**КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ:   
«УГОДИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС»**

**ЗМІСТ**

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

**РОЗДІЛ 1. УКРАЇНА У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ………….6**

* 1. Правові засади євроінтеграції…………………………………………….6
  2. Досвід української євроінтеграції………………………………………..9
  3. Основні проблеми та наслідки української євроінтеграції…………….11

**РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ УГОД МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС……………………………………………………………………………15**

2.1. Поняття європейської угоди……………………………………………….15

2.2. Угода про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною 1994року………………………………………………………………………….18

2.2. Угода про асоціацію між Україною та ЄС ……………………………….21

**ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….25**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….28**

**ВСТУП**

**Актуальність.** Останнім часом у світовому розвитку провідними стали інтеграційні процеси, котрі чітко відображаються і на пошуку нашою державою власного місця на всесвітньому ринку праці. На сьогодні Україна визначила свій напрям розвитку зовнішньої політики шляхом інтеграції у Європейський Союз.

Євроінтеграція являється головним та незмінним зовнішньополітичним пріоритетом нашої держави, а наступна розбудова і поглиблення відносин між Україною і ЄС реалізується на засадах політичної асоціації й економічної інтеграції.

Європейський вибір нашої держави зумовлений усвідомленням інтеграції як суттєвого чинника сприяння незалежності держави, її національній безпеці, економічному розвитку, політичній стабільності, відновлюванню європейської сутності, інтелектуальному прогресу країни. Ставлячи для себе мету інтеграції у європейські структури, Україна усвідомлює те, що західним країнам належить першорядна роль в сучасній міжнародній системі, передусім у всесвітньому економічному комплексі та у міждержавних інституційних механізмах управління регіональними та глобальними процесами.

У нашій державі поетапно формувалися передумови входження її економіки до глобальних і європейських економічних процесів.

Відтак дослідження угод між Україною та ЄС є нагальним проблемами до сьогодні, так як наша держава досі тримає курс на ЄС.

Актуальність даної теми полягає у тому, що на сьогоднішній день процеси євроінтеграції являються не лише курсом політичної еліти нашої держави, вони відображають інтереси народу нашої країни, що об’єктивно зумовлені політичними та економічними процесами, котрі відбуваються у європейському регіоні.

**Мета** курсової роботи: дослідити угоди між Україною та ЄС.

Основні **завдання** курсової роботи:

* визначити правові засади євроінтеграції
* проаналізувати досвід української євроінтеграції;
* визначити основні проблеми та наслідки української євроінтеграції;
* зазначити поняття європейської угоди;
* дослідити угоду про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною 1994року;
* дослідити угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

**Об’єкт** курсової роботи: угоди між Україною та ЄС.

**Предмет** курсової роботи: сукупність понять та відносин, котрі характеризують дані угоди.

**Методи дослідження.** У ході роботи були використані загальні методи наукового пізнання, систематичний підхід, метод наукової абстракції – для дослідження поняття європейської угоди та правових засад євроінтеграції; метод систематичності був використаний для дослідження угоди про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною 1994року та угоди про асоціацію між Україною та ЄС; методи нормативного аналізу та порівняння були застосовані задля проведення аналізу основних проблем та наслідків української євроінтеграції та досвіду української євроінтеграції.

**Теоретичну основу** роботи складають наукові принципи новітньої правової теорії, концепції сьогоденного правового розвитку, теоретичні висновки й узагальнення зарубіжних та вітчизняних вчених, котрі містяться в монографічній, періодичній та спеціальній літературі; нормативно-правові документи із досліджуваної теми.

**Структура курсової роботи** представлена введенням, двома розділами змістовної частини, висновками і списком використаних джерел. У першому розділі роботи розглянута Україна у євроінтеграційних процесах. Другий розділ розкриває характеристику основних угод між Україною та ЄС.

**РОЗДІЛ 1**

**УКРАЇНА У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ**

* 1. **Правові засади євроінтеграції**

Європейське право у світі в останній час стало одним із пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної та юридичної науки. Це в значній мірі пояснюється тим, що глобалізація світової економіки та життя в цілому ставить держави, народи та цілі континенти перед вирішенням схожих проблем. Вони вирішуються схожими правовими методами, одним з основних критеріїв котрих є всеоб’єднуючий принцип ефективності. Тому в праві спостерігається тенденція зближення національних правових систем, засобів та методів правового регулювання, спільна тенденція до формування деякого глобального права людства [7].

Правовий аналіз внутрішнього євроінтеграційного розвитку України має велике значення у зв’язку з підготовкою нашої держави до переговорів щодо нової угоди, яка визначить договірно-правові рамки подальших відносин з ЄС.

