**МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В УКРАЇНІ**

**ЗМІСТ**

[**ВСТУП 3**](#_Toc91594132)

[**РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА УКРАЇНИ 5**](#_Toc91594133)

[**1.1. Поняття та значення міжнародного договору як джерела права України 5**](#_Toc91594134)

[**1.2. Класифікація міжнародних договорів 9**](#_Toc91594135)

[**РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА УКРАЇНИ 12**](#_Toc91594136)

[**2.1. Умови застосування міжнародних договорів 12**](#_Toc91594137)

[**2.2. Уніфікація міжнародного договору 15**](#_Toc91594138)

[**РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА 19**](#_Toc91594139)

[**ВИСНОВКИ 22**](#_Toc91594140)

[**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24**](#_Toc91594141)

## ВСТУП

**Актуальність дослідження.** Актуальність цієї статті обумовлюється тим, що з кожним роком кількість міжнародних договорів України зростає в умовах розширення сфери впливу міжнародних договорів на різні сфери життя та реформування соціальної, політичної, економічної, правової, зовнішньоекономічної, міжнародно публічної з метою побудови демократичної соціальної держави. Що зумовлює появи питань функціонування міжнародних договорів як джерела права в українському законодавстві.Так як одним ізосновних завданням будь-якої демократичної держави є створення ефективної системи захисту прав і свобод людини, побудовану на принципах законності та рівності всіх перед законом, то на сучасному етапі розвитку міжнародні договори та їх роль в національному законодавстві відіграють надзвичайно важливу роль.

**Мета дослідження** курсової роботи полягає в комплексному дослідженні функціонування міжнародних договорів та їх ролі у національному законодавстві, в аналізі нормативної бази та висвітленні проблем, що стосуються даної теми.

**Об’єктом дослідження** курсової роботи виступає система правовідносини, пов’язаних з укладенням, тлумаченням та реалізацією міжнародних договорів як джерел права в Україні.

**Предметом дослідження** курсової роботи є система правовідносини, пов’язаних з укладенням, тлумаченням та реалізацією міжнародних договорів як джерел права в Україні.

**Структура роботи** представлена метою і завданнями дослідження та складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

## РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА УКРАЇНИ

# **1.1.** **Поняття та значення міжнародного договору як джерела права України**

Сучасна правова доктрина визначає міжнародні договори не тільки як джерела міжнародного права, а й як джерела національного права, в тому числі й конституційного права. Кількість міжнародних договорів, які укладаються сьогодні в світі, постійно зростає. Договірні відносини набувають універсального характеру, що вимагає від сучасних держав на конституційному рівні визначати статус міжнародних договірних норм в національній правовій системі, в тому числі й у сфері конституційно-правових відносин, а також визначати засади співвідношення міжнародних договорів і національних нормативно-правових актів як джерел права [4, с. 22].

Віденські конвенції 1969 та 1986 рр. визначають міжнародний договір як угоду між державами в письмовій формі, регульовану міжнародним правом, незалежно від того, міститься така угода в одному документі, у двох або кількох зв’язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретного найменування (ст. 2). У цих нормах, за словами знайшли відображення всі три основні підходи до тлумачення норм міжнародного права, а саме: школа намірів (більшого значення надається підготовчим матеріалами), школа текстуалістів (з’ясування сенсу договору шляхом аналізу його змісту) і телеологічна школа (тлумачення бачиться в з’ясуванні об’єкта та мети договору, причому виявляється можливим у цьому разі шляхом тлумачення змінити зміст договору для його пристосування до умов, що змінилися з моменту його прийняття) [2, с. 12]

# **1.2.** **Класифікація міжнародних договорів**

Не менш важливим для розуміння природи міжнародного договору є встановлення класифікації міжнародних договорів. У міжнародно-правовій літературі існує велика кількість різноманітних класифікацій.

Так, наприклад міжнародні угоди можна класифікувати за різними критеріями, а саме:

• за об’єктами регулювання – політичні (про встановлення дипломатичних відносин), економічні, з питань науки і культури, соціальні угоди тощо;

• за суб’єктами, які укладають міжнародні угоди – міждержавні угоди, міждержавні з участю міжнародних організацій, міжурядові, міжвідомчі;

• за кількістю суб’єктів – багатосторонні (універсальні: відкриті для всіх держав), двосторонні (договори про правову допомогу);

## РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА УКРАЇНИ

# **2.1.** **Умови застосування міжнародних договорів**

Право міжнародних договорів посідає чільне місце в системі сучасного міжнародного права. Таке становище визначається особливостями джерел права міжнародних договорів, адже, будучи однією з галузей міжнародного права, право міжнародних договорів має ті самі джерела, що й міжнародне право. Зокрема, основними джерелами права міжнародних договорів є міжнародний договір та міжнародний звичай, який до часу набрання чинності Віденською конвенцією про право міжнародних договорів 1969 року вважався головним джерелом права міжнародних договорів [15, с. 24].

Відомо, що порядок укладення договорів між державами, вступ їх у силу, тлумачення, застосування і припинення, а також умови їх дійсності, тобто договірний процес для всього світу регламентують та визначають Конвенція про право міжнародних договорів 1969 р., яка вступила в силу 1980 р., та Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями, або між міжнародними організаціями 1986 р.

Що стосується порядку набрання чинності міжнародного договору, то зазначені вище Конвенції у ст. 24 встановили та визначили такий порядок: 1) договір набирає чинності у порядку і в дату, передбачені в самому договорі або погоджену між його 126 сторонами; 2) договір набуває чинності після одержання згоди на його обов’язковість з боку всіх його учасників; 3) договір набуває чинності для сторони, яка приєдналася, з дати приєднання; 4) низку положень договору може бути застосовано до набрання ним чинності (зокрема, це положення договору, які регулюють встановлення автентичності його тексту, вираження згоди держав на обов’язковість для них договору, порядок або дату набрання договором чинності, застереження, функції депозитарію та інші питання, що неминуче виникають до набрання договором чинності) [14, с. 112].

# **2.2. Уніфікація міжнародного договору**

Уніфікація – це частина гармонізації, що полягає у встановленні однакової норми, яка діє щонайменше у двох державах. Джерелом уніфікованих норм є завжди двосторонній чи багатосторонній міжнародно-правовий акт універсального або регіонального характеру: конвенція, угода або типовий закон. Уніфіковані норми, що містяться в таких законах, скеровані на їх однакове застосування в державах-учасницях. Регламенти не вимагають їх ратифікації в державах-членах [19, с. 405]. Розроблення єдиних правових норм дає змогу після їх прийняття державами замінити різнопорядкові положення національного права на уніфіковані матеріальні норми прямого застосування і тим самим усунути необхідність використання колізійного методу регулювання.

Універсальна уніфікація міжнародних договорів стоїть перед численними дилемами, які виникають на її шляху, а саме: навіть якщо норми у уніфікованому міжнародному інструменті відповідають потребам сторін, у відповідний момент, умови можуть змінитися. А саме конвенції дуже важко та повільно піддаються реформуванню.

## РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА

Згідно з принципом суверенної рівності держав, кожна держава вільно обирає порядок взаємодії власного права з міжнародним і закріплює його на конституційному рівні. Тому важливим є те, наскільки чітким та однозначним є формулювання конституції про дію норм міжнародного права і зокрема міжнародних договорів у внутрідержавному просторі, чи не породжує визначена в конституції формула можливості її неоднозначного розуміння й застосування. [2, с. 12].

Щодо взаємовпливу міжнародного та внутрішнього права то існує дві протилежні точки зору на цю проблему. Перша група вчених (в більшості це були радянські вчені) стверджували, що між національною системою права та міжнародною немає будь-якої юридичної супідрядності. Вони вважали, що хоча міжнародні договори і сприяють утворенню нових норм і юридичних актів, але при цьому не відбувається перетворення міжнародно-правових актів і норм у національно-правові. Інша група вчених (цим шляхом іде зарубіжна доктрина і практика) давно різною мірою визнають пріоритет міжнародного права над внутрішнім законодавством. Ця точка зору обґрунтовується значимістю і особливою соціальною цінністю міжнародного права в сучасному світі, яке втілює найбільш досяжну в нашу епоху ідею справедливості [22, с. 10].

## ВИСНОВКИ

Під поняттям міжнародного договору слід розуміти угоду з питань співробітництва між державами або державами і міжнародні організаціями які володіють міжнародною правосуб’єктністю, закріплює їх взаємні права та обов’язки, укладена у формі та порядку передбаченому вимогами міжнародного і національного права, регулюється міжнародним правом і повинна неухильно виконуватись учасниками.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України Закон України 28 червня 1996 р. *Відомості Верховної Ради України.* 1996. №30. Ст. 141.
2. Рагуліна К. А. Міжнародний договір як джерело права в Україні: загальнотеоретичний аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01.Харків, 2021. 23 с.
3. Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 50. URL : <http://zako№3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15>
4. Шамрай В. В. До питання доктрини співвідношення міжнародного договору та конституційного права в умовах європейської інтеграції. Право і громадянське суспільство. 2015. № 2. С. 22-32.
5. Матат А. В. Міжнародний договір: поняття та сучасні погляди. 2012. С. 64-68.
6. Ніколенко А. Міжнародні договори у системі джерел трудового права України. *Підприємство, господарство і право*. 2019. № 1. С. 25-38.
7. Звєрєв Є. Міжнародний договір як джерело національного права. *Наукові записки. Том 103. Юридичні науки.* 2012. С. 41-44.
8. Тускоз Ж. Міжнародне право : підручник / за заг. ред. Ж. Тускоз Київ, 1998. 194 с.
9. Роговий Б. І., Панчук І. О., Гонгало С. Й. Міжнародний договір як джерело права в Україні. 2020. 97 с.
10. Шемчушенко Ю. С. Великий енциклопедичний юридичний словник, 2007. 992 с.
11. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 року. *Відомості Верховної Ради Української РСР*. 1986. № 17. Ст. 343. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua /laws/show/995\_118
12. Віденська конвенція про право договорів між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 21.03.1986. URL : http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\_a04.
13. Гончаров А. В. Аналіз дослідження міжнародного договору як джерела міжнародного права. *Молодий вчений*. 2016. № 4. С. 616-620.
14. Стрибко Т. І. Нормативно-правовий договір та договірний процес у суверенній Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Одеса, 2016. 256 с.
15. Павко Я. Поняття міжнародного договору, його джерела та суб’єкти: термінологічні аспекти проблеми. *Віче 12*. 2013. С. 23-26.
16. Стрибко Т. І. Нормативно-правовий договір та договірний процес у суверенній Україні. Харків, 2018. 204 c.
17. Войціховський А. В. Міжнародне право : підручник / за заг. ред. Войціховського А. В. Харків, 2020. 544 c.
18. Київець О. В. Тимчасове застосування міжнародних договорів: проблеми теорії та практики. *Науковий вісник.* 2012. № 2. С. 387-394
19. Шайгарданова В. В. Уніфікація норм міжнародного права. *Часопис Київського університету права*. 2013. № 2. С. 403-408.
20. Комарук І. А. Розвиток та актуальні проблеми конвенційної уніфікації норм міжнародного приватного права. *Actual problems of international relations*. 2012. Т. 1. № 111. С. 242-249
21. Стрельцова Є. Д. Теорія і практика уніфікації міжнародного права в умовах глобалізації (міжнародний та національно-правовий аспекти) : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.11. Одеса, 2020. 43 с.
22. Степаненко К. В. Міжнародне право : конспект лекцій. Дніпро: ДДУВС, 2019. 101 с.
23. Атаманова Н. В. Роль та значення міжнародних договорів у національній правовій системі України. *Право і суспільство*. 2020. № 2-1. С. 7-13.
24. Козюбра М. Співвідношення національних і міжнародних правових систем. *Наукові записки НаУКМА*. 2016. Том 181. С. 1-10.