винятком договорів дарування та договорів дарування, в яких обдаровуваний несе зобов’язання від імені третіх осіб. Обдаровуваний має такі зобов’язання тільки в тому разі, якщо дарувальник вимагає розірвання договору. Таким чином, виходить, що сторони договору можуть взагалі не мати жодних зобов’язань.

«До ознак договору дарування інколи відносять намір дарувальника здійснити дар. Зрозуміло, що договір дарування, як і будь-який інший правочин, характеризується як вольова, цілеспрямована дія. Разом з тим в суб’єктивному аспекті для дарування важливим є намір дарувальника. Цей намір має бути спрямований саме на здійснення дару» [5, с. 124]. Істотні договори дарування, як правило, не породжують зобов’язань. Договори дарування укладаються і виконуються в момент передання речі. Попереднє регулювання цих правовідносин нормами Цивільного кодексу УРСР 1963 року ґрунтувалося на тому, що обдаровуваний набуває право власності на майно без будь-яких зобов’язань.

Новий Цивільний кодекс України передбачає винятки з цього правила, пов’язані з двома аспектами: можливістю не набувати право власності та тягарем певних зобов’язань. По-перше, це стосується договорів дарування, які передбачають зобов’язання передати дарунок у майбутньому. Обдаровуваний є кредитором, оскільки передаються певні вимоги, а дарувальник - боржником. Вимоги до третіх осіб можуть бути передані лише на підставі відступлення прав вимоги. По-друге, обов’язок повідомити обдаровуваного про недоліки речі або її особливий характер, що можуть загрожувати життю, здоров’ю або майну обдаровуваного та інших осіб, якщо обдаровуваний знає про них. В іншому разі обдаровуваний зобов’язаний відшкодувати шкоду, якщо дарунок використовується або перебуває у володінні таким чином, що заподіює шкоду. За договором обдаровуваний має право вимагати передання дарунка, а дарувальник зобов’язаний його передати.

Особливу увагу слід звернути на безоплатний характер договору дарування. У будь-якому разі правочин не повинен містити умов про зустрічну вигоду. У пункті 2 статті 717 Цивільного кодексу України підкреслюється, що договір, який встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити від імені дарувальника дії майнового або немайнового характеру, не є договором дарування. «Дарувальник (людина, що дарує подарунок) не має права вимагати від обдаровуваного взаємності за подарунок. Дарувальник не отримує жодної матеріальної вигоди. Іншими словами, він не може вимагати натомість плату або вимагати утримання чи піклування. Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити від імені дарувальника дії майнового або немайнового характеру, не є договором дарування» [6, с. 54]. Незважаючи на свій безоплатний характер, договори дарування тягнуть за собою юридичні наслідки та зобов’язання як для дарувальника, так і для обдаровуваного. Дарувальник зобов’язаний забезпечити відсутність обтяжень або претензій третіх осіб на подароване майно, а обдаровуваний може нести певні зобов’язання, наприклад, з утримання подарованого майна або дотримання умов та обмежень, пов’язаних з даруванням.

Отже, договір дарування - це унікальний правовий інструмент, що сприяє добровільній передачі майнових прав без грошової винагороди. Його суть полягає в намірі дарувальника передати майно безоплатно і прийнятті дарунка обдаровуваним. Незважаючи на те, що до договорів дарування висуваються особливі правові вимоги та міркування, вони відіграють важливу роль у сприянні реалізації індивідуальної автономії та перерозподілі майна в рамках закону.

**1.2. Співвідношення договору дарування з суміжними цивільно-правовими договорами**

Договори дарування займають важливе місце серед цивільно-правових договорів. Незважаючи на те що договори дарування мають схожість з іншими видами договорів, вони також мають відмінні риси, які відрізняють їх від них. «Розуміння зв’язку між договорами дарування та відповідними цивільно-правовими договорами має вирішальне значення для правильного тлумачення та застосування правових принципів. Вони традиційно є однією з найбільш стабільних частин цивільного права. Внаслідок цього поняття договору дарування залишається практично незмінним у теорії цивільного права» [2, с. 125].

Одним із договорів, найбільш тісно пов’язаних із договором дарування, є договір купівлі-продажу. Обидва договори передають право власності на конкретне майно, але принципова відмінність полягає в причині передачі. У договорі купівлі-продажу перехід права власності зумовлений сплатою взаємно узгодженої ціни або винагороди. На відміну від цього, у договорі дарування передача права власності відбувається без будь-якої фінансової компенсації або розгляду між сторонами. Тобто, «безоплатність є основною кваліфікуючою ознакою, що відрізняє договори дарування від інших договорів передання права власності, а саме відсутність зустрічних вимог. Правова природа цього виду договору визначається його метою - безоплатним переданням майна іншій особі без відповідної винагороди» [4, с. 32].

Ще один вид договору, схожий з договором дарування, - це договір бартеру або міни. У цьому типі договору кожна сторона передає іншій стороні право власності на певне майно, і відбувається взаємний обмін активами. Договори дарування також передбачають передачу права власності, але в них відсутній елемент взаємності, оскільки обдаровуваний не надає винагороду або майно в обмін на подарунок. Договори дарування також можна порівняти з договорами оренди. У договорі оренди одна сторона (орендодавець або лізингодавець) надає іншій стороні (орендареві або лізингоодержувачеві) право користуватися певним майном в обмін на регулярні орендні платежі протягом певного періоду часу. На відміну від договорів дарування, за якими право власності переходить назавжди, договори оренди або лізингу допускають лише тимчасове володіння та користування майном, при цьому орендодавець або лізингоодержувач зберігає право власності.

«Той факт, що подарунки часто трапляються в повсякденному житті, робить договір дарування одним із найбільш важливих договорів, що мають соціальне значення. Оскільки договір дарування є не лише одним із найстаріших цивільно-правових договорів, а й одним із найпоширеніших, законодавцю слід звернути увагу на зміст деяких статей про договори дарування та вдосконалити окремі положення» [11, с. 51]. Зокрема, у контексті сімейного права договори дарування можуть бути пов’язані зі шлюбними контрактами та розподілом майна подружжя. Ці угоди часто передбачають передачу активів або майнових прав між подружжям або між майбутнім подружжям як засіб захисту індивідуальних інтересів або в рамках поділу майна подружжя. Шлюбні договори та угоди про розподіл майна подружжя також можуть містити елементи угод про дарування, але зазвичай вони більш повні і можуть включати додаткові положення, що стосуються подружньої підтримки, опіки над дітьми та інших подружніх питань.

Важливо зазначити, що договори дарування можуть співіснувати з іншими цивільно-правовими договорами або доповнювати їх. Наприклад, дарування може бути пов’язане із заповітом, у якому дарувальник заповідає певне майно обдаровуваному після своєї смерті. «Аналогічним чином договори дарування можуть укладатися у зв'язку з договорами купівлі-продажу або міни, у цьому разі перехід права власності є частково безоплатним і частково оплатним. Це зумовлено тим, що цивільно-правові договори посідають важливе місце в системі підстав виникнення цивільно-правових прав та обов'язків, будучи основною правовою формою, що опосередковує такі обороти цивільного обігу, як передання матеріальних цінностей та надання послуг, а також тим, що інститути цивільного права, пов’язані з майновими інтересами осіб, у минулому та й на теперішній час перебувають у стадії дослідження, розвитку й удосконалення з огляду на свою актуальність» [10, с. 241].

Незважаючи на схожість і перетин з іншими цивільно-правовими договорами, договір дарування зберігає свою унікальність і правові наслідки. Відсутність грошової компенсації та безоплатний характер передання майна відрізняють його від договорів взаємного обміну або комерційних угод. Крім того, до договорів дарування висуваються певні правові вимоги та можливі обмеження, такі як спроможність дарувальника зробити подарунок, чітке визначення предмета та прийняття його обдаровуваним. Крім того, договори дарування можуть мати податкові наслідки та наслідки для планування спадщини. Залежно від вартості подарованого майна та юрисдикції, дарувальник або бенефіціари можуть бути обкладені податком на дарування або іншими податками. Крім того, передання активів за договором дарування може вплинути на розподіл майна особи після його або її смерті і може зачепити права спадкування інших бенефіціарів.

Отже, незважаючи на те, що договори дарування мають певну схожість з іншими цивільно-правовими договорами, вони зберігають окрему правову ідентичність, яка ґрунтується на принципах безоплатності та добровільного передання майнових прав. Розуміння їхнього взаємозв’язку із суміжними договорами є вкрай важливим для юристів, фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у різноманітних угодах, пов’язаних із переданням майнових прав. З’ясувавши нюанси і взаємозв’язок між цими договорами, сторони зможуть краще зрозуміти правову ситуацію і забезпечити дотримання застосовних законів і норм.

**РОЗДІЛ 2**

**ІСТОТНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ**

**2.1. Сторони, предмет та форма договору дарування**

Як уже зазначалося раніше, договір дарування - це юридична угода, за якою одна сторона (дарувальник) добровільно передає право власності на майно іншій стороні (обдаровуваному), не одержуючи натомість жодного відшкодування або винагороди. Цей вид договору регулюється спеціальними правовими нормами, які визначають такі істотні елементи, як сторони, предмет і форма, необхідні для дійсності.

Відповідно до ч. 1 ст. 720 ЦКУ, «сторонами у договорі дарування можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальна громада» [16]. Зокрема, сторонами договору є дарувальник і обдаровуваний. Стороною договору дарування може бути будь-який суб’єкт цивільного права. Дарувальник-фізична особа має володіти відповідною правоздатністю. На відносини дарування поширюються загальні правила про обсяг правоздатності фізичної особи у цивільних відносинах. Обдаровуваним може бути будь-яка фізична особа, незалежно від обсягу її правоздатності. Юридичні особи можуть мати ті самі цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), що й фізичні особи. Таким чином, стороною договору дарування може бути юридична особа, якщо це не суперечить установчим документам юридичної особи.

Відповідно до вимог Конституції України та чинного законодавства, Автономна Республіка Крим в особі держави Україна та компетентних органів може бути дарувальником і обдаровуваним. Правовий статус територіальної громади як сторони договору дарування визначається відповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Передача майна в дарунок іншій особі є виключним правом власника майна, що є предметом договору. Неповнолітні можуть подарувати малоцінні речі, а особи віком від 14 до 18 років можуть укласти договір дарування за згодою батьків (усиновлювачів) або опікунів. Існують певні обмеження для юридичних осіб, які можуть бути стороною договору дарування. Організація може бути учасником договірних відносин, якщо це не суперечить її установчим документам.