Однією з характерних особливостей Європейських співтовариств, на думку представників правового підходу, є унікальність їх юридичного статусу: з одного боку, Співтовариства створені державами і функціонують на основі міжнародно-правових норм, а з другого – в рамках ЄС сформувався власний специфічний автономний правопорядок, який суттєво відрізняється від національного правопорядку держав-членів [5].

Представники даного підходу досліджують такі питання: роль і значення інститутів ЄС у процесі євроінтеграції, їх взаємодія, юридичні перспективи ЄС, його місце в Європі й у світі, специфіка автономного правопорядку ЄС, його роль у поглибленні інтеграції і відносин між країнами, значення основних принципів права ЄС та роль Суду ЄС в їх розвитку і нормативному закріпленні, співвідношення права ЄС і національних правових систем. Беззаперечним досягненням Суду ЄС є створення такої системи, в центрі якої є норма права, що демонструє наскільки ефективною може бути діяльність міжнародного судового органу в реальному закріпленні та в практичній реалізації правових норм, які регулюють відносини між суверенними державами.

Отже, Суд ЄС постає одним із головних суб’єктів євроінтеграції, якому притаманні риси міжнародного, конституційного, адміністративного й кримінального судів [10].

М. Гнатовський розглядає правову інтеграцію як «правове співробітництво» і застосовує цей термін для позначення «усіх форм інтернаціоналізації національних правових систем» [9].

Правова інтеграція - «спільна діяльність країн, міжнародних організацій, яка спрямована на зближення правових національних систем на базі міжнародно-правових норм, їхньої інтернаціоналізації».

О. Єгоров розуміє правову інтеграцію як «об’єктивний прояв соціально-психологічної потреби співтовариств у зближенні; правова інтеграція проявляється в гармонізації національних правових інтересів різними способами і методами, але не являє собою процесу чи результату абсолютної ідентифікації даних правопорядків».

Отже, правова інтеграція - процес правової взаємодії, взаємного пристосування і зближення національних правових систем на основі міжнародних принципів, стандартів і методів правового регулювання. При цьому наближення є першою стадією, а зближення – результатом правової інтеграції. Головним засобом правової інтеграції виступає гармонізація законодавства [14].

Гармонізація законодавства являється процесом коригування законодавства країн-членів ЄС на основі правових актів Європейського Союзу, зокрема директив, котрі мають обов'язкову силу для країн-членів ЄС і вимагають від даних держав привести їхнє внутрішнє законодавство у відповідність до директивних положень.

Адаптація є складовою інтеграційних процесів, передумовою гармонізації національного законодавства із законодавством міжнародних організацій, що являє собою планомірний процес, який включає декілька послідовних етапів, на кожному з яких має досягатися певний ступінь відповідності національного законодавства міжнародно-правовим нормам і стандартам.

Серед цих етапів виділяють такі:

1) визначення критеріїв гармонізації в різних сферах інтеграційної взаємодії відповідно до укладених договорів та визначення галузей законодавства, що потребують гармонізації, окреслення відповідного кола проблем правового регулювання в цій галузі;

2) співвідношення мети і завдань правового регулювання інтеграційної взаємодії, правова експертиза та порівняльно-правовий аналіз національних законодавчих та інших нормативно-правових актів, визначення їх відповідності укладеним міжнародним договорам та вироблення пропозицій щодо їх гармонізації з урахуванням наслідків гармонізації на національному рівні та впливу на національну правову систему; узгодження понять і термінів національного права та права міжнародних організацій, міжнародних договорів [16];

3) визначення та затвердження переліку нормативно-правових актів, що потребують гармонізації з урахуванням їхньої юридичної сили, а також переліку міжнародних договорів, які необхідно укласти з метою гармонізації, визначення оптимальних форм та засобів, рівнів та меж гармонізації;

4) синхронна розробка та прийняття нових нормативно-правових актів або внесення змін у діюче законодавство відповідними державними органами, подолання існуючих колізій між національним та міжнародним правом або правом міжнародних організацій чи їхніх об’єднань шляхом застосування відповідних процедур визнання загальновизнаних принципів права, правових стандартів та їх закріплення у національному законодавстві; врахування загальних і специфічних вимог під час входження нормативних приписів актів міжнародних організацій у національну правову систему   
тощо [10].

Отже, правова інтеграція - процес правової взаємодії, взаємного пристосування і зближення національних правових систем на основі міжнародних принципів, стандартів і методів правового регулювання. При цьому наближення є першою стадією, а зближення – результатом правової інтеграції.

Для вирішення проблем гармонізації на шляху адаптації законодавства України та ЄС, більшої ефективності процесу наближення правового поля держави до стандартів права ЄС необхідно запровадити цілу низку заходів, покликаних створити режим найбільшого сприяння йому.

* 1. **Досвід української євроінтеграції**

Намір України розбудовувати відносини з Європейським Союзом був вперше проголошений у Постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 року «Про основні напрями зовнішньої політики України».

Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в грудні 1991 року, коли Міністр закордонних справ Нідерландів, як представник головуючої в ЄС країни, у своєму листі від імені Європейського Союзу офіційно визнав незалежність України.

У подальшому стратегічний курс України на європейську інтеграцію був підтверджений та розвинутий у Стратегії інтеграції України до ЄС, яку схвалено 11 червня 1998 року, та Програмі інтеграції України до ЄС, схваленій 14 вересня 2000 року. В ній була проголошена довготермінова стратегічна мета - європейська інтеграція України.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» однією з основоположних засад зовнішньої політики України є забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС.

5 березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговорний процес щодо укладення нової угоди між Україною та ЄС [16].

9 вересня 2008 року на Паризькому саміті Україна та ЄС досягли політичної домовленості про укладення майбутньої угоди в форматі Угоди про асоціацію, яка будуватиметься на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції.

Відповідно до домовленостей, досягнутих в ході Паризького саміту Україна-ЄС, у 2009 року сторонами був розроблений та схвалений Порядок денний асоціації, який замінив План дій Україна – ЄС та поставив собі за мету слугувати орієнтиром для проведення реформ в Україні у процесі підготовки імплементації майбутньої Угоди про асоціацію.

На 15-му Саміті Україна-ЄС в Києві 19 грудня 2011 року переговори по майбутній Угоді про асоціацію завершилися, а 30 березня 2012 року текст майбутньої Угоди був парафований главами переговірних команд України та ЄС.

Політичну частину Угоди про асоціацію було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину - 27 червня 2014 року. 16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. З 1 листопада 2014 року здійснювалося  її тимчасове застосування [23].

Повністю Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності 1 вересня 2017 року. Це міжнародно-правовий документ, який на договірно-правовому рівні закріплює перехід відносин між Україною та ЄС від партнерства та співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.

Вибір України європейського вектору є природнім та цілком закономірним. Такий вибір можна пояснити декількома чинниками:

1) географічна та цивілізаційна близькість між Україною та Європою, українці були, є і завжди будуть європейцями;

2) історична традиція співпраці українців із іншими європейськими народами;

3) ймовірна нова «загроза зі Сходу» і, одночасно, «ідея повернення в Європу», що охопила посткомуністичні держави Центральної та Східної Європи наприкінці 80-х - початку 90-х років, виявилися каталізаторами процесу зближення Києва та Брюсселя [15].

Отже,відповідно до статті 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» однією з основоположних засад зовнішньої політики України є забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС.

* 1. **Основні проблеми та наслідки української євроінтеграції**

Членство у Європейському Союзі стало орієнтиром розвитку України, починаючи ще з моменту становлення незалежною державою. До позитивних наслідків вступу України в ЄС, як зазначають науковці у світове співтовариство можна віднести такі переваги:

1) політичні переваги: стабільність політичної системи та адаптація національного законодавства із законодавством ЄС, реформування національного судочинства, боротьба з корупцією в державі;

2) економічні переваги: забезпечення розвитку середнього та малого бізнесу, впровадження стандартів ЄС у виробництві, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств;

3) соціальні переваги: формування середнього класу, реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо;

4) ідеологічні переваги: поширення української культури в країнах ЄС, введення безвізового режиму [13].

До негативних наслідків вступу України в ЄС можна віднести такі недоліки:

1)політичні недоліки: часткова втрата суверенітету, невизначеність стратегії розвитку ЄС, погіршення відносин з країнами СНД та іншими країнами;

2)економічні недоліки: втрата конкурентоспроможності певних галузей, складність переходу на європейський рівень цін;

3) культурні (ідеологічні) недоліки: розмивання національної самобутності України.

Згідно з даними Київського Міжнародного Інституту Соціології, якби референдум із питань вступу України до ЄС відбувся у лютому минулого року, то свої голоса «за» віддали б 66,5% респондентів, а «проти» - близько 33%. У такої міцної підтримки є чітке пояснення [9].

По-перше, до Європейського Союзу входить більшість розвинених європейських країн, бути поміж них це не лише визнання та честь, а і реальні переваги. Передусім ЄС надає усім власним членам право користуватись всіма принципами і свободами, котрі дають можливість побудувати вільну та процвітаючу країну. Бути в ЄС, на мою думку, означає "сидіти фактично за одним столом" із представниками розвиненого світу.

По-друге, це суттєве покращення економіки. ЄС дає можливість відкрити нові ринки. Збільшення експорту, яке призведе до нарощування виробництва, а отже й створить нові робочі місця. Збільшений імпорт також має певну перевагу, адже збільшується рівень конкуренції, а тому ціни зменшуються, а якість товарів та послуг покращується.

