МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

**КАПТАЛАН Іван Михайлович**

УДК 347.122:329.1/6 (477)

**ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА**

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право

**АВТОРЕФЕРАТ**

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Одеса – 2015

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки України.

|  |  |
| --- | --- |
| **Науковий керівник** | доктор юридичних наук, професор,  член-кореспондент Академії правових наук,  заслужений діяч науки і техніки України  ***ХАРИТОНОВ Євген Олегович,***  Національний університет  «Одеська юридична академія»,  завідувач кафедри цивільного права |
| **Офіційні опоненти:** | доктор юридичних наук, професор  ***ЯСИНОК Микола Михайлович,***  Сумський національний аграрний університет,  завідувач кафедри правосуддя;  кандидат юридичних наук, професор  ***РЕЗНІЧЕНКО Семен Васильович,***  Одеський державний університет внутрішніх справ,  в.о. начальника кафедри цивільно-правових дисциплін |

Захист відбудеться 29 травня 2015 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Міжнародного гуманітарного університету за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33.

Автореферат розісланий 28 квітня 2015 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради **Т. О. Анцупова**

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ**

Актуальність теми. Цивільно-правовий статус політичних партій в Україні є однією з найбільш складних цивільно-правових проблем. В умовах проведення в Україні соціальних та економічних перетворень важливого значення набуває проблема подальшого розвитку і вдосконалення правового регулювання діяльності політичних партій, у тому числі питань їх відповідальності.

Конституція України закріплює право громадян України на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних й інших інтересів. Саме через громадські об’єднання, громадсько-політичні рухи, політичні партії до активної державотворчої діяльності залучаються широкі верстви населення, реалізуються й захищаються політичні та економічні інтереси тієї чи іншої частини суспільства (народу, нації, соціальної групи тощо). Вони є формою реалізації зв’язків між громадянським суспільством і державою.

Особисте немайнове право фізичних осіб на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації, що встановлене Конституцією України та закріплене в статті 314 ЦК України є юридичною основою створення і діяльності громадських організацій, політичних партій та професійних спілок.

Своєрідність сучасного періоду розвитку політичної ситуації в Україні, її зміна і реформування з метою подальшого підвищення ролі та ефективності діяльності політичних партій потребує ґрунтовного наукового осмислення та всебічного розгляду питань, пов’язаних із правовими аспектами існування та діяльності політичних партій, в першу чергу, як рівноправних учасників майнових та особистих немайнових суспільних відносин, тобто, як суб’єктів цивільного права.

У сучасних умовах підвищення політичної активності різних верств населення країни спостерігається розширення сфер реалізації суб’єктивних цивільних прав політичних партій, підсилюється особлива роль політичних партій як юридичних осіб у цивільному обороті, у формуванні політичної та ідеологічної свідомості громадян.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що питання політичних партій як суб’єктів цивільного права є актуальними і з теоретичної, і з практичної точок зору, чим пояснюється доцільність обрання теми дисертаційного дослідження.

Теоретичну основу дослідження склали праці таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як: Г. Є. Авілов, В. К. Андрєєв, В. Р. Ансон, М. Бартошек, М. І. Брагінський, В. А. Васильєва, В. В. Вітрянський, Ю. С. Гамбаров, А. О. Гордон, Р. Давид, О. В. Дзера, І. В. Жилінкова, О. С. Іоффе, О. Ю. Кабалкін, Л. М. Казанцев, І. С. Канзафарова, Х. Кетц, О. А. Красавчиков, М. В. Кротов, Н. С. Кузнецова, С. Н. Ланкоф, В. В. Луць, Д. І. Мейєр, В. Л. Невзгодіна, М. О. Нерсесов, І. Б. Новицький, І. С. Перетерський, О. А. Підопригора, Ю. С. Рябіков, В. О. Рясенцев, Н. О. Саніахметова, К. І. Скловський, І. В. Спасібо-Фатєєва, Є. О. Суханов, Л. С. Таль, Ю. К. Толстой, Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, К. Цвайгерт, П. П. Цитович, Г. Ф. Шершеневич та ін.

Проте наукові праці з обраної тематики не відображають усіх існуючих проблем. Багато фундаментальних робіт було написано за законодавством, що втратило чинність, та з урахуванням іншої державної політики і громадських підходів, виражених у нормах об’єктивного права, а тому є такими, що не відповідають сучасним реаліям.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри цивільного права «Традиції та новації у сучасному цивільному праві України» на 2006 – 2010 роки як складової плану науково-дослідної роботи Одеської національної юридичної академії «Традиції та новації у сучасній українській державності і правовому житті» на 2006 – 2010 роки (державний реєстраційний номер 010611004970), а також плану науково-дослідної роботи кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» «Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства» на 2011 – 2015 роки як складової плану науково-дослідної роботи Національного університету «Одеська юридична академія» «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» на 2011 – 2015 роки (державний реєстраційний номер 011011000671).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне спеціальне наукове дослідження поняття, ознак та особливостей цивільної правосуб’єктності політичних партій, як суб’єктів цивільного права.

У зв’язку з поставленою метою вирішувалися такі задачі:

визначити поняття політичної партії та її види;

дослідити динаміку законодавчого визначення цивільно-правового статусу політичних партій в Україні;

дослідити правову природу цивільно-правового статусу політичних партій, їх місце в системі юридичних осіб сучасного цивільного права шляхом порівняння з іншими юридичними особами;

надати характеристику політичної партії як юридичні особи та визначити її характерні риси та особливості;

дослідити підстави, порядок та наслідки створення і державної реєстрації (легалізації) політичної партії, як юридичної особи;

визначити підстави, порядок, способи та наслідки припинення політичної партії, як юридичної особи;

сформулювати пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення цивільного законодавства України з метою більш ефективного його застосування в сфері діяльності політичних партій.

Об’єктом дослідження є цивільні правовідносини, що виникають у процесі створення, реалізації цивільної правосуб’єктності та припинення діяльності політичних партій в Україні.

Предметом дослідження є політичні партії як суб’єкти цивільного права.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації складає система взаємопов’язаних загальнонаукових, спеціальних методів наукового дослідження, застосування яких забезпечує достовірність знання та вирішення поставлених цілей і завдань. У дисертації були використані такі методи: історико-правовий, порівняльно-правовий, системно-структурний, аналітико-синтетичний, логіко-юридичний. За допомогою історико-правового методу виявлено особливості становлення та еволюції законодавчого регулювання й наукових поглядів на цивільно-правовий статус політичних партій в Україні (розділ 1). Порівняльно-правовий метод використано з метою з’ясування правової природи політичних партій шляхом визначення схожих рис та відмінностей з іншими суб’єктами цивільного права – юридичними особами, у різних галузях права (конституційне, кримінальне, адміністративне, цивільне) та правових системах деяких зарубіжних країн (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Аналітико-синтетичний та системно-структурний методи застосовувалися при визначенні особливостей відповідальності політичних партій у цивільних правовідносинах, виділені підстав та умов їх відповідальності (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3). Логіко-юридичний метод дозволив проаналізувати зміст норм чинного законодавства України, які регламентують цивільно-правовий статус політичних партій, виявити недоліки цивільно-правової регламентації вищезазначених відносин та обґрунтувати пропозиції з удосконалення законодавства у цій сфері (розділи 2, 3).

Емпіричну основу дослідження становлять законодавчі та інші нормативно-правові акти України та деяких зарубіжних країн, а також судова практика України.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням цивільно-правового статусу політичних партій в Україні, на основі якого обґрунтовано нові наукові положення та розроблено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання у цій сфері.

Наукова новизна дисертаційного дослідження відображена у наступних положеннях:

уперше:

на підставі дослідження нормативного матеріалу визначено місце політичних партій у системі юридичних осіб України як таких, що належать до непідприємницьких юридичних осіб приватного права, а також запропоновано поняття політичної партії як непідприємницької юридичної особи, яка створена одним чи декількома засновниками в тій чи іншій організаційно-правовій формі шляхом виділення (об’єднання) майна з метою здійснення політичної діяльності в суспільних і/чи приватних інтересах. У зв’язку з цим встановлено специфічні риси політичної партії як юридичної особи: некомерційна мета діяльності, обов’язкова наявність особливого документа – програми політичної партії, специфічні джерела фінансування, наявність партійної символіки;

запропоновано й обґрунтовано віднесення програми політичної партії до установчих документів політичної партії, які обов’язково слід надавати для державної реєстрації політичної партії як юридичної особи, а також розроблено зразок модельного статуту політичної партії з метою спрощення організаційних етапів створення і реєстрації політичних партій;

встановлено неузгодженості чинного законодавства з питань створення, державної реєстрації, припинення та окремих аспектів діяльності політичних партій як юридичних осіб. Зокрема, порівнюючи законодавчо закріплені переліки документів у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та Закону

України «Про політичні партії в Україні», можна зробити висновок, що вони не співпадають, і перелік, передбачений у Законі «Про політичні партії в Україні» є дещо розширеним і має свою специфіку, у зв’язку з чим дане питання потребує врегулюванню;

запропоновано внесення змін і доповнень до чинного ЦК України, Закону України «Про політичні партії в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» шляхом закріплення переліку установчих документів політичної партії, гармонізації строків державної реєстрації політичної партії як юридичної особи, визначення поняття та правового статусу символіки політичної партії тощо;

удосконалено:

визначення політичної партії – це організація, діюча у сфері політичного життя суспільства, що об’єднує людей за спільністю їх інтересів і переконань для політичної реалізації своєї політичної мети, зареєстрована згідно із законом, має певну загальнонаціональну програму, змагається за здобуття влади шляхом участі у виборах та здійснює вплив на неї через формування своїх політичних вимог;

теоретичну позицію, відповідно до якої, незважаючи на мету

діяльності, політичну партію слід вважати юридичною особою приватного права, тому що вона створюється на підставі установчих документів (рішення установчого з’їзду та статуту) і в порядку, передбаченому статтею 87 ЦК України;

положення про те, що внески до політичної партії здійснюються за різними договірними моделями, а саме: за договором дарування, договором підряду, договором про переведення боргу або про уступку вимоги тощо.

набули подальшого розвитку:

висновок про те, що політичні партії наділені ознаками юридичної особи, а саме: організаційною єдністю, наявністю відокремленого

майна, самостійною майновою відповідальністю та виступом у цивільному обігові від власного імені;

теза про те, що політичній партії притаманні як загальні ознаки, властиві їй як юридичній особі (організаційна єдність; наявність відокремленого майна; здатність виступати в цивільному обороті від свого імені; самостійна майнова відповідальність), так і приватні та спеціальні. Приватні – притаманні їй як непідприємницькій юридичній особі, загальна мета якої (у широкому значенні) полягає у досягненні суспільного блага (ознака неприбутковості). Спеціальні – властиві тільки їй і виокремлюючи цей вид з числа непідприємницьких юридичних осіб (мета (у вузькому

значенні) – мета брати участь у виборах тощо);

теза про те, що конститутивна ознака, тобто необхідна й достатня для розкриття сутності самої політичної партії (полягає у процесі її створення, який слід розглядати як особливий вид діяльності засновників (учасників) і державних органів. Суть діяльності засновників полягає, перш за все, у вирішенні питання про те, які права й обов’язки може мати політична партія і в якій організаційно-правовій формі її існування буде ефективнішим. Діяльність державних органів полягає у проведенні реєстрації благодійної організації.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення дисертаційного дослідження, висновки та пропозиції, які містяться в дисертації, можуть бути використані у:

законотворчому процесі – при вдосконаленні положень актів цивільного законодавства щодо регулювання відносин у сфері створення та реалізації правосуб’єктності політичних партій в Україні;

науково-дослідницькій сфері – для подальших наукових розвідок у галузі цивільного права та цивільного процесу;

навчально-методичній роботі – при викладанні курсів «Цивільне та сімейне право України», спецкурсів з питань правового статусу юридичних осіб, а також при підготовці підручників, навчальних посібників, практикумів із різних правових дисциплін;

правозастосовній діяльності – як загальні рекомендації щодо спрощення процедури створення та припинення політичних партій, ефективної реалізації окремих елементів правосуб’єктності політичних партій у сучасних суспільних відносинах.

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на засіданнях кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія». Основні положення дисертації доповідалися на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: Міжнародній науковій конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу Національного університету «Одеська юридична академія» «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 21–22 травня 2010 р.); Міжнародній науковій конференції, присвяченій пам’яті Ю.С. Червоного «Актуальні проблеми цивільного процесу» (м. Одеса, 12 лютого 2010 р.); Міжнародній науковій конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу Національного університету «Одеська юридична академія» «Правове життя сучасної України», присвяченої 15-річчю університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 20–21квітня 2012 р.); VІ Міжнародній цивілістичній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Одеса, 30 березня 2012 р.); Круглому столі «Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі (м. Одеса, 9 жовтня 2012 р.)

Публікації. Основні наукові положення дисертації викладені в 11 публікаціях, а саме: у 5 наукових статях, опублікованих у фахових виданнях та 1 – у зарубіжному науковому виданні, а також 5 інших публікаціях.

Структура дисертації визначається метою і предметом дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків і списку використаних джерел із 441 найменування. Загальний обсяг дисертації становить 222 сторінки, з яких 179 сторінок – основна частина.

**ОСНОВНИЙ ЗМІСТ**

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, зазначається зв’язок обраної теми з планами науково-дослідницьких робіт, формулюються мета та завдання дослідження, визначаються об’єкт, предмет і використані методи дослідження, викладається наукова новизна роботи, висвітлено практичне значення й апробація результатів дослідження, вказано публікації та структура дисертації.

Розділ перший. «Формування засад визначення цивільно-правового статусу політичних партій» складається з трьох підрозділів, присвячених постановці проблеми, дослідженню стану вивчення проблеми, визначенню методологічного підґрунтя ключових понять дослідження.

Підрозділ 1.1. «Історико-правовий аналіз законодавства щодо регулювання діяльності політичних партій» присвячено історичному екскурсу у становлення та еволюцію поглядів на досліджувані питання та вивченню світового і вітчизняного досвіду соціально-економічних перетворень та їх правового забезпечення у сфері політичних партій.

При аналізі стану першоджерел були розглянуті насамперед ті юридичні пам’ятки, акти цивільного законодавства тощо, які містять інформацію про стан правової доктрини у галузі в цілому, а також відбивають досягнення правової думки, котрі знайшли своє відображення в окремих нормах права, правових інститутах, кодифікованих актах. У зв’язку з цим було визначено, що незважаючи на порівняно недовгу історію свого існування – в сучасному вигляді політичні партії існують в світі з другої половини XIX століття – вони стали, безсумнівно, одним з найважливіших досягнень людської цивілізації. Це – «політична» з усіх громадських організацій сучасного суспільства: її метою є завоювання, утримання і використання державної влади, здійснення зв’язків між суспільством і державою.

Зазначається, що утворення політичних партій зумовлюється рядом факторів виникнення; 1) існують різноманітні думки політичних партій на політичний устрій суспільства та інші конкретні політичні, економічні, соціальні і духовні проблеми; 2) з виникненням соціальних класів і соціальних суперечностей, соціальних антагонізмів виникає і соціальна нерівність; 3) невдоволеність частини суспільства існуючим становищем і відповідно потреба в діях, щоб змінити становище, і викликали необхідність створення політичних сил, об’єднань; 4) причини національного, етнічного характеру, суперечності, існуючі в суспільстві на національному ґрунті. Політичні партії в країнах Африки, Латинської Америки та ін. виникли саме в умовах конфліктів між етнічними спільностями.

Зазначається, що не зважаючи на те, що українське законодавство про політичні партії було розроблено з урахуванням нових ринкових відносин і в цілому відповідає міжнародним стандартам, воно не позбавлено недоліків і внутрішніх протиріч, які негативно відображаються на правозастосовчій діяльності.

У підрозділі 1.2. «Загально-теоретичні аспекти цивільної правосуб’єктності політичних партій та визначення їх правового статусу» присвячено аналізу наукових праць правознавців, які спеціально або опосередковано торкаються досліджуваних питань.

Цивільна правосуб’єктність є складовою частиною правового статусу особи як системи закріплених і гарантованих державою прав, свобод, законних інтересів і обов’язків особи.

Звертається увага, на те, що взаємозв’язок і взаємозумовленість цивільного стану особи, її правосуб’єктності і правового статусу полягає в тому, що держава, визначаючи цивільний стан особи, тим самим закріплює її правовий статус, фіксує його можливий обсяг, а також наділяє особу правосуб’єктністю, яка залежить від обсягу правового статусу особи. Правоздатність юридичних осіб може бути загальною (універсальною) та спеціальною (обмеженою).

Зазначається, що правосуб’єктність політичних партій є суспільно-юридичною якістю, яку норми права надають політичним партіям у відповідності до вимог та потреб суспільного розвитку.

Правосуб’єктність політичної партії слід визначити як особливе суб’єктивне право, яке входить до складу загальних правовідносин, тобто, це і є можливість, яка належить політичній партії та відображається в її діяльності.

Специфіка правосуб’єктності політичних партій в силу її складності може бути представлена в різноманітних контекстах, але визначне значення при цьому має її обумовленість концептуальними засадами приватного та публічного права.

Відзначено, що в радянській та сучасній юридичній літературі поняття правосуб’єктності не отримало однозначного тлумачення. Розглянувши різні підходи до поняття і структури правового статусу, зроблено висновок, що під правовим статусом політичної партії необхідно розуміти взаємопов’язані обов’язки, права, свободи і законні інтереси політичної партії, а також юридичну відповідальність, які у своїй сукупності характеризують правове положення політичної партії.

Підрозділ 1.3. «Огляд літератури та вибір напрямів за темою дослідження» присвячений дослідженню кола питань, які пов’язані з визначенням цивільно-правового статусу політичних партій та їх правової природи, що набувають особливої актуальності і якісно впливають на підвищення рівня нормотворчості та наукового осмислення цих питань на різних етапах історичного розвитку.

Серед дослідників цивільно-правового статусу політичних партій в радянському та сучасному українському цивільному праві були такі вчені-юристи, як: Г. Є. Авілов, В. К. Андрєєв, М. І. Брагінський, В. А. Васильєва, В. В. Вітрянський, Ю. С. Гамбаров, А. О. Гордон, О. С. Іоффе, О. Ю. Кабалкін, Л. М. Казанцев, О. А. Красавчиков, М. В. Кротов, Н. С. Кузнєцова В. Л. Невзгодіна, М. О. Нерсесов, І. Б. Новицький, О. А. Підопригора, Ю. С. Рябіков, В. О. Рясенцев, Ю. К. Толстой, П. П. Цитович, Г. Ф. Шершеневич та ін., праці яких й до цього часу є основним підґрунтям для науковців та практиків при вирішенні питань стосовно питань цивільно-правового статусу політичних партій. Проте в умовах зміни економіко-правових умов функціонування політичних партій, зміни акцентів у державному регулюванні даних питань, впливу євроінтеграційних процесів потребує переосмислення положення щодо цивільно-правового статусу політичних партій.

Огляд літератури дозволив дійти висновку про те, що попри значну увагу науковців до означеної проблеми, велика кількість питань, зокрема, цивільно-правовий статус політичних партій в Україні, усе ще залишаються недослідженими.

Розділ другий «Поняття та особливості політичної партії як суб’єкта цивільних правовідносин» складається з трьох підрозділів і присвячений дослідженню цивільних правовідносин, що виникають із створення політичних партій, аналізу та визначенню поняття політичної партії, розгляду внутрішньої структури та організаційної єдності політичної партії, визначенню засобів індивідуалізації політичної партії та особливості реалізації її цивільної правосуб’єктності.

У підрозділі 2.1. «Поняття політичної партії як суб’єкта цивільних правовідносин» акцентується увага на тому, що поняття політичної партії в політичних концепціях пройшло певну історичну еволюцію в контексті суспільно-політичного розвитку. Водночас еволюція визначалася певним розвитком самої політичної науки і, зокрема, станом вивчення партій.

Визначення поняття партії, крім суто теоретичного, має і практичний характер. Адже від наявності в тієї чи іншої організації ознак «партії» залежить її відповідний правовий статус, її права та обов’язки в політичній та громадській сферах, особливе функціональне становище в державному механізмі, інші практичні моменти, які відрізняють політичні партії від виборчих союзів, груп тиску, громадських організацій.

Звертається увага на те, що аналітичні труднощі визначення суті поняття «партія» зумовлені специфікою та різноманітністю підходів, які при цьому застосовують. Серед них варто виділити кілька основних.

По-перше, абстрактно-інтуїтивні формулювання на зразок: «партія – це держава в державі», «посередник» між державою та суспільством, «міст від мас до вождя» тощо. По-друге, в межах державно-політичної теорії розроблені чіткіші, загальні визначення, за допомогою яких робились спроби в єдиній формі виділити та врахувати специфічний характер політичних партій як явищ соціального, політичного та державного життя, особливостей їх ролі в державі, функцій, організаційної форми. По-третє, до дефініції політичної партії полягає у спробах дати визначення партії не через її визначальний критерій, а через цілу систему ознак.

Акцентується увага на тому, що нормативною вимогою існування будь-якої політичної партії є участь у політичній боротьбі при кардинальному завданні завоювати мандат на владу, щоб реалізувати свою політику. Боротьба за володіння політичною владою – це нормальна умова функціонування політичної партії. Основною ознакою, що відрізняють політичні партії від державних структур є добровільність об’єднання.

Звертається увага на те, що згідно ст. 2 закону України «Про політичні партії України», політична партія є зареєстрованим у встановленому порядку добровільним об’єднанням громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних діях.

Пропонується визначення: політична партія – це організація, діюча у сфері політичного життя суспільства, що об’єднує людей за спільністю їх інтересів і переконань для політичної реалізації своєї політичної мети, зареєстрована згідно із законом, має певну загальнонаціональну програму, змагається за здобуття влади шляхом участі у виборах та здійснює вплив на неї через формування своїх політичних вимог.

У підрозділі 2.2. «Організаційна єдність політичної партії та її внутрішня структура як класифікуючі ознаки» встановлено, що статтею 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» передбачено, що політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію у встановленому Законом порядку своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі, Автономній Республіці Крим.

Звертається увага на те, що внутрішня структура політичної партії закріплюється у статуті. Згідно статті 8 Закону України «Про політичні партії в Україні» наявність статуту є обов’язковою вимогою для створення і реєстрації політичної партії. При цьому статут політичної партії обов’язково повинен містити такі елементи організаційної єдності, як: перелік статутних органів політичної партії, порядок їх утворення, їхні повноваження і термін дії цих повноважень; порядок виникнення, зупинення та припинення членства в політичній партії; права та обов’язки членів партії; порядок скликання та проведення партійних з’їздів, конференцій, зборів та інших представницьких органів політичної партії.

Однак при цьому в означеному Законі не передбачені якісь обов’язкові правила щодо організації внутрішньої структури та порядку функціонування окремих органів управління політичної партії. Однак такі правила напрацьовані практикою діяльності політичних партій в Україні.

Регіональні конференції (загальні збори) відділень політичних партій скликаються не рідше одного разу на 2 роки для обрання керівних органів відділень. У роботі регіональних конференцій мають право брати участь делегати, обрані первинними організаціями, а в роботі загальних зборів партії беруть участь всі члени партії регіонального відділення.

Статутом партії визначається організація органів партійного керівництва відділеннями партій. Як правило, керівними органами регіональних відділень партій є комітет, бюро, а іноді тільки керівник низової організації.

Організаційна структура передбачає організаційні принципи побудови партії, статус її органів, взаємозв’язки між структурними ланками.

У структуру політичної партії входять: лідер партії; партійна бюрократія; мозковий штаб; партійна ідеологія; партійний актив; рядові члени партії.

Також звертається увага на те, що статтею 6 Закону визначено коло осіб, які не можуть бути членами партій. До них належать судді, працівники прокуратури, працівники органів внутрішніх справ, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники органів доходів і зборів, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України.

Встановлено, що з метою стимулювання розвитку політичних партій та їх організаційної структури в демократичному руслі необхідно вжити заходів щодо: стимулювання децентралізації організаційної структури політичних партій України; стабілізації партійного членства, попередження політичного зрадництва; зростання внутрішньопартійного демократизму; стимулювання зменшення кількості політичних партій та переходу до системи поміркованого плюралізму; зменшення ролі лідера у політичних партіях (блоках партій); попередження виникнення тоталітарних політичних партій; реалізації ст. 37-ї Конституції та ст. 5-ї Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо заборони створення політичними партіями воєнізованих формувань; розмежування бізнесу та політики тощо.

У підрозділі 2.3. «Засоби індивідуалізації політичної партії та особливості реалізації її цивільної правосуб’єктності» відмічається, що можливість здійснювати дії, спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин, пов’язується з володінням певними цивільними правами. Індивідуалізація політичної партії розглядається зважаючи на загальне поняття індивідуалізації юридичної особи, так-як після державної реєстрації політична партія отримує статус юридичної особи. Юридична особа є продовженням індивідуальних осіб, особистість і воля яких продовжує жити у створюваних ними об’єднаннях.

Кожна юридична особа має своє найменування (ім’я) та місце знаходження, які дозволяють індивідуалізувати (виокремлювати) її поміж низки схожих суб’єктів цивільного права. Від свого імені вона набуває майнових і особистих немайнових прав і виконує обов’язки, вступаючи в різноманітні цивільно-правові відносини з іншими суб’єктами цивільного права.

У процесі дисертаційного дослідження було встановлено, що Закон «Про політичні партії в Україні» закріпив цілу низку вимог не тільки безпосередньо до назви політичної партії, а й до додаткових засобів її індивідуалізації – символіки партії. Так, зокрема, вони не повинні збігатись з назвою та символікою іншої зареєстрованої політичної партії; заборонено буквальне відтворення у символіці партії не лише державних символів України, але і символів іноземних держав. Однак при цьому законодавець не надає визначення поняття символіки політичної партії, а лише зазначає, що політична партія може мати партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Враховуючи, що

перелік є чітким і не припускає розширеного тлумачення, зроблено висновок, що чинне законодавство передбачає чотири види партійної символіки, які може (але не зобов’язана) мати політична партія: партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз.

Зроблено висновок, що проаналізована проблема назви політичної партії, яка відіграє важливу роль, виконуючи ідентифікаційну та дистинктивну функції. Запропонована тричленна структура назви партії, яка складається з загальної, індивідуальної та факультативної частин. Пропонується запровадити правовий захист назв партій, а також заборонити зміну назви політичної партії після її утворення.

У Розділі третьому «Особливості відповідальності, створення та припинення діяльності політичної партії в сучасних умовах», який складається з трьох підрозділів, здійснено аналіз відповідальності, створення та припинення діяльності політичної партії в сучасних умовах.

У підрозділі 3.1. «Порядок створення політичної партії за законодавством України» акцентується увага на тому, що сучасні українські політичні реалії багато в чому визначаються соціальною структурою суспільства.

Початковий напрям створення політичної партії – розробка партійної ідеології, що відбиває в теоретичній формі корінні інтереси тієї спільності людей, яка складає соціальну базу партії. Наявність певної ідеології – найважливіша ознака політичної партії, що відрізняє її від будь-якої іншої громадської організації.

Другий напрям – вироблення програми дій партії, формулювання стратегічних і тактичних цілей і завдань партії, визначення методів і засобів боротьби за владу згідно з політичною ситуацією в країні. Тут важливий зважений облік реальних можливостей партії. Не можна ставити нездійсненних завдань, заснованих лише на емоціях партійних лідерів.

Третій напрям – підготовка і проведення виборчих кампаній. У демократичному суспільстві основний шлях партії до влади – загальнонародні вибори. Тільки через розширення своєї електоральної бази партія може пройти в парламент, отримати доступ до влади. Тому передвиборній пропаганді своєї програми, забезпечення необхідного рейтингу своїх кандидатів у представницькі органи влади кожна партія надає таке велике значення. Створюються спеціальні передвиборні штаби, у яких працюють кращі політтехнологи з досвідом організації виборних кампаній. У боротьбі за владу партії не шкодують матеріальних засобів.

Четвертий напрям здійснюється за трьома векторами.

Партія, що отримала на виборах більшість голосів виборців (при двопартійній системі) формує уряд, стає правлячою.

При багатопартійній системі партія, подолавши за кількістю поданих за неї голосів встановлену законом межу, проходить у парламент,

створює в ньому фракцію і в залежності від своєї політичної орієнтації діє або на підтримку уряду, або в якості опозиції.

Партія, яка не увійшла до парламенту, починає все «спочатку» – організовує роботу по підготовці до чергових виборів.

У відповідності до частини 6 ст. 11 Закону України «Про політичні партії в Україні», після реєстрації політична партія набуває статусу юридичної особи.

Відповідно до ст. 28 ЦК України юридичні особи утворюються в порядку, встановленому законодавством. Громадські організації, порядок виникнення яких законодавством не передбачений, утворюються в порядку, встановленому їхнім статутом.

Виникнення юридичної особи неможливе без певних установчих документів, якими можуть бути: розпорядчий акт або статут (положення), або установчий договір і статут, або протокол зборів тощо. В установчих документах мають зазначатися найменування юридичної особи, її місцезнаходження, цілі і предмет діяльності, склад і компетенція її органів, а також інші відомості, що їх передбачають законодавчі акти про юридичні особи відповідного виду. Установчі документи можуть містити й інші реквізити, які не суперечать законодавству.

Неодмінною умовою виникнення юридичної особи є або її державна реєстрація, або реєстрація її статуту.

У підрозділі 3.2. «Відповідальність політичної партії в цивільних правовідносинах» акцентується увага, що до теперішнього часу в науці немає чіткого визначення «юридична відповідальність політичної партії»; не склалося єдиного розуміння юридичної відповідальності політичної партії і як міжгалузевого правового інституту; відбувається ототожнення понять «конституційна відповідальність», «політична відповідальність», «юридична відповідальність політичної партії». Далеко від досконалості і правове регулювання як правового статусу політичних партій, так і їх юридичної відповідальності. Особливо це відноситься до «розмитості» в чинному законодавстві підстав юридичної відповідальності даних суб’єктів суспільних відносин і наявності декларацій юридичної відповідальності.

У підрозділі 3.3. «Підстави та порядок припинення політичної партії за чинним законодавством України» звертається увага на те,

що однією з не визначених у чинному законодавстві процедур реєстрації є припинення (ліквідація) структурних утворень політичних партій. Так Закон України «Про політичні партії в Україні» не визначає порядку їх припинення. Водночас, якщо відповідно до статуту партії структурне утворення набуває прав юридичної особи, то порядок припинення повинен відповідати Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», однак з деякими особливостями, які випливають зі статуту партії.Встановлено, що процедуру припинення можна поділити на декілька етапів:

1) Прийняття рішення компетентним органом про припинення (залежно від вимог статуту Партії) у разі, якщо організація партії є юридичною особою, таке рішення повинно відповідати вимогам частини 7 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», тобто містити відомості про персональний склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України), про порядок та строк пред’явлення кредиторами своїх вимог.