Варто зазначити, що юридичні особи є сторонами договору дарування в межах своєї спеціальної правоздатності. Укладення договорів дарування між юридичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, не допускається, якщо статутом дарувальника прямо не передбачено право дарування. Інакше кажучи, юридична особа може бути стороною договору дарування тільки в тому разі, якщо це не суперечить цілям і предмету її діяльності, передбаченим її установчими документами або статутом. Це положення не поширюється на право юридичної особи укласти договір дарування.

У даному контексті слід зазначити, що на сторони договору дарування, як і на сторони будь-якого цивільно-правового договору, поширюються ті самі загальні вимоги щодо обсягу їхньої дієздатності, заборони на можливість одержання згоди на вчинення правочину опікуном (ст. 70 ЦК України) та вимоги щодо одержання дозволу органів опіки та піклування на вчинення певних правочинів (ст. 71 ЦК України). Крім того, законодавець встановлює додаткові обмеження на можливість укладення цього договору. Договір дарування може бути укладений представником дарувальника від імені обдаровуваного. У цьому випадку в довіреності на укладення такого договору має бути зазначено ім’я обдаровуваного.

Предмет договору дарування називається дарунком. Ним може бути рухоме майно, в тому числі гроші або цінні папери, а також рухоме майно. Це також може бути майнове право, яке дарувальник має або може набути в майбутньому. Предметом договору дарування є майно (як індивідуально-визначені товари, так і товари, визначені за загальними ознаками), що не вилучене з обігу і може перебувати у власності дарувальника. Як дарунок може виступати не тільки рухоме майно, включно з грошима та цінними паперами, а й рухоме майно, майнові права, що вже належать дарувальнику, майнові права, які можуть виникнути у зв’язку зі здійсненням прав інтелектуальної власності, та інші права.

«До нерухомого майна висуваються певні вимоги, воно повинно бути нотаріально завірено і зареєстровано. Предметом договору дарування є майнове право. Предметом договору дарування є майнове право, а майнові права мають як зобов’язальний, так і речовий характер. Відмінність майнових правовідносин від зобов’язальних полягає в тому, що предметом відносин є об’єкт діяльності суб’єкта» [7, с. 782]. Таким чином, предметом договору дарування є майно, що підлягає передачі. Майно може бути матеріальним (наприклад, нерухоме, рухоме або особисте майно) або нематеріальним (наприклад, права на інтелектуальну власність, патенти, акції). Важливо зазначити, що на деякі види майна можуть поширюватися певні правила та юридичні вимоги щодо їхнього передання або володіння. Для того щоб майно було передано в дар на законних підставах, мають бути дотримані певні критерії:

* можливість передачі: майно має бути законно переданим від дарувальника до обдаровуваного. На деякі види майна можуть поширюватися обмеження на передачу;
* право власності: дарувальник повинен володіти законним правом власності на майно, що передається в дар. Він не може подарувати майно, яке йому не належить або не має законного права передавати. «Дарувальник має бути власником відчужуваного майна. Однак цікаве питання полягає в тому, чи може дарувальник зробити подарунок товаром, який йому ще не належить. Таким чином, незрозуміло, чи можна в майбутньому укласти договір дарування і вказати в його змісті річ, яка йому не належить, але для того, щоб подарувати її обдаровуваному, він спеціально придбає такі предмети» [18, с. 181];
* ідентифікація: майно, що передається в дар, має бути чітко ідентифікованим і відрізнятися від інших активів або майна, що належать дарувальнику.

Відповідно до ст. 719 ЦКУ, договір дарування може укладатися в усній, простій письмовій і письмовій нотаріальній формі. Форма договору визначається у залежності від виду майна, що є предметом договору дарування. Наприклад, договори дарування, що стосуються предметів особистого користування або домашнього вжитку, можуть бути укладені в усній формі, в той час як договори дарування рухомого майна повинні бути укладені в письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню. Передача таких об’єктів за усною домовленістю є законною, якщо тільки суд не встановить, що обдаровуваний вступив у незаконне володіння. «Ще однією особливістю є те, що нотаріальне посвідчення договорів дарування здійснюється щодо правочинів з дарування нерухомого майна та дарування валютних цінностей між фізичними особами на суми, які перевищують 50-кратний національний мінімальний неоподатковуваний мінімум» [13, с. 69].

«Наприклад, у разі дарування побутової техніки дарувальник може передати обдаровуваному замість подарунка (техніки), паспорт на техніку або інші технічні чи гарантійні документи. У цьому разі під час укладення договору сторони висловлюють свій намір на словах, а прийняття предмета обдаровуваним підтверджується прийняттям символу предмета» [9, с. 104]. Тому, на наше переконання, дуже важливо проконсультуватися з фахівцем у галузі права, щоб зрозуміти конкретні вимоги до форми договору дарування у відповідній юрисдикції та переконатися, що всіх необхідних формальностей дотримано.

Отже, сторони, предмет і форма договору дарування є істотними елементами, що визначають дійсність і силу договору. Дарувальник і обдаровуваний повинні ретельно вивчити ці аспекти та скористатися юридичною консультацією, щоб переконатися, що їхні наміри належним чином оформлені та мають юридичну силу.

**2.2. Права та обов’язки сторін за договором дарування**

Для початку варто зазначити, що хоча договір дарування може здатися простим, він передбачає певні права та обов’язки як для дарувальника, так і для обдаровуваного. Ці права та обов’язки мають вирішальне значення для забезпечення дійсності та належного виконання передання дарунка. Дарувальник бере на себе певні зобов’язання як ініціатор дарування, а обдаровуваний набуває прав і, в деяких випадках, обов’язків як обдаровуваний. Тобто, «повністю дієздатна особа на свій розсуд розпоряджається належним їй майном. Окрім іншого вона має право подарувати все або частину свого майна іншій особі, вільно обравши контрагента за договором» [8, с. 95].

Основний обов’язок дарувальника - фактично передати право власності на обіцяне майно обдаровуваному. Це включає в себе забезпечення того, що дарувальник має юридичні повноваження і правоздатність зробити подарунок, а також надання чіткої ідентифікації та доказів володіння подарованим майном. Крім того, від дарувальника може знадобитися розкрити обдаровуваному всі наявні гарантії, застави або юридичні проблеми, пов’язані з майном. У випадку з нерухомістю та іншими цінними активами від дарувальника може знадобитися сприяння в передачі необхідної документації та співпраця з відповідними органами для завершення процесу передачі дарунка.

Якщо дарувальник знає, що недолік подарованої речі або її особливі властивості можуть загрожувати життю, здоров’ю чи майну обдаровуваного або іншої особи, він зобов’язаний повідомити про це обдаровуваного. Дарувальник, який знає про недоліки або особливі властивості подарованої речі і не повідомив про це обдаровуваного, зобов’язаний відшкодувати обдаровуваному шкоду, завдану майну, каліцтву чи іншому ушкодженню здоров'’я або смерті внаслідок володіння чи користування річчю. Відповідно, обов’язок відшкодувати шкоду покладається на дарувальника за повного дотримання таких умов:

- що шкода була заподіяна саме внаслідок нестачі або особливого характеру подарунка;

- дарувальник знав про нестачу або особливий характер дарунка і про те, що одержувач або будь-яка інша особа зазнала шкоди внаслідок нестачі або особливого характеру дарунка;

- дарувальник не повідомив обдаровуваному про недоліки або особливий характер подарунка.

Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка в майбутньому, якщо після укладення договору стан майна значно погіршиться. Наприклад, якщо обдаровуваний не виконав умови дарування або якщо здатність дарувальника вчинити дарування викликає сумніви. Однак конкретний зміст права на скасування залежить від юрисдикції та характеру дарування. Водночас дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування. З іншого боку, обдаровуваний набуває право застави на одержання подарованого майна без надання дарувальнику винагороди або компенсації. Обдаровуваний має право відмовитися від дарунка, і в цьому випадку договір дарування стає недійсним. Якщо обдаровуваний вирішує прийняти дарунок, він стає законним власником майна і може здійснювати всі права, пов’язані з правом власності, з урахуванням будь-яких умов або обмежень, накладених дарувальником або застосовним законодавством.

Варто зазначити, що «за загальним правилом, на обдаровуваного покладається лише обов’язокповернути дарунок у натурі (якщо він є збереженим) у разі розірвання договору дарування (ч. 5 ст. 727 ЦК України)» [16]. Договір дарування зобов’язує обдаровуваного вчинити або утриматись від вчинення певних майнових дій на користь третіх осіб (наприклад, передати гроші або інше майно у власність, сплатити фінансові обмеження, надати право безстрокового користування шляхом дарування або частіших дарувань, не пред’являти до третіх осіб вимог про виселення). Тобто дарувальник може обумовити це.

Обдаровуваний має право вимагати виконання зобов’язань, покладених на нього від імені третіх осіб. Якщо обдаровуваний порушує цей обов’язок, він має право розірвати договір і вимагати повернення подарунка, а в разі неможливості повернення - відшкодування його вартості. «Слід також підкреслити, що чинна правова система приділяє значну увагу правовому регулюванню відносин щодо правочинів за участю неповнолітніх та малолітніх дітей і містить низку спеціальних норм, спрямованих на захист майнових прав та інтересів дітей» [1, с. 186].

Обдаровуваний має право відмовитися від дарунка в будь-який час до прийняття дарунка за договором дарування із зобов'язанням передати дарунок у майбутньому. Договір дарування може передбачати зобов'язання дарувальника передати дарунок обдаровуваному в майбутньому зі спливом певного строку або в разі настання певних подій. При цьому обдаровуваний має право відмовитися від дарунка в будь-який час до прийняття дарунка на підставі договору дарування із зобов'язанням передання дарунка в майбутньому. «Обдаровуваний має право вимагати від дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості, якщо передбачений договором дарування строк (період), протягом якого дарувальник зобов'язаний передати дарунок у майбутньому, минув» [2, с. 125].

Майно дарувальника збільшується, коли товари або майнові права переходять від дарувальника до обдаровуваного або коли борги дарувальника погашаються. В останньому випадку частина майна обдаровуваного, що становить борг, зменшується, що відповідає збільшенню майна обдаровуваного. Як уже зазначалося, договір дарування може передбачати обов'язок обдаровуваного вчиняти або не вчиняти певних майнових дій на користь третіх осіб (наприклад, передати право власності на гроші або інше майно, сплатити грошову ренту, надати право довічного користування подарованим майном або його частиною, не вимагати виселення від третьої особи тощо) або може бути передбачено зобов'язання. Дарувальник має право вимагати від обдаровуваного виконання зобов'язань, покладених на нього від імені третіх осіб.

На обдаровуваного також можуть бути покладені певні зобов’язання, особливо якщо дарування пов’язане з постійними обов’язками або відповідальністю. Наприклад, якщо подароване майно є бізнесом або нерухомістю, обдаровуваний може бути зобов’язаний узяти на себе пов’язані з цим зобов’язання, податки і витрати на утримання. Крім того, від обдаровуваного може знадобитися дотримання умов або обмежень, накладених дарувальником, наприклад, використання майна в певних цілях або його утримання протягом певного періоду часу. Важливо, щоб обидві сторони повністю розуміли і дотримувалися своїх прав та обов’язків, щоб забезпечити безперешкодне і законне передання подарованого майна. Недотримання цих зобов’язань може призвести до спорів, юридичних ускладнень або навіть до визнання договору дарування недійсним. Звернення за кваліфікованою юридичною допомогою, особливо в разі дарування цінних активів або складних умов, може допомогти забезпечити належне врахування та захист прав і обов’язків обох сторін.

Отже, права та обов’язки сторін договору дарування нерозривно пов'язані з природою самого договору. Дарувальник робить щедрий вчинок, добровільно передаючи право власності на майно, а обдаровуваний отримує подароване майно, не надаючи нічого взамін. Однак цей, здавалося б, простий правочин тягне за собою певні обов’язки для обох сторін, щоб забезпечити дійсність і належне виконання передання дарунка.

**РОЗДІЛ 3**

**ПРИПИНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ**

**3.1. Підстави припинення договору дарування**

Договір дарування визначається юридична угода, що передбачає добровільне передання права власності на майно від однієї сторони (дарувальника) до іншої (обдаровуваного) без фінансової винагороди. Цей вид договору широко використовується в різних ситуаціях, включно із сімейними відносинами, благодійними пожертвами та передачею майна між фізичними та юридичними особами. Однак, як і інші юридично зобов’язуючі договори, договори дарування можуть бути розірвані за певних обставин.

Цивільним кодексом визначено загальні підстави розірвання договору дарування:

* розірвання договору за згодою сторін, у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом (ст. 651);
* у зв’язку з істотною зміною обставин (ст. 652).

Розірвання договору за згодою сторін означає, що сторони договору домовилися про припинення договору в певний момент часу, підписали відповідний договір і, за необхідності, нотаріально посвідчили таку угоду. «Якщо інше не передбачено договором або законом, договір може бути розірваний за взаємною згодою обох сторін. Така взаємна згода сторін є угодою про припинення цивільних прав та обов'язків. Згідно з юридичним визначенням, ця угода є двостороннім правочином. Правильне виконання угоди сторін про розірвання договору має важливе практичне значення» [17, с. 286]. Згідно зі статтею 654, зміна або розірвання договору має бути вчинена в тій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається, якщо інше не передбачено договором або законом, або не випливає з комерційної практики. Однією з основних причин розірвання договору дарування є порушення договору однією зі сторін. У договорі дарування порушення договору може мати місце, якщо дарувальник не передав обіцяне майно або обдаровуваний не виконав обумовлені умови чи зобов’язання. Наприклад, якщо в договорі дарування зазначено, що обдаровуваний повинен використовувати подароване майно для певної мети, а обдаровуваний не виконує цю умову, це може бути порушенням договору і призвести до його розірвання.

Іншою поширеною підставою для розірвання договору є шахрайство, введення в оману або неправомірний вплив під час укладення договору дарування. Якщо буде доведено, що дарувальник був примушений, обманутий або зазнав необґрунтованого впливу з боку обдаровуваного або третьої сторони, договір дарування може бути визнаний недійсним і розірваний. Мета цього положення - захистити свободу вибору дарувальника і забезпечити, щоб дарування було справді добровільним і вільним від будь-якого неправомірного впливу.

Крім того, закон передбачає ряд випадків, коли дарувальник має право розірвати договір дарування. Отже, у разі вчинення обдаровуваним умисного злочину проти життя, здоров’я чи власності обдаровуваного, його батьків, дружини (чоловіка) чи дитини обдаровуваний має право вимагати розірвання договору дарування нерухомого майна або розірвання договору, пов’язаного з даруванням. Якщо обдаровуваний умисно вбив дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування. Ще одна істотна вимога для розірвання договору дарування в цьому випадку полягає в тому, що договір дарування стосується нерухомого майна або іншого конкретного майна, що має цінність. Іншими словами, закон передбачає можливість розірвання договору дарування, якщо йдеться лише про нерухоме майно чи інше конкретне цінне майно. Таким чином, якщо предметом дарування є рухоме майно, яке не має особливої цінності, дарувальник не має права розірвати договір дарування і повернути подарунок проти волі обдаровуваного. Якщо смерть обдаровуваного настала внаслідок умисного злочинного діяння обдаровуваного, тобто позбавлення життя обдаровуваного, спадкоємці обдаровуваного мають право вимагати скасування договору дарування.

Договір дарування може бути розірвано на вимогу дарувальника, а також у разі, якщо обдаровуваний погрожує безповоротно втратити дарунок, що має велику немайнову цінність для дарувальника. Дарувальник також має право вимагати розірвання договору дарування, якщо необережне поводження дарувальника з предметом, що становить культурну цінність, може спричинити його знищення або значне пошкодження. Дарувальник також може вимагати розірвання договору, якщо обдаровуваний не справляється з предметом культурної цінності, унаслідок чого предмет договору даруваннязнищується або сильно пошкоджується. Це важливо не тільки для дарувальника, а й для суспільства. Недбале ставлення дарувальника до предмета, що має історичну, наукову або культурну цінність, - ще одна підстава для розірвання договору дарування з ініціативи дарувальника.