По-третє, більше можливостей у працевлаштуванні. Українці отримають можливість не лише їздити на заробітки у ЄС, але і пропонувати себе як фахівців у всіх областях нарівні з європейцями, отримувати досвід і передавати його українським підприємствам [16].

Також ЄС вимагає від країн-претендентів жорсткого переслідування корупції. Україна змушена більше докладати зусиль, щоб побороти цю біду, яка роз'їдає зсередини нашу державу. Створено нові антикорупційні органи, які можливо ще не працюють ідеально, але Україна рухається в правильному напрямку.

Не останнім пунктом йде освіта. Українські студенти і школярі зможуть навчатися за кордоном, а українська система освіти буде тягнутися до європейських стандартів. Ми зможемо навчатися у різних вузах Європи і отримати один диплом, який буде визнаватися в усьому світі. Це дає можливість для самореалізації.

Звичайно, у майбутній інтеграції можна знайти і мінуси. По-перше, це висока конкуренція. Українська економіка не готова до конкуренції на всіх ринках Європи. І, з одного боку, це сприятиме розвитку, але багато хто змушений буде програти цю боротьбу. До того ж економічні зв'язки з Росією вже менші, але відмовитися від них відразу досить важко. Також негативними сторонами євроінтеграції є більший відтік «розумних» кадрів, еміграція та політичний націоналізм.

Євроінтеграційна політика України є складним і комплексним процесом. Перед нашою державою, на шляху її входження до Європейського Союзу, виникає велика кількість нормативно-правових питань у різних сферах діяльності, які потребують нагального   
вирішення [18].

Політичний підхід, в реалізації інтеграційних процесів в Україні, займав переважне місце, а інститути громадського суспільства залишалися не повністю задіяними і реалізованими в контексті розробки механізмів реалізації євроінтеграційних процесів в державі. Має бути осмислене співробітництво з Європейським Союзом у сфері безпеки життя людини, з метою забезпечення прав, свобод та інтересів громадян, забезпечуючи конституційні гарантії безпеки життя.

Отже, Європейський Союз являє собою систему цінностей, на які орієнтується Україна – демократія, самостійність, стабільність, яких так не вистачало пострадянській Україні для розбудови держави.

**РОЗДІЛ 2**

**ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ УГОД МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС**

**2.1. Поняття європейської угоди**

Проблеми, пов’язані з формуванням чи, власне, визначенням теоретичних підвалин сучасного комплексного євроінтеграційного процесу, мають об’єктивний характер. Це обумовлено як поглибленням, так і розширенням ЄС в контексті зміни теоретичних підходів політичного реалізму (неореалізму) і політичного ідеалізму

Головною константою стратегії Європейського Союзу, як в часи його заснування, так і сьогодні, лишається оптимальне поєднання політичного прогресу з прогресом економічним і соціальним. Це, зокрема, простежувалось як на першому етапі євроінтеграції, так і пізніше, з визначенням її органічної політичної складової, а саме – підписанням Єдиного європейського акту 1986 року, Маастрихтської угоди 1992 року та Амстердамського договору 1997 року [6].

Визначальною рисою розвитку наукового студіювання євроінтеграційних процесів є істотне розширення його проблематики. Прикметна ознака новітніх інтеграційних теорій, які мають адекватно пояснювати сучасні процеси і окреслювати напрямки подальшого їх розвитку, – усвідомлення поліваріантності тлумачення ролі і значення суб’єктів міжнародних відносин.

Р. Шуман: "Європу не буде створено швидко чи за єдиним планом. Вона розбудовуватиметься через послідовні досягнення, які слугуватимуть основою реальної солідарності".

Ця теза (по суті – перший принцип Декларації Р. Шумана) виразно та логічно пояснює сутність європейського інтеграційного процесу. Більше того, в теоретичному вимірі вона, по-перше, доводить недієздатність федералістського підходу саме на початковій фазі розвитку євроінтеграції – тобто неможливість створення федеративної супердержави попри існування у світовій практиці ефективних моделей такого устрою.

По-друге, цей принцип відображає сутність філософії розвитку євроінтеграції, а саме – надання переваги практиці, а не формуванню апріорі ідеологем чи теоретичних конструкцій, якими має керуватися практика. Концептуально теорія ані на початку творення форм європейської інтеграції, ані сьогодні не виступала детермінантою політичних рішень.

По-третє, теоретичні дослідження, предметом яких є еволюція інтеграції, її складові, механізми дії ЄС, являють собою велике розмаїття думок. Розглянемо основні євро інтеграційні угоди [19].

Європейська угода – це особливий тип угод стосовно об’єднання (асоціацію), котрі Європейський Союз уклав у 90-х роках із десятьма державами Центральної і Східної Європи, а саме: із Болгарією, Латвією, Естонією, Литвою, Румунією, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Словенією та Чехією. Базуються вони на дотриманні прав людини, верховенстві права, демократії і ринковій економіці і мають за мету підготувати асоційовані держави до вступу у ЄС.

Із країнами, котрі мають Європейські угоди, відбувається процедура скринінгу законодавства, коли весь обсяг законодавства країн-кандидатів, яке підлягає компетенції ЄС, послідовно перевіряється на відповідність вимогам ЄС, на що передбачається відповідна експертна і фінансова допомога.

Угода про асоціацію із Європейським Союзом – це договір між ЄС та державою, що не є членом ЄС, який утворює рамки для співробітництва між ними. До галузей співпраці зазвичай входять розвиток політичних, соціальних, культурних, торговельних зв'язків і зміцнення безпеки. Правову базу такої угоди було створено за статтею №217 Договору про урядування Європейського Союзу [17].

Надання угоди про асоціацію було включено до Римського договору в ЄЕС як засіб забезпечення майбутньої співпраці з Великою Британією. Першими країнами, що підписали угоду про асоціацію з Європейською Спільнотою були Греція та Туреччина 1960 року.

Зазвичай ЄС укладає угоду про асоціацію в обмін на зобов'язання політичних, економічних, торговельних або судових реформ у країні. Натомість країна-підписант може отримати безподатковий доступ до деяких, або й усіх ринків ЄС, сільськогосподарської продукції тощо, а також фінансову чи технічну допомогу. Угода про асоціацію може містити в собі договір про вільну торгівлю (FTA) між ЄС та третьою країною.

Угоду про асоціацію мають ратифікувати всі країни — члени ЄС.

У новітній історії такі угоди було укладено в рамках двох політик ЄС: Процесу стабілізації та асоціації (SAA) та Європейської політики сусідства (ENP) [14].

Країни Балканського півострова беруть участь у першій. Друга ж поширюється на середземноморські країни та країни Східної Європи (включно з Південним Кавказом), за винятком Росії, що наполягає на створенні чотирьох спільних просторів.

Зазвичай глибина співпраці з країнами, що підписали угоду про асоціацію, є меншою, ніж із повноправними членами ЄС.

Загалом європейська політика сусідства охоплює співпрацею такі держави, як Азербайджан, Вірменія, Алжир,Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Ліван, Йорданія, Лівія, Молдова, Марокко, Палестинська Автономія, Сирія, Росія, Туніс й Україна.

Критерії міжнародних угод про взаємозв'язок між ЄС і іншими державами:

1. Правовою основою для укладення угод є стаття 217 Договору про функціонування Європейського Союзу (колишні статті 238 та 310 Римських договорів);

2. Намір угоди про взаємозв'язок є налагодження тісного економічного і політичного співробітництва (більше, ніж просто співробітництва);

3. Створення паритарних органів для управління співробітництвом, компетентного приймати рішення зі зобов'язань договірних сторін;

4. Включення найбільш сприятливих національних пропозицій.

5. Забезпечення виключних (привілейованих) відносин між Європейським Союзом і партнером;

6. З 1995 року положення про повагу прав людини і демократичні принципи систематично включаються в угоду і є суттєвими її елементами.

7. У більшості випадків, угода про взаємозв'язок заміняє угоду про співробітництво, тим самим посилюючи відносини між партнерами [8].

Отже,європейська угода – це особливий тип угод стосовно об’єднання (асоціацію), котрі Європейський Союз уклав у 90-х роках із десятьма державами Центральної і Східної Європи.

**2.2. Угода про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною 1994року**

Кожний міжнародний договір діє в декількох правопорядках: міжнародного публічного права, а також внутрішнього права кожної зі сторін цього договору. Відповідно договір виступає джерелом норм як міжнародного права, та — в результаті імплентації — норм внутрішньодержавного права.

Повною мірою це стосується й Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами (далі - УПС), що була укладена 14 червня 1994 р. і набула чинності з 1 березня 1998 р. 1 На сьогодні цей договір є правовим фундаментом відносин України з Європейським Союзом [15].

Це була перша угода, підписана ЄС з країнами колишнього Радянського Союзу. Оскільки УПС стосується справ Співтовариства, питань як виключної, так і спільної компетенції держав-членів ЄС, вона з боку ЄС має бути ратифікована не лише (трьома) Європейськими Співтовариствами, але також і всіма країнами-учасницями.

Тривалий процес ратифікації Угоди державами-членами закінчився лише на початку 1998 року; отже, УПС набула чинності 1 березня 1998 року. Для вирішення проблеми, зумовленої збільшення з 1 січня 1995 року чисельності держав-членів ЄС до 15, було підписано Додатковий протокол з Україною від 10 квітня 1997 року, за яким Австрія, Фінляндія та Швеція стали членами УПС поряд з першими дванадцятьма   
країнами-учасницями [19].

Після того як Україна та країни-члени ЄС ратифікували УПС, Рада та Комісія на спільному засіданні 26 січня 1998 року домовились про тимчасове застосування Додаткового протоколу щодо офіційного набуття ним чинності.

Офіційний текст Угоди складається з:

* самого тексту УПС з преамбулою та 109 статтями;
* Протоколу про взаємну допомогу в митних питаннях;
* п’яти Додатків та одного Доповнення;
* Спільних декларацій стосовно статей 18, 19, 30, 31, 32(б), 43, 50 та 102 УПС;
* обміну листами з питань створення компаній Співтовариства в Україні ще до набуття чинності УПС (стаття 30 УПС);
* Декларації Франції про незастосування УПС до країн та територій, які підписали угоду про асоціацію із Співтовариством відповідно до Договору про створення ЄС [8].

УПС належить до так званих «змішаних угод» Європейських співтовариств, тобто є двостороннім договором, укладеним між Співтовариством та його однією чи кількома державами-членами, з одного боку, та третьою державною (державами) — з другого.

Змішані угоди спочатку ратифікуються всіма державами-членами ЄС, а потім затверджуються Співтовариствами.

Звідси можна зробити висновок про те, що УПС є джерелом норм у правопорядках чотирьох типів:

1) міжнародного публічного права;

2) права кожного з Європейських співтовариств2;

3) права кожної з 25 держав-членів ЄС;

4) права України [11].

Статус норм УПС у кожному з цих правопорядків визначається його нормами. Укладені Співтовариством міжнародні договори «є обов’язковими для інституцій Співтовариства і для держав-членів» (п. 7 ст. 300 Договору про Європейське співтовариство. Згідно з практикою Суду співтовариств вони становлять «невід’ємну частину» права співтовариствата його правової системи.

Отже, підписання 1994 року Угоди про партнерство і співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами – членами та Україною (УПС) поклало початок тісним відносинам між нашою державою та, без сумніву, найпотужнішою організацією держав, об’єднаних на принципах спільного ринку і європейських традиціях демократичного життя.

Для молодої Української держави це означало якщо не прорив, то великий крок уперед до утвердження себе на загальноєвропейському просторі й відображало головні пріоритети зовнішньої політики – повноцінну інтеграцію до європейського економічного, суспільно-політичного, культурного простору [20].

**2.3. Угода про асоціацію між Україною та ЄС**

Угода про асоціацію України з ЄС - угода між Україною та Європейським Союзом про асоціацію, яка замінює Угоду про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною та дає змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.

Переговори щодо нового базового договору між Україною та ЄС на заміну чинної Угоди про партнерство та співробітництво були започатковані у березні 2007 року (у 2008 році сторони узгодили назву майбутньої угоди – Угода про асоціацію). 11 листопада 2011 року у Брюсселі відбувся завершальний двадцять перший раунд переговорів щодо укладення Угоди про асоціацію, у ході якого були узгоджені всі положення тексту Угоди [8].

Під час П’ятнадцятого саміту Україна – ЄС (19 грудня 2011 р., м.Київ) лідери України та ЄС офіційно заявили про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію. 30 березня 2012 року у Брюсселі глави переговорних делегацій парафували Угоду.

Політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину — 27 червня 2014 року

Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю Угоду 16 вересня 2014 року; президент Порошенко одразу в Раді підписав закон про ратифікацію.

Угода мала вступити в силу з 1 листопада 2014 року.Чинна з 1 вересня 2017 року.

Ключові напрямки взаємодії:

* співробітництво з метою поширення регіональної стабільності;
* зміцнення миру та міжнародного правосуддя, зокрема шляхом імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду;
* забезпечення поступової конвергенції у сфері зовнішньої і безпекової політики, включаючи Спільну політику безпеки та оборони, попередження конфліктів, нерозповсюдження, роззброєння та контроль за озброєнням, боротьбу з тероризмом тощо [17].

Важливою метою співробітництва є утвердження верховенства права та зміцнення відповідних інституцій, зокрема у сфері правоохоронної діяльності та встановлення правосуддя, насамперед зміцнення судової системи, покращення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості.

Одним з елементів співпраці є забезпечення належного рівня захисту персональних даних у відповідності до кращих європейських та міжнародних стандартів.

З метою управління міграційними потоками Угодою передбачається запровадження всеохоплюючого діалогу щодо ключових питань у сфері міграції, включаючи нелегальну міграцію, протидію торгівлі людьми тощо.

Окремі статті присвячені створенню належних умов для працівників, які на законних підставах працюють за кордоном.

Важлива увага приділяється забезпеченню мобільності громадян і поглибленню візового діалогу, зокрема шляхом запровадження безвізового режиму після виконання відповідних критеріїв, передбачених у Плані дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України [20].

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі Україна – ЄС (ЗВТ) є невід’ємною складовою Угоди про асоціацію і передбачає лібералізацію торгівлі як товарами, так і послугами, лібералізацію руху капіталів та до певної міри – руху робочої сили.

Відмінною рисою ЗВТ Україна – ЄС є комплексна програма адаптації регуляторних норм у сферах, пов’язаних з торгівлею, до відповідних стандартів ЄС.

Це дозволить значною мірою усунути нетарифні (технічні) бар’єри у торгівлі між Україною та ЄС та забезпечити розширений доступ до внутрішнього ринку ЄС для українських експортерів і навпаки – європейських експортерів до українського ринку.

Таким чином поглиблена та всеохоплююча ЗВТ має забезпечити поступову інтеграцію економіки України до внутрішнього ринку ЄС [25].

Частина Угоди, яка стосується створення ЗВТ, охоплює такі основні сфери:

* торгівля товарами, в т.ч. технічні бар’єри в торгівлі;
* інструменти торговельного захисту;
* санітарні та фітосанітарні заходи;
* сприяння торгівлі та співробітництво в митній сфері;
* адміністративне співробітництво в митній сфері;
* правила походження товарів;
* торговельні відносини в енергетичній сфері;
* послуги, заснування компаній та інвестиції;
* визнання кваліфікації;
* рух капіталів та платежів;
* конкурентна політика (антимонопольні заходи та державна допомога);
* права інтелектуальної власності, в т.ч. географічні зазначення;
* державні закупівлі;
* торгівля та сталий розвиток;
* транспарентність;
* врегулювання суперечок.

Угода за своїм обсягом і тематичним  охопленням стала найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим  міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом [8].

Вона стала яскравою демонстрацією якісно нового формату відносин між Україною та ЄС на принципах "політичної асоціації та економічної інтеграції".

**ВИСНОВКИ**

Правова інтеграція - процес правової взаємодії, взаємного пристосування і зближення національних правових систем на основі міжнародних принципів, стандартів і методів правового регулювання. При цьому наближення є першою стадією, а зближення – результатом правової інтеграції. Головним засобом правової інтеграції виступає гармонізація законодавства [14].

Гармонізація законодавства являється процесом коригування законодавства країн-членів ЄС на основі правових актів Європейського Союзу, зокрема директив, котрі мають обов'язкову силу для країн-членів ЄС і вимагають від даних держав привести їхнє внутрішнє законодавство у відповідність до директивних положень.

Для вирішення проблем гармонізації на шляху адаптації законодавства України та ЄС, більшої ефективності процесу наближення правового поля держави до стандартів права ЄС необхідно запровадити цілу низку заходів, покликаних створити режим найбільшого сприяння йому.

Намір України розбудовувати відносини з Європейським Союзом був вперше проголошений у Постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 року «Про основні напрями зовнішньої політики України».

Вибір України європейського вектору є природнім та цілком закономірним. Такий вибір можна пояснити декількома чинниками:

1) географічна та цивілізаційна близькість між Україною та Європою, українці були, є і завжди будуть європейцями;

2) історична традиція співпраці українців із іншими європейськими народами;

3) ймовірна нова «загроза зі Сходу» і, одночасно, «ідея повернення в Європу», що охопила посткомуністичні держави Центральної та Східної Європи наприкінці 80-х - початку 90-х років, виявилися каталізаторами процесу зближення Києва та Брюсселя

Членство у Європейському Союзі стало орієнтиром розвитку України, починаючи ще з моменту становлення незалежною державою. До позитивних наслідків вступу України в ЄС, як зазначають науковці у світове співтовариство можна віднести такі переваги:

1) політичні переваги: стабільність політичної системи та адаптація національного законодавства із законодавством ЄС, реформування національного судочинства, боротьба з корупцією в державі;

2) економічні переваги: забезпечення розвитку середнього та малого бізнесу, впровадження стандартів ЄС у виробництві, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств;

3) соціальні переваги: формування середнього класу, реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо;

4) ідеологічні переваги: поширення української культури в країнах ЄС, введення безвізового режиму [13].

До негативних наслідків вступу України в ЄС можна віднести такі недоліки:

1)політичні недоліки: часткова втрата суверенітету, невизначеність стратегії розвитку ЄС, погіршення відносин з країнами СНД та іншими країнами;

2)економічні недоліки: втрата конкурентоспроможності певних галузей, складність переходу на європейський рівень цін;

3) культурні (ідеологічні) недоліки: розмивання національної самобутності України.

Європейська угода – це особливий тип угод стосовно об’єднання (асоціацію), котрі Європейський Союз уклав у 90-х роках із десятьма державами Центральної і Східної Європи, а саме: із Болгарією, Латвією, Естонією, Литвою, Румунією, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Словенією та Чехією. Базуються вони на дотриманні прав людини, верховенстві права, демократії і ринковій економіці і мають за мету підготувати асоційовані держави до вступу у ЄС.

Підписання 1994 року Угоди про партнерство і співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами – членами та Україною (УПС) поклало початок тісним відносинам між нашою державою та, без сумніву, найпотужнішою організацією держав, об’єднаних на принципах спільного ринку і європейських традиціях демократичного життя.

Угода про асоціацію України з ЄС - угода між Україною та Європейським Союзом про асоціацію, яка замінює Угоду про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною та дає змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.

Угода за своїм обсягом і тематичним  охопленням стала найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим  міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом.

Вона стала яскравою демонстрацією якісно нового формату відносин між Україною та ЄС на принципах "політичної асоціації та економічної інтеграції".

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИЇ ДЖЕРЕЛ**

1. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: ратифікована Законом України від 10.11.1994 No 237/94-ВР. Відомос-ті Верховної Ради України. 1994. No 46. Ст. 214.
2. Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом): Указ Президента України від 24 лютого 1998 р. No 148. Урядовий кур’єр. 1998. 21 березня.
3. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. No 157-р URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-2013-р.
4. Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. No 5/2015 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
5. Артьомов I. В. Проблеми iперспективи входження України в Європейський Союз. –Ужгород: Лiра, 2013. –384 с.
6. Битяк Ю.П. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : монографія ; за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. – К. : Ред. журн. «Право України», 2013. – 336 с.
7. Божко В. М. Правове підґрунтя для адаптації права України до права Європейського Сою-зу. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 р.) : у 2 ч. Полтава : Россава, 2017. Ч. 1.
8. Гаврилюк О.В. Теоретичні та методологічні підходи до вивчен-ня сучасних глобальних регіональних тенденцій / О.В. Гаври-люк // Регіональна економіка. – 2014. – No 3. – С. 7-15.
9. Гнатовський М. М. Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми / М. М. Гнатовський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Промені, 2015. – 224 с. – (Серія «Бібліотека кафедри міжнародного права»).
10. Гнатовський М. М. Становлення та тенденції розвитку європейсько-го правового простору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / М. М. Гнатовський. – К., 2013. – 22 с.
11. Дєгтяр О. А. Загальнотеоретичні проблеми адаптації правової системи України до законодавства Європейського Союзу. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 р.) : у 2 ч. Полтава : Россава, 2017. Ч. 1.
12. Клочко В. Зовнiшньоторговельнiвiдносини України в умовах посилення iнтеграцiйних зв'язкiв // Актуальнiпроблеми економiки. -2014. -No 11. -C. 141-155.
13. Мазурок П.П. Концептуальні основи сучасних інтеграційних процесів в умовах глобалізації світової економіки / П.П. Ма-зурок, Л.С. Сардар’ян // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2013. – No 1(21). – С. 3-8.
14. Михайлова Л.І. Євроекономічна інтеграція України : [навчальний посібник] / Л.І. Михайлова, Н.В. Волченко, Т.О. Зінчук, С.М. Кваша. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 136 с.
15. Муравйова В.І. Право Європейського Союзу: Пiдручник / За ред. В. I. Муравйова. –К.: Юрiнком Iнтер. –2014. –704 с.
16. Пархоменко Н. М. Гармонізація законодавства України з європейським та міжнародним правом: методи, етапи, види. Часопис Київського університету права. 2013. No 1.
17. Прилипчук О. В. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Державне будівництво. 2015. No 1.
18. Резнiк Н. П.Український вибiр – євроiнтеграцiя: економiчнiвигоди та iсторичнi засади/ Н. П. Резнiк //Проблеми мiжнародних вiдносин. -2014. Вип. 8. -С. 282-301.
19. Ситник С. Євроiнтеграцiя та європеїзацiя: проблеми управлiння[текст]/ Свiтлана Ситник // Вiче. –2013. –No20. –С. 11.21.
20. Смирнова К. В. Європейська iнтеграцiя та Україна. –Право України. –2013. –No 4. –С. 153–158.
21. Трихліб К. О. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / К. О. Трихліб. – Харків, 2014. – 20 с.
22. Єфремов Олександр: На шляху євроiнтеграцiї iсторична роль належить українському парламенту [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://partyofregions. ua/ ua/ news / 5225ab79c4ca428918000065
23. Єрмолаєв А.В. Європейський проект та Україна : монографія / А. В. Єрмолаєв, Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова [та ін.]. – К. : НІСД, 2013. – 192 с.
24. Яковюк І. В. Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01; 12.00.11 / І. В. Яковюк. – Х., 2014. – 474 с.
25. Яковюк І. В. Правова культура в умовах глобалізації та європей-ської інтеграції / І. В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве само-врядування: зб. наук. пр. / гол. ред. Ю. П. Битяк. – Х. : Право, 2017. – No 13. – С. 3–16