**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**Національний авіаційний університет**

**Навчально-науковий Юридичний інститут**

**Кафедра цивільного права і процесу**

**Сімейне право**

Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних (семінарських) занять

08 «Право»

КИЇВ – 2018

**ВСТУП**

**Мета вивчення дисципліни**

Сімейне право є складовою частиною права в цілому, однією з його галузей. Даній галузі права властиві такі ознаки, які характерні праву взагалі. Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на засвоєння студентами змісту цивільно-правових норм, цивільно-правових інститутів, а також об’єктивних закономірностей їх розвитку.

Дисципліна «Сімейне право» входить у цикл фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану. Засвоєння дисципліни передбачає 17 години лекційних і 17 години семінарських занять

Завдання вивчення дисципліни

Після вивчення дисципліни «Сімейне право » студенти повинні:

* засвоїти та вільно оперувати спеціальною правовою лексикою;
* знати основні положення актів, що регулюють сімейні правовідносини;
* знати практику застосування законодавства.

**Завдання лекційних занять**

Мета проведення лекції полягає у тому, щоб ознайомити студентів із основними положеннями сімейного законодавства України та особливостями регулювання сімейних правовідносин.

Мета проведення лекції полягає у:

* викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних положень сімейного права;
* формування у студентів цілісної системи теоретичних знань з дисципліни «Сімейне право».

**Завдання проведення практичних занять**

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у студентів практичні навички з метою їх використання у професійній діяльності.

Завдання проведення практичних занять полягає у виробленні вміння:

* характеризувати сутність правовідносин;
* тлумачити чинне законодавство;
* застосовувати на практиці норми, які регулюють соціальні питання.

**ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ**

**«Сімейне право»**

Семінарське заняття № 1 Поняття, предмет, метод сімейного права. Джерела сімейного права.

1. Поняття сімейного права та його місце в системі сучасного права України.
2. Предмет і метод сімейного права.
3. Принципи сімейного права.
4. Джерела сімейного законодавства.

Вивчення першого питання передбачає характеристику поняття сімейного права та визначення його зв”язку з іншими галузями права.

Друге питання слід розкривати, беручи до уваги коло суспільних відносин, окреслене у статті 1 Сімейного кодексу України. Також необхідно визначити основні методи регулювання сімейних правовідносин (імперативний та диспозитивний).

Під час дослідження третього питання необхідно керуватися положеннями статті 7 Сімейного кодексу України, на підставі яких розкрити обсяг поняття принципів сімейного права та охарактеризувати їх.

Четверте питання передбачає визначення поняття джерел сімейного права, їх систематизацію та характеристику основних видів.

**Семінарське заняття № 2 Сімейні правовідносини**

1. Поняття та види сімейних правовідносин.
2. Суб’єкти сімейних правовідносин.
3. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.
4. Поняття та класифікація юридичних фактів у сімейному праві.

При вивченні першого питання необхідно звернути увагу на поняття сімейних правовідносин, охарактеризувати окремі їх види.

Розкриття другого питання передбачає необхідність охарактеризувати поняття суб”єктів сімейних правовідносин, навести перелік та розглянути їх права та обов”язки.

Розглядаючи третє питання, та керуючись нормами статей 14 та 15 Сімейного кодексу України, слід з”ясувати поняття суб”єктивного сімейного права та обов”язку, охарактеризувати їх види.

Під час вивчення четвертого питання слід акцентувати увагу на характеристиці поняття та окремих видів юридичних фактів. Визначити особливості юридичних фактів, які спричиняють виникнення, зміну та припинення сімейних правовідносин.

**Семінарське заняття № 3 Поняття сім’ї та шлюбу. Порядок укладення шлюбу**

1. Поняття та характерні ознаки сім’ї. Історичні форми сім’ї та шлюбу.
2. Поняття та правова природа шлюбу.
3. Порядок укладення шлюбу. Умови вступу до шлюбу.
4. Державна реєстрацію шлюбу, її правове значення. Особливості укладення шлюбу з особами, які відбувають покарання. Особливості укладення шлюбу з іноземними громадянами.

Перше питання передбачає необхідність визначення, зокрема, таких форм сім”ї як кровноспоріднена, сім”я пуналуа, парна, патріархальна та моногамна сім”ї. З”ясувати їх відмінності. Також слід охарактеризувати загальне поняття та основні ознаки сім”ї.