2) Подання вищевказаного рішення або рішень (з урахуванням вимог статуту партії) реєстраційній службі разом з заявою в довільній формі за місцезнаходженням організації, у разі, якщо організація за своїм статусом є обласною, документи подаються реєстраційній службі Головного управління юстиції;

3) У разі, якщо організація партії є юридичною особою після сплину терміну пред’явлення вимог кредиторів вказаного у рішенні про припинення, але не раніше 2 місяців з моменту публікації оголошення у спеціалізованому засобі масової інформації подає до реєстраційної служби

заповнену реєстраційну картку форми № 7 та довідки з податкового органу і пенсійного фонду про відсутність заборгованостей.

4) За наслідком розгляду документів реєстраційна служба приймає рішення про скасування запису про реєстрацію організації партії.

Стаття 24 Закону України «Про політичні партії в Україні» закріплює, що політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації, ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому чинним законодавством.

Ліквідація політичної партії тягне за собою ліквідацію організаційних структур цієї політичної партії. При цьому відповідними управліннями юстиції виключаються записи про державну реєстрацію, постановку на облік організаційних структур цієї політичної партії з журналів обліку організаційних структур політичних партій.

**ВИСНОВКИ**

У Висновках сформульовано найбільш істотні положення й пропозиції, наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо вдосконалення механізму правового регулювання діяльності політичних партій в Україні.

1. Історія правового врегулювання порядку утворення та діяльності політичних партій є невід’ємною складовою історико-правового процесу в Україні. Її початки пов’язані з етапом реалізації та гарантування основних політичних прав людини. Саме у ХІХ-ХХ ст. ст. революційні зміни у змісті та формі держави, розвиток конституціоналізму, становлення громадянського суспільства обумовили необхідність реалізації одного з основоположних прав – права на об’єднання, у тому числі на об’єднання у політичні партії.

2. Історія українських політичних партій пов’язана із серйозними змінами у політичній, суспільно-економічній та правовій історії України.

3. Сучасні партії виникли в Україні під впливом не тільки політичних а й інституційних змін, серед яких зміни у виборчому праві, зростання ролі парламентів, формування інших представницьких органів влади, необхідність представництва національних інтересів у структурах влади.

4. За результатами дослідження виділено три етапи в історичному становленні сучасних політичних партій в Україні та три етапи у розвитку правового статусу політичних партій, а також співвіднесено ці етапи. До етапів історичного становлення сучасних політичних партій необхідно віднести: перший етап – етап становлення нечисельних політичних організацій типу політичних гуртків (партій, вибраних за Максом

Вебером); другий етап – етап розвитку політичних клубів з широкою участю громадян; третій етап – етап створення та функціонування масових політичних партій.

5. Загальною закономірністю можна вважати поступову правову інституціоналізацію політичних партій, яка передбачала перехід від регулювання окремих сторін діяльності (наприклад, участь у виборах) до регулювання усього комплексу відносин, пов’язаних з їх утворенням, організацією та діяльністю.

6. Наукове дослідження правового статусу політичних партій розпочалося майже одразу після їх утворення. Проте основні дослідження діяльності політичних партій – це історичні дослідження. Ґрунтовні історичні праці не оминули також наукових проблем правового характеру. Зокрема, досліджувалися політико-правові ідеї в програмних документах українських політичних партій та організацій; участь політичних партій у виборчих процесах; організаційна структура та членство в політичних партіях.

7. Специфікою джерельної бази періоду утворення українських політичних партій є домінування архівних матеріалів з фондів державних відомств. Законодавчі акти приймались переважно в результаті суспільних перетворень та революцій.

8. Державою регламентується значна сфера діяльності політичних партій – від самого поняття «політична партія» до порядку їх утворення, вимог та обмежень щодо членства, прав та обмежень у передвиборчій, парламентській та опозиційній діяльності та порядку припинення діяльності політичних партій. Правове становище політичних партій в тій чи іншій державі встановлюється конституціями, законами та регламентами парламенту, актами уряду. Окремі питання діяльності політичних партій вирішуються актами міністерств та судовими рішеннями. Значна частина правовідносин за участю політичних партій регулюється їх внутрішніми документами. Роль нормотворчої діяльності політичних партій, як показали результати дослідження, зростає за умов домінування загальнодозвільного типу правового регулювання.

9. У результаті дослідження вдалося виявити ті правові обмеження, які можна вважати позитивним історико-правовим досвідом і ті, які мали негативний характер. До історично обґрунтованих правових обмежень слід віднести: заборону на участь у політичних партіях державних службовців, суддів, працівників правоохоронних органів, військових; заборона на діяльність політичних партій, створених за ознакою професійної, расової, національної чи релігійної приналежності, заборона політичних партій, які пропагують тоталітарні цінності.

10. Нормативна база для діяльності політичних партій у 20-і роки ХХ століття характерна своєю специфікою. ЇЇ доцільно розділити на дві великі групи: 1) акти, що встановлювали, визначали та гарантували право громадян на політичне об`єднання, у тому числі утворення політичних партій; 2) акти, що регулювали порядок здійснення політичної діяльності, визначали загальні вимоги до політичних партій у процесі їх діяльності.

11. Дослідження правового статусу політичних партій в Україні в ХІХ-ХХ ст. ст. дозволяє стверджувати про наявність історико-правового досвіду, з позицій якого необхідно оцінювати перспективи правового регулювання діяльності політичних партій у сучасній Україні. Цей досвід регулювання, який істотно залежить від розуміння в європейській політичній та правовій традиції інституту політичних партій як елемента зв’язку між громадянським суспільством і демократичною публічною владою, обумовлює необхідність правового забезпечення демократичності внутрішнього організаційного устрою політичних партій, демократичних методів їх діяльності, чіткого та прозорого порядку фіксування, прямої заборони тоталітарних партій, відкритості (нетаємності) структур політичних партій, належних обмежень для утворення і діяльності політичних партій.

