**Барабаш А. Г.**

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри

цивільного, господарського права і процесу

**Губар Ю. М.**

здобувач вищої освіти юридичного факультету

групи ППР-171

*Національного університету «Чернігівська політехніка»*

**МІЖНАРОДНІ УГОДИ ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА**

Враховуючи той факт, що міжнародне приватне право є галуззю національного права, його джерелами визнаються ті юридичні форми, які притаманні для національного права. А це означає, що до джерел міжнародного приватного права слід віднести: внутрішнє законодавство, міжнародні договори, міжнародні звичаї, судові прецеденти або судову практику. Деякі держави джерелами права визнають правову доктрину. В Україні правова доктрина не визнається джерелом права. У міжнародному приватному праві Україна доктрина має допоміжне значення при тлумаченні змісту правових норм. Вказане випливає з ч. 1 ст. 8 Закону України «Про міжнародне приватне право»: при застосуванні права іноземної держави суд чи інший орган встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі [1].

На наш погляд, міжнародні договори посідають центральне місце в системі джерел міжнародного приватного права. Саме міжнародні угоди містять матеріально-правові норми, які доповнюють внутрішньодержавне колізійне регулювання відносин за участю іноземного елемента.

Міжнародний договір – це двостороння або багатостороння угода, укладена у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, яка регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. поняття угоди (договору) визначає як «міжнародна угода, укладена між державами в письмовій формі й регульована міжнародним правом незалежно від того, чи викладена така угода в одному документі, у двох чи кількох, пов’язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретного найменування» [2].

Стаття 9 Конституції України закріплює положення про те, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України [3]. З цієї норми слідує, що обов’язковою умовою чинності міжнародного договору є згода Верховної Ради України. Така умова викликає необхідність більш детального дослідження конституційної норми.

Зі змісту ст. 3 Закону України «Про міжнародні договори України» слідує, що міжнародні договори укладаються на трьох рівнях: міждержавному, міжурядовому, міжвідомчому [4]. Лише частина міжнародних договорів підлягає ратифікації, шляхом прийняття Верховною Радою України закону про ратифікацію. Перелік міжнародних угод, які підлягають ратифікації визначений у ч. 2 ст. 9 Закону України «Про міжнародні договори України». Згідно ст. 12 зазначеного Закону деякі міжнародні договори підлягають затвердженню указами Президента України. Прийняття міжнародних договорів, які укладаються від імені Уряду України і не потребують ратифікації, здійснюється у формі постанови Кабінету Міністрів України.

Як бачимо, Верховна Рада України не завжди бере участь у процедурі визнання міжнародного договору. Вказане не сприяє однозначності у тлумаченні ст. 9 Конституції України.

Досліджуючи міжнародні договори як джерело міжнародного приватного права, не можна оминути увагою позицію Закону України «Про міжнародне приватне право» з цього питання. Згідно ст. 3 Закону України «Про міжнародне приватне право», якщо міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж встановлені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору. Проблемою застосування цитованої норми є те, що вона не вказує на статус міжнародного договору. Не зрозуміло: чи йдеться про будь-які міжнародні договори, чи лише про ті, які ратифіковані Україною? На наш погляд, мова йде про договори, щодо яких здійснена процедура ратифікації. Така позиція випливає з характеристики п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне право»: міжнародний договір України – це чинний міжнародний договір України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно ч. 1 ст. 10 Цивільного кодексу України частиною національного законодавства України є чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини та згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Згідно ч. 2 ст. 10 Цивільного кодексу України, якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України [5]. Отже, Цивільний кодекс України визнає примат міжнародного договору над національним законодавством лише у випадку ратифікації такого договору Верховною Радою України.

Аналогічний підхід до регулювання сімейних відносин нормами внутрішнього законодавства і міжнародними угодами зазначений у Сімейному кодексі України. Згідно з ч. 1 ст. 13 Кодексу частиною національного сімейного законодавства України є міжнародні договори, що регулюють сімейні відносини, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. За ч. 2 ст. 13 Сімейного кодексу, якщо в міжнародному договорі України, укладеному в установленому порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом сімейного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України[6].

Значну частину відносин за участі іноземного елемента становлять трудові відносини. Згідно зі ст. 8 Кодексу законів про працю України трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право». Відповідно до ст. 8-1 Кодексу, якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди [7]. На наш погляд, ст. 8-1 Кодексу законів про працю України також має значення лише в контексті міжнародних угод, які ратифіковані Україною.

Проаналізувавши міжнародні угоди, як джерело міжнародного приватного права, ми дійшли висновків:

міжнародні договори мають надзвичайно важливе значення у сфері регулювання приватних відносин з іноземним елементом;

норми міжнародних договорів мають домінуюче значення над нормами внутрішнього законодавства України за умови, що міжнародна угода ратифікована Верховною Радою України.

**Список використаної літератури:**

1. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р.  № 2709-IV. URL: <https://zakon.rada>. gov.ua/laws/show/2709-15#Text (дата звернення: 20 квітня 2021 року)
2. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969 р. (м. Відень). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text> (дата звернення: 20 квітня 2021 року)
3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 20 квітня 2021 року)
4. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV. URL: <https://zakon.rada>. gov.ua/laws/show/1906-15#Text (дата звернення: 20 квітня 2021 року)
5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. №435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 20 квітня 2021 року)
6. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 р. №2947-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text> (дата звернення: 20 квітня 2021 року)
7. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 р. №322-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (дата звернення: 20 квітня 2021 року)