Під час вивчення другого питання слід опрацювати Розділ ІІ Глава 3 Сімейного кодексу України, визначити поняття шлюбу в сімейному законодавстві.

Розкриття третього питання передбачає дослідження матеріалу з питань процедури укладення шлюбу, визначення переліку документів та обов”язкових умов, необхідних для укладення шлюбу в Україні.

При вивченні четвертого питання необхідно опрацювати, зокрема, статті 27,28,30, 32 та 33 Сімейного кодексу України, на підставі яких визначити особливості юридичного оформлення шлюбу в Україні.

**Семінарське заняття № 4 Припинення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним**

1. Поняття та підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання.. Правові наслідки розірвання шлюбу.
2. Поняття та правова природа недійсності шлюбу. Підстави недійсності шлюбу.
3. Режим окремого проживання подружжя.

Під час розкриття першого питання слід з”ясувати умови припинення шлюбу у відповідності до положень статті 104 Сімейного Кодексу України, а також визначити підстави припинення шлюбу внаслідок його розірвання відповідно до статті 105 Кодексу.

Вивчення другого питання передбачає необхідність встановлення основних підстав визнання шлюбу недійсним на підставі положень статті 38 Сімейного кодексу. Також необхідно опрацювати статтю 45 Кодексу з метою визначення порядку та правових наслідків визнання шлюбу недійсним.

З метою розкриття третього питання доцільно зупинитися на підставах встановлення режиму окремого проживання подружжя (стаття 119 Сімейного кодексу України) та означити його порядок і наслідки.

**Семінарське заняття № 5 Особисті немайнові права та обов’язки подружжя.**

1. Поняття та загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків подружжя.
2. Види особистих немайнових прав і обов’язків подружжя

Розглядаючи перше питання, необхідно визначити обсяг поняття особистих немайнових прав подружжя, охарактеризувати їх зміст.

Розкриття другого питання, зокрема, передбачає необхідність звернути додаткову увагу на такі поняття як рівність особистих прав та обов”язків чоловіка та жінки, вибір подружжям роду занять, місця проживання, рівність прав та обов”язків у процесі виховання дітей та у вирішенні питань життя сім”ї.

**Семінарське заняття № 6 Майнові правовідносини подружжя**

1. Правовий режим майна, що є особистою приватною власністю подружжя.
2. Правовий режим спільної сумісної власності подружжя.
3. Поділ майна подружжя. Способи, порядок поділу та визначення розміру часток кожного з них.

При вивченні першого питання необхідно звернути увагу на визначення самого поняття особистої приватної власності та ознайомитися із положеннями глави 7 Сімейного кодексу України, визначити перелік майна, що є приватною власністю подружжя та підстави його набуття.

Під час вивчення другого питання слід визначити поняття та види спільної власності, охарактеризувати порядок її набуття та загальні правила розпорядження.

Третє питання передбачає визначення підстав для поділу майна подружжя. Також необхідно охарактеризувати основні способи поділу майна подружжя на підставі положень статті 71 Сімейного кодексу України.

**Семінарське заняття № 7 Права та обов’язки матері, батька і дитини**

1. Походження як підстава виникнення правовідносин між батьками та дітьми. Правила реєстрації народження дитини.
2. Особисті немайнові права і обов’язки дітей.
3. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав.

У процесі вивчення першого питання необхідно визначити порядок походження дитини, що обумовлюється, зокрема, фактом перебування батьків дитини у шлюбі між собою. Слід підкреслити фактичну відсутність спірних питань щодо походження дитини у випадках, коли її батьки перебувають в офіційно зареєстрованому шлюбі. Звернути увагу на загальну презумпцію щодо визначення походження дитини, закріплену статтею 122 Сімейного кодексу України та визначити порядок державної реєстрації народженої дитини.

Вивчення другого питання слід розпочати із встановлення основних положень щодо рівності прав батьків по відношенню до дитини і дитини щодо батьків. Звернути увагу, що підставою виникнення взаємних прав та обов”язків дітей та батьків, зокрема, моральних, є кровне споріднення та походження дітей від даних батьків. Важливим є той факт, що духовні та моральні відносини між батьками та дітьми існують незалежно від того, народилася дитина в офіційному зареєстрованому шлюбі, чи записані батьки як такі у Книзі реєