**1. Поняття цивільного права України та цивільно-правових відносин.**

**Цивільний кодекс України** (ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільногозаконодавстваУкраїни, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.

**Цивільно-правові відносини** — це особисті немайнові та майнові відносини, врегульовані нормами цивільного права, які складаються між майново та організаційновідокремленими, юридичнорівнимиучасниками, що є носіямисуб'єктивнихцивільних прав та обов'язків, які виникають, змінюються та припиняються на підставіюридичнихфактів і забезпечуютьсяможливістюзастосуваннязасобів державного примусу.

 Відносини, що регулюються цивільним законодавством

1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільнівідносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їхучасників.

2. До майновихвідносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетнихвідносин цивільнезаконодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом.

**2. Суб’єкти цивільних правовідносин.**

Правовідносини існують між особами. У цивільних правовідносинах беруть участь як мінімум два суб'єкти. Суб'єктом права називається носій прав і обов'язків. **Суб'єктом цивільного правовідношення** є будь-яка особа, поведінка якої регулюється нормами цивільного права. Учасники цивільних правовідносин поділяються на такі категорії:

а) фізичні особи (громадяниУкраїни, іноземці, особи без громадянства);

б) юридичні особи (підприємства, установи, організації);

в) держава Україна;

г) Автономна Республіка Крим;

д) територіальні громади;

є) іноземні держави;

**3.Об’єкти цивільнихправовідносин.**

**Під об'єктом цивільного правовідношення** розуміють усе те, з приводу чого виникають відповідні правовідносини. Так, якщо Ви вирішили придбати картоплю, то об'єктом правовідносин буде виступати, відповідно, саме ця картопля. Безоб'єктних цивільних відносин не існує. Об'єктами цивільних правовідносин можуть виступати:

а) речі, у тому числі гроші та цінні папери;

б) майнові права;

в) результати робіт;

г) послуги;

д) результати інтелектуальної творчої діяльності;

ж) інформація; -

з) інші матеріальні та нематеріальні блага.

**4. Правоздатність та дієздатність фізичних осіб.**

Для того, щоб стати суб'єктом цивільних правовідносин, мати можливість укладати договори, громадянин повинен мати цивільну правоздатність і цивільну дієздатність.

**Цивільна правоздатність** - це здатність фізичної особи мати цивільні права і обов'язки.

Цивільна правоздатність властива кожній людині, від неї не можна відмовитися чи уступити будь-кому. Вона виникає з народження і припиняється зі смертю.

Правоздатність не залежить від фізичного чи психічного стану людини, від того, чи здатна вона її здійснювати. І новонароджений, і душевнохворий мають цивільну правоздатність так само, як і доросла здорова людина, оскільки вони можуть стати суб'єктами права власності, спадкування, користування житловим приміщенням тощо.

**Цивільна дієздатність** - це здатність особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Якщо правоздатною є будь-яка особа незалежно від віку та стану здоров'я, то дієздатністю володіє не кожна особа. Дієздатність передбачає, що особа усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними (тобто свідомо укладає договори, користується та розпоряджається майном тощо).

**5. Види дієздатності.**

За обсягом вирізняють такі види дієздатності:

- повну;

- осіб у віці до 14 років (малолітніх);

- осіб у віці від 14 до 18 років (неповнолітніх);

- осіб, дієздатність яких у судовому порядку обмежена;

- осіб, визнаних у судовому порядку недієздатними.

Повна дієздатність.

Законодавець пов'язує виникнення дієздатності у повному обсязі з настанням повноліття - 18 років. У разі реєстрації шлюбу неповнолітньою особою, вона також набуває повної дієздатності.

Дієздатність осіб у віці до 14 років.

Ці особи можуть вчиняти лише дрібні побутові правочини (купляти шкільні сніданки, квитки в кіно, підручники) а також здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Усі інші правочини від їх імені укладають їх законні представники - батьки (усиновителі), опікуни.

Дієздатністьосіб у віці від 14 до 18 років.

Окрім наведенного вище ця категорія осіб має право також:

- розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;

- укладати договір банківського вкладу та розпоряджатися коштами на рахунку;

- бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонене законом.

**6. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин.**

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Як суб’єкт цивільного права юридична особа характеризується певними ознаками, відсутність хоча б однієї з яких у характеристиці певної організації ставить під сумнів можливість визнання за нею статусу юридичної особи. До цих ознак належать: організаційна єдність(Юридична особа має свою структуру, яка включає певні елементи. Всі елементи у цій структурі діють як єдине ціле для того, щоб досягти єдиної мети.) ; наявність відокремленого майна (Кожна юридична особа має майно, яке є матеріальною основою її діяльності. Це майно належить юридичній особі на праві власності або на праві повного господарського відання (державні підприємства) чи оперативного управління (державні установи, організації); самостійність та участь у цивільному обороті від свого імені.

Юридична особа набуває для себе цивільних прав та обов’язків через свої органи, які утворюються і діють відповідно до закону та установчого документа. У деякихвстановлених законом випадках юридична особа може набувати цивільних прав та обов’язків через своїх учасників.

Як будь-який суб’єкт цивільних правовідносин юридична особа наділена правоздатністю та дієздатністю, тобто здатністю мати цивільні права та обов’язки та набувати їх для себе своїми діями. З моменту введення в дію нового ЦКУ юридична особа здатнамати такі саміцивільні права та обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати тільки людині. Це означає, що юридичні особи наділені загальною правоздатністю.

**7.Визнання особи безвісновідсутньою.**

1. Фізична особа може бути визнана судом безвісновідсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

2. У разі неможливості встановити день одержання останніх відомостей про місце перебування особи початком її безвісної відсутності вважається перше число місяця, що йде за тим, у якому були одержані такі відомості, а в разі неможливості встановити цей місяць – перше січня наступного року.

3. Порядок визнання фізичної особи безвісновідсутньою встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.

**8.Оголошення особи померлою.**

1. Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, – протягом шести місяців.

2. Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

3. Фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це. Фізична особа, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку або у зв’язку з воєнними діями, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті.

4. Порядок оголошення фізичної особи померлою встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.