У цьому випадку під недбалістю розуміється таке поводження дарувальника з предметом договору дарування, що призводить до його знищення або істотного пошкодження. Тож якщо сталася така ситуація, яка призвела до втрати або істотного пошкодження дарунка, обдаровуваний може звернутися до суду з вимогою про розірвання договору дарування та повернення дарунка. Слід зазначити, що якщо такої загрози дарунку (знищення або пошкодження) немає, а дарувальник незадоволений тільки тим, що обдаровуваний розпорядився дарунком не так, як хотів дарувальник, то правових підстав для розірвання договору за цим положенням немає. Під час визначення правового режиму об'єктів, що становлять історичну, наукову або культурну цінність, слід враховувати положення законодавства про охорону пам’яток історії та культури.

Також допускається розірвання договору дарування, якщо на момент укладення договору розумові здібності дарувальника викликають сумніви. «Під час вирішення питання про наявність помилки, тобто про те, що дарувальник неправильно уявляв собі дійсність правочину та вплинув на наміри особи при укладенні договору дарування, а не договору довічного утримання, суд повинен установити вік позивача, стан його здоров’я, необхідність догляду й утримання, наявність у позивача виключного права власності на спірне нерухоме майно; наявність спору від дарувальника до обдаровуваного; Суд повинен установити відсутність фактичного передання спірного майна за договором дарування та продовження позивачем проживання у спірній квартирі після укладення договору дарування тощо» [14, с. 25]. Якщо буде встановлено, що дарувальник не володів розумовими здібностями, необхідними для розуміння характеру і наслідків дарування, договір може бути визнано недійсним, і можна вимагати його розірвання.

Слід зазначити, що до підстав для розірвання договору дарування можуть застосовуватися певні строки або встановлені законом граничні строки. Це означає, що може бути встановлений строк, протягом якого сторони повинні заявити про своє право на розірвання договору або оскаржити його дійсність. «Загальний строк позовної давності становить три роки, проте до вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік. Суд має право поновити позовну давність договору дарування, якщо з’ясується факт помилки – порушення в укладанні договору» [12, с. 142]. Бездіяльність протягом цього строку може призвести до втрати права на розірвання або оспорювання договору дарування. При розгляді питання щодо розірвання договору дарування вкрай важливо отримати юридичну консультацію та кваліфіковану пораду фахівця. Процедура розірвання таких договорів складна, і конкретні вимоги та процедури можуть різнитися залежно від юрисдикції та обставин справи.

Отже, підставами для розірвання договору дарування є порушення договору, шахрайство, введення в оману, неправомірний вплив, відсутність розумових здібностей, право дарувальника на відкликання та інші підстави, передбачені чинним законодавством або самим договором. Проте дуже важливо ретельно підійти до процедури розірвання договору за допомогою спеціалістів у галузі права, щоб забезпечити належний захист прав та інтересів усіх зацікавлених сторін.

**3.2. Відповідальність за порушення умов договору дарування**

Варто зазначити, що хоча договори дарування зазвичай вважаються щедрими вчинками, вони залишаються юридично зобов’язуючими договорами, і в разі їх порушення сторони можуть нести певну відповідальність. Характер і обсяг зобов’язань, що виникають у разі порушення договору дарування, залежить від кількох чинників, включно з конкретними умовами договору, застосовними законами та нормативними актами, а також обставинами порушення. Розуміння цих зобов’язань має вирішальне значення для забезпечення належного захисту прав та інтересів обох сторін.

«Розірвання договору є правовою підставою для припинення права власності дарувальника на подаровану річ. Дарувальник зобов’язаний повернути обдаровуваному дарунок у натурі з урахуванням нормального зносу, який міг виникнути в період, коли дарунок перебував у власності обдаровуваного. Правильне застосування встановлених норм матеріального права щодо недійсності договорів дарування має вирішальний вплив на рішення суду в таких правовідносинах. Це пов’язано з тим, що воно є необхідною умовою настання правових наслідків і, відповідно, захисту прав сторін щодо предмета договору» [19, с. 440].

Це означає, що дарувальник не може надати фінансову компенсацію замість подарунка або відшкодувати вартість подарунка, залишивши його собі. Тому подарована річ має бути повернута незалежно від її стану. Водночас дарувальник не має права відмовитися від прийняття таких предметів на тій підставі, що вони втратили своє первісне призначення або значно погіршилися. Крім того, дарувальник не має права вимагати відшкодування шкоди. Закон також не передбачає можливості відшкодування дарувальнику витрат, пов’язаних з утриманням або поліпшенням подарунка, або розірвання договору дарування з вищевказаних причин.

Проте одним з основних зобов’язань, що можуть виникнути внаслідок порушення договору дарування, є обов’язок відшкодувати стороні, яка не порушила договір, будь-які збитки або шкоду, яких вона зазнала внаслідок порушення. Якщо дарувальник порушує договір, обдаровуваний має право на компенсацію витрат і збитків, яких він зазнав у зв’язку з отриманням обіцяного подарунка. І навпаки, якщо обдаровуваний порушує договір, він може зажадати компенсації за збитки або шкоду, наприклад, зниження вартості подарованого майна внаслідок дій або бездіяльності обдаровуваного.

Крім грошової компенсації, сторона, яка не порушила договір, може також вимагати справедливих засобів захисту, таких як конкретне виконання або розірвання договору. Конкретне виконання передбачає винесення судового наказу, що зобов'язує сторону, яка порушила, виконати свої договірні зобов'язання. Наприклад, якщо дарувальник не передає обіцяне майно, обдаровуваний може вимагати судового наказу, що зобов'язує дарувальника завершити передачу. Крім того, якщо обдаровуваний порушує умови договору дарування, він може вимагати розірвання договору.

Варто зазначити, що кримінальне правопорушення, вчинене обдаровуваним, само по собі є аморальним явищем. Тому вчинення такого правопорушення по відношенню до дарувальника повинно мати цивільно-правові наслідки. До таких наслідків закон відносить скасування договору дарування рухомого майна. У цьому випадку дарувальник має право розірвати договір дарування і вимагати повернення подарованої речі або відшкодування її вартості. Незалежно від того, чи був договір дарування укладений із зобов’язанням передати дарунок у майбутньому, чи дарувальник уже передав дарунок, а обдаровуваний прийняв його, закон чітко визначає умови (підстави) виникнення прав дарувальника. Якщо смерть дарувальника настала внаслідок умисного злочинного діяння дарувальника (позбавлення життя дарувальника), спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування.

Важливо зазначити, що відповідальність за порушення договору дарування може підлягати певним обмеженням і виняткам. Наприклад, може бути встановлений строк давності, протягом якого сторона може подати позов про порушення договору. «Слід також зазначити, що якщо суд віднесе справу про недійсність фіктивного договору дарування, укладеного з метою приховування майна боржника, до категорії дрібних, то може бути порушене право на справедливий судовий розгляд, оскільки розгляд справи цієї категорії може бути значно затягнутий» [20, с. 72]. Крім того, сторони договору дарування можуть включити до нього положення, що визначають або обмежують їхні відповідні зобов’язання в разі порушення договору. Наприклад, дарувальник може включити положення, що обмежує засоби правового захисту обдаровуваного у разі порушення договору, а обдаровуваний може погодитися відшкодувати дарувальникові збитки за певними зобов’язаннями, що виникли внаслідок дій або бездіяльності обдаровуваного.

Варто також зазначити, що порушення договору дарування може мати наслідки, які виходять за межі договірної сфери. Наприклад, якщо порушення пов’язане з шахрайством або злочинною поведінкою, відповідальну сторону може бути притягнуто до додаткової юридичної відповідальності, такої як штрафи, залежно від тяжкості правопорушення та застосовного законодавства. «Розірвання договору дарування є правовою підставою для припинення цивільних прав та обов’язків (припинення зобов’язань) між сторонами. Слід зазначити, що правове регулювання договорів дарування в Цивільному кодексі України в більшості випадків адекватно захищає права та законні інтереси як дарувальника, так і обдаровуваного» [15, с. 49]. Щоб знизити ризики, пов’язані з порушенням договорів дарування, важливо, щоб обидві сторони уважно прочитали і зрозуміли умови договору перед його укладенням. Крім того, можна звернутися за юридичною консультацією, щоб переконатися, що договір складено правильно і що сторони обізнані про свої права, обов’язки та потенційну відповідальність.

Отже, відповідальність, що виникає внаслідок порушення договору дарування, може варіюватися залежно від конкретних обставин і застосовного законодавства. Потенційна відповідальність може включати в себе грошові збитки, засоби правового захисту і, в деяких випадках, додаткові правові наслідки. Розуміючи ці зобов’язання і вживаючи запобіжних заходів для дотримання умов договору, обидві сторони можуть мінімізувати ризики, пов'язані з потенційними порушеннями, і захистити свої інтереси.

**ВИСНОВКИ**

З огляду на зазначене в роботі вище, можна зробити такі висновки:

1. Договір дарування - це унікальний правовий інструмент, що дозволяє передавати майнові права без фінансової винагороди. Він ґрунтується на засадах щедрості та соціальної солідарності й відображає альтруїстичну природу людських відносин. Правова природа договору дарування відрізняється від інших видів договорів, оскільки передбачає одностороннє безоплатне передання майнових прав.

Було в роботі виокремлено те, що договори дарування мають певну схожість з іншими видами цивільно-правових договорів, такими як договори купівлі-продажу, оренди та позики. Однак для правильного юридичного тлумачення та застосування важливо відрізняти договори дарування від цих суміжних договорів. Також було описано основні відмінності між договорами дарування та суміжними договорами, а також виділено унікальні особливості та правові наслідки, пов’язані з кожним типом договору. Розуміючи взаємозв’язок і межі цих договорів, юристи та приватні особи зможуть ухвалювати обґрунтовані рішення та уникати можливих суперечок і неправильного тлумачення.

2. Сторони договору дарування, предмет передачі та форма договору є важливими факторами, що визначають дійсність і можливість примусового виконання правочину. В роботі наведено всебічний аналіз цих важливих умов, включно з правоздатністю сторін, видом майна, що може бути передане в дарунок, і формальними вимогами до укладення договору. Дотримуючись цих умов, сторони можуть гарантувати, що їхні наміри належним чином задокументовано, а їхні права та обов’язки чітко визначено, що зводить до мінімуму ризик потенційних спорів і судових розглядів.