12. Поняття «партія» походить від латинського partis (частина) і означає організовану групу людей, об’єднаних загальними ідеями та інтересами. Те ж відноситься і до «політичної партії», але тут варто додати, що остання являє собою організацію політичного характеру, яка виражає інтереси суспільного класу або певного соціального прошарку, що об’єднує найбільш активних їхніх представників у процесі досягнення поставлених цілей.

13. Дослідивши розроблені М. Дюверже підходи до класифікації політичних партій за організаційною структурою, серед яких поділ партій на масові та кадрові; на прямі та непрямі; на партії ордени, спільноти та суспільства; на тоталітарні та спеціалізовані (демократичні), встановлено: класифікаційною основою поділу партій на масові та кадрові є їх походження; оптимальною класифікацією політичних партій за організаційною структурою, тобто такою, яка б найповніше відобразила їх відмінності, є поділ партій на тоталітарні та демократичні.

14. У межах демократичних політичних партій можна виділити дві моделі: континентально-європейську та англо-американську. Континентально-європейськими є політичні партії, в організаційній основі яких лежить певна об’єктивна спорідненість членів (географічна, соціальна, релігійна та ін.), тому вони часто виникають як масові, централізовані структури. Англо-американські ж політичні партії утворюються вже відомими політиками на основі інтересу (матеріального, духовного чи ін.), внаслідок чого мають кадровий характер походження та є децентралізованими.

15. Зроблено висновок про неповноту законодавчого регулювання процедури утворення політичної партії, що порушує принцип юридичної визначеності. Запропоновано уточнення регулювання цієї процедури, які не звужують обсягу права на вільне об’єднання у політичну партію і водночас забезпечують відповідність новоутвореної партії встановленим законом вимогам, зокрема: утворення партії на установчих зборах партії (а не з’їзді), кожен з учасників яких виражає лише власну волю; мінімальна кількість учасників установчих зборів – не менше 50 осіб, які є суб’єктами права на утворення партії; вимоги щодо регіонального представництва на установчих зборах партії; надання новоутвореній партії обмеженої конституційно-правової дієздатності, спрямованої на легалізацію партії та розбудову партійних структур; заміна інституту збору підписів на підтримку утворення партії поданням до органу реєстрації не менше 500 заяв про вступ у члени партії.

16. Проаналізована проблема назви політичної партії, яка відіграє важливу роль, виконуючи ідентифікаційну та дистинктивну функції. Запропонована тричленна структура назви партії, яка складається з загальної, індивідуальної та факультативної частин. Пропонується запровадити правовий захист назв партій, а також заборонити зміну назви політичної партії після її утворення.

17. Досліджено правову природу установчих документів політичних партій – програми та статуту. Програма партії є політико-правовим документом, у якому відображена відповідна загальнонаціональна програма розвитку суспільства, що засвідчує статус партії та визначає її індивідуальні особливості, підтверджує дотримання конституційних обмежень свободи утворення партій. Статут політичної партії є «корпоративним» нормативним актом, який регулює внутрішні відносини партії. Зроблено висновок, що статут політичної партії не може бути визнаний правовим актом, а отже, не має юридичної сили.

18. Зроблено висновок про особливості утворення місцевої організації: право на утворення місцевої організації належить тільки членам партії; утворення осередку є вираженням волі не лише учасників його установчих зборів, але й самої партії. Тому утворення місцевих організацій партії вимагає спеціального регулювання; запропоновані відповідні нормативні положення.

19. Аналіз природи і місця політичної партії в політичному прогресі свідчить про те, що діяльність політичної партії – один з найважливіших механізмів розподілу і перерозподілу владних засобів у державі й суспільстві, а від стилю втілення і реалізації ними інтересів соціальних спільностей, верств і груп безпосередньо залежить характер панівних у суспільстві політичних інтересів. Політичний інститут – політична партія – в політичному процесі є ланка, що зв’язує державу і народ, бере участь практично в усіх фазах політичного процесу всього політичного життя.

20. Запропоновано визначення цивільно-правового статусу політичних партій, як: обґрунтовано теоретичну позицію, відповідно до якої, незважаючи на мету діяльності, політичну партію слід вважати юридичною особою приватного права, тому що вона створюється на підставі установчих документів (рішення установчого з’їзду та статуту) і в порядку, передбаченому статтею 87 ЦК України.

21. Участь політичних партій у формуванні та функціонуванні органів влади вимагає забезпечення внутрішньопартійної демократії. Аналіз статутів політичних партій засвідчує існування серйозних проблем у цій сфері. Встановлення вимог щодо внутрішньопартійної демократії потребує дотримання балансу між впливом держави на внутрішньо-організаційні справи партії в інтересах демократичного суспільства та правом політичної партії самостійно вирішувати питання власного життя. Таке регулювання має поєднувати зобов’язальні (імперативні) приписи з диспозитивними нормами, які встановлюють певні межі правомірної поведінки партій; всередині цих меж політичні партії повинні мати право користуватися власною дискрецією визначення правил внутрішньої організації. Запропоновано запровадити законодавче регулювання окремих питань внутрішньоорганізаційної діяльності партій, що має за мету забезпечити мінімальні вимоги внутрішньопартійної демократії.

22. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що законодавство України, яким регулюються питання функціонування політичних партій та їх участі у здійсненні державного управління, потребує перегляду: з одного боку, в Україні розроблений не весь спектр законодавчих та нормативно-правових актів, а з другого – потребують суттєвого доопрацювання і чинні.

23. Також на сьогодні у законодавстві відсутні норми щодо відповідальності як коаліції депутатських фракцій за діяльність Кабінету Міністрів України в цілому, так і окремих політичних сил, що входять до цієї коаліції, за діяльність міністрів, кандидатури яких висувались ними.

24. Одночасно з метою підвищення легітимності діяльності політичних партій, а отже, їх впливу на державне управління, потребують доопрацювання акти законодавства, які регламентують питання утворення та діяльності політичних партій, зокрема щодо фінансування політичних партій.

**СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:**

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Капталан И.М. Политическая партия субъект гражданского права / І.М. Капталан // Актуальні проблеми держави та права : Збірник наукових праць. Вип. 53. – 2010. – С. 96–100.

2. Капталан И.М. Деятельность политических партий как субъектов гражданского права / І.М. Капталан // Актуальні проблеми держави та права : Збірник наукових праць. Вип. 58. – 2011. – С.360–365.

3. Капталан І.М. Поняття не підприємницьких товариств / І.М. Капталан // Актуальні проблеми держави та права : Збірник наукових праць Вип. 59. – 2011. – С.410–416.