Договір дарування встановлює конкретні права та обов’язки як дарувальника, так і обдаровуваного. Нами було розглянуто ці права та обов’язки детальніше, торкнувшись таких питань, як зобов’язання дарувальника передати подароване майно, зобов’язання обдаровуваного прийняти дарунок, а також обмежень та умов, пов’язаних із даруванням. Розуміння цих прав та обов’язків дасть змогу сторонам краще оцінити правові наслідки укладення договору дарування, захистити свої інтереси та вжити необхідних заходів для виконання своїх зобов’язань.

3. Договори дарування можуть бути розірвані з різних причин, включаючи добровільне розірвання сторонами, порушення договору або особливі обставини, передбачені законом. Було описано різні сценарії та правові норми, що можуть призвести до розірвання договору дарування, а також надано рекомендації щодо відповідних процедур і наслідків, пов’язаних із кожною причиною. Розуміння цих підстав для розірвання може допомогти сторонам передбачити потенційні проблеми і вжити відповідних кроків для зниження ризиків або своєчасного та ефективного вирішення спорів.

Порушення договору дарування може спричинити юридичні наслідки та потенційну відповідальність сторін. В роботі були розглянуті різні форми відповідальності, включно з відшкодуванням збитків, реституцією та конкретним виконанням зобов’язань, які можуть виникнути внаслідок порушення договору дарування. Також описуються засоби правового захисту, доступні постраждалій стороні, і фактори, які суд буде враховувати при визначенні належного засобу правового захисту. Розуміючи потенційні зобов’язання та засоби правового захисту, сторони можуть вжити запобіжних заходів для дотримання умов договору та знизити ризик судових розглядів і фінансових втрат.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Аванесян Г. М., Мостепанюк Є. М. Правова природа договору дарування в аспекті захисту прав дитини. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціальноекономічного розвитку України: виклик глобального світу: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 19-20 квітня 2017 р. : у 3 т. Т. 1. К.: Університет «Україна, 2017. С. 184-188.
2. Биркович Т. І., Новохат Г.С. Договір дарування в контексті цивільного законодавства. Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: Х Міжнародна науково-практична конференція, 28 лютого 2020 р., м.Київ: зб. доп. К.: НАУ, 2020. С. 124-125.
3. Бойко В. Місце договору дарування в системі цивільно-правових договорів. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 20 квіт. 2017 р.). Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2017. Т. II : Ч. 3. С. 51-53.
4. Васильєва Т. О. Договір дарування: поняття та умови. Літописець: Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)»(м. Житомир, 5 грудня 2019 року). 2020. №15. С. 31-33.
5. Задорожний Р. І., Шоханов М. І. Договір дарування та його ознаки. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали XІ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2021 року): тези доповідей. Львів: Растр-7, 2021. С. 123-124.
6. Карпенко Р. В., Братішко Н. А. Про правові аспекти укладання і здійснення договорів дарування і пожертви. *Право і суспільство. Цивілістика*. 2022. №3. С. 51-57.
7. Коваленко І. А., Мамро П. А. Правова характеристика договору дарування. In Global science: prospects and innovations. *Cognum Publishing House*. 2023. С. 780-787.
8. Коцюмбас Ю. А., Золотий В. Я. Суб’єктивний склад договору дарування. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2020 року): тези доповідей. Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 2020. С. 94-96.
9. Кулик М. Р., Барчук А. В. Форма договору дарування. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2020 року): тези доповідей. Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 2020. С. 104-105.
10. Легета І. В. Інститут договору дарування в цивільному праві. Формування національної правової системи України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали наук.-практ. Інтернетконф. (Київ, 21 квіт. 2017 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 241-243.
11. Лутай Д. А. Проблематика договору дарування. П’ятдесят шості економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів 27 квітня 2021 р.). Львів, 2021. С. 49-51.
12. Михайлюта Д. С. Особливості правового регулювання договору дарування. Актуальні проблеми приватного права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь, 11 жовтня 2019 року. Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2019. С. 141-142.
13. Орел А. О. Поняття та особливості нотаріального посвідчення договору дарування. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція.* 2018. № 36, том 2. С. 68-70.
14. Розгон О. В. Визнання недісним договору дарування, вчиненого фізичною особою помилково або під впливом обману. *Вісник.* 2019. № 1-2(50). С. 21-35.
15. Семенюк І.-А. М. Підстави та правові наслідки припинення договору дарування. Актуальні питання розвитку правової системи у сучасній Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 23-24 груд. 2021 р.). Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. Рівне : Видавн. дім «Гельветика», 2021. Ч. 2. С. 47-49.
16. 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: 03.05.2024).
17. Чабан О. М., Ратушна Б. П. Підстави для розірвання договору за цивільним законодавством України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. №4. С. 285-288.
18. Ющенко М. С., Кочина О. С. Проблемні питання договору дарування на майбутнє. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.* 2021. № 63. С. 178-182.
19. Ярмола В. С. Проблеми визнання недійсними та розірвання договорів дарування. Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. У ІIІ част., ч. ІІІ. К. : Університет «Україна», 2018. С. 439-440.
20. Ярошенко А. С., Костенко О. М. Визнання судом недійсними фіктивних договорів дарування, укладених з метою приховання майна боржника: проблеми формування єдиної правозастосовної практики. *Проблеми законності*. 2020. №148. С. 66-75.