4. Капталан І.М.Особенности создания и регистрации политических партий / І.М. Капталан // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2011. – № 16. – C. 100–102.

5. Капталан И.М. К определению понятия политической партии как субъекта гражданского права / И.М. Капталан // Вестник Пермского университета (юридические науки). – № 4 (18). – С. 83–88.

6. Капталан І.М. Окремі питання визначення цивільної правосуб’єктності політичних партій / І.М. Капталан // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 246–250.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

7. Капталан І.М. Молодіжні громадські організації як суб’єкти цивільних правовідносин / І.М. Капталан // Правове життя сучасної України : Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу (м. Одеса, 21-22 травня 2010 р.). – О. : Фенікс, 2010. – С. 408–410.

8. Капталан І.М. Понятие и признаки политической партии как субъекта гражданского права / І.М. Капталан // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті Ю.С. Червоного (м. Одеса, 12 лютого 2010 р.). – О. : Фенікс, 2010. – С. 39–42.

9. Капталан І.М. Законодавство про політичні партії як суб’єкти цивільного права / І.М. Капталан // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). – Т. 3. – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 118–120.

10. Капталан І.М. Пожертва для політичної партії / І.М. Капталан //Сучасна цивілістика : тези наукових робіт учасників VІІ Міжнародної цивілістичної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Одеса, 30 березня 2012 р.). – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 18–20.

11. Капталан І.М. Законодавство стосовно визначення статусу політичні партії як юридичної особи (до 1917 року) / І.М. Капталан //Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі : матеріали круглого столу (9 жовтня 2012 р., м. Одеса). – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 201–205.

**АНОТАЦІЯ**

Капталан І.М. Політичні партії як суб’єкти цивільного права. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, 2015.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з цивільно-правовим статусом політичних партій в Україні, що обумовлено необхідністю розробки нового підходу до врегулювання вищезазначених правовідносин і вдосконаленню юридичного інструментарію для їх оформлення.

У дисертації визначаються поняття, ознаки та особливості цивільної правосуб’єктності політичних партій, як юридичних осіб. Дається загальна характеристика цивільних правовідносин, що виникають у процесі створення, реалізації цивільної правосуб’єктності та припинення діяльності політичних партій в Україні, досліджуються теоретичні та практичні проблеми цивільно-правового регулювання процесу створення, діяльності та припинення політичних партій в Україні за законодавством України.

Уперше на рівні дисертаційного дослідження проводиться комплексне дослідження теоретичних і практичних питань визначення цивільно-правового статусу політичних партій в Україні за оновленим цивільним законодавством України.

Основною метою дисертаційного дослідження є комплексне спеціальне наукове дослідження поняття, ознак та особливостей цивільної правосуб’єктності політичних партій як юридичних осіб.

Сформульовані пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного ЦК України, Закону України «Про політичні партії в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Ключові слова: правосуб’єктність, юридична особа, політична партія, цивільно-правовий статус політичної партії.

**АННОТАЦИЯ**

Капталан И.М. Политические партии как субъекты гражданского права. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Международный гуманитарный университет, Одесса, 2015.

Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических проблем, связанных с гражданско-правовым статусом политических партий в Украине, что обусловлено необходимостью разработки нового подхода к урегулированию вышеупомянутых правоотношений и совершенствованию юридического инструментария для их оформления.

В диссертации определяются понятия, признаки и особенности гражданской правосубъектности политических партий как юридических лиц. Дается общая характеристика гражданских правоотношений, возникающих в процессе создания, реализации гражданской правосубъектности и прекращения деятельности политических партий в Украине, исследуются теоретические и практические проблемы гражданско-правового регулирования процесса создания, деятельности и прекращения политических партий в Украине по законодательству Украины.

Впервые на уровне диссертационного исследования проводится комплексное исследование теоретических и практических вопросов определения гражданско-правового статуса политических партий в Украине по обновленным гражданским законодательством Украины.

Основной целью диссертационного исследования является комплексное специальное научное исследование понятия, признаков и особенностей гражданской правосубъектности политических партий как юридических лиц.

В диссертации определяются понятия, основания, условия и особенности юридической ответственности политических партий. Дается общая характеристика оснований и порядка прекращения деятельности политической партии, обращается внимание на неопределённость в действующем законодательстве процедуры регистрации и прекращения деятельности (ликвидации) структурных образований партии.

Сформулированы предложения относительно внесения изменений и дополнений к действующему ГК Украины, Закона Украины «О политических партиях в Украине», Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей».

Ключевые слова: правосубъектность, юридическое лицо, политическая партия, гражданско-правовой статус политической партии

**SUMMARY**

Kaptalan I.M. Political parties as subjects of civil law. – Manuscript.

The thesis for Candidate of Legal Sciences Degree by specialty 12.00.03 – civil law and civil procedure; family law; private international law. – International Humanitarian University, Odessa, 2015.

The dissertation is the first comprehensive dissertation. The dissertation deals with the theoretical and practical issues related to civil legal status of political parties in Ukraine. The research is caused by the need to develop a new approach of aforementioned relationships regulation and improve the legal tools for their design.

The dissertation define the concepts, features and characteristics of the civil legal status of the political parties as legal entities. The general description of civil legal relations arising in process of creating, realization of their legal status and dissolution of political parties in Ukraine is given. The thesis explores the theoretical and practical problems of civil-legal regulation of the establishment, activity and termination of political parties in Ukraine.

For the first time at the dissertation level, a comprehensive study of the theoretical and practical issues of the civil and legal status of political parties definition under the renewed Ukrainian civil legislation is conducted.

The main purpose of the research is a comprehensive study of the special scientific concepts, features and characteristics of the civil legal status of the political parties as legal entities.

The dissertation define the concepts, terms, conditions and peculiarities of legal liability of political parties. It gives the general description of the grounds and process of termination of a political party, draws attention to the uncertainty in the current legislation regulation of registration and cessation of activity (liquidation) of the political parties’ structural subdivisions.

The proposals for amendment of the existing Civil Code of Ukraine, the Law of Ukraine «On Political Parties in Ukraine», the Law of Ukraine «On state registration of legal entities and individual entrepreneurs» are formulated.

Keywords: legal personality, legal entity, political parties, civil and legal status of a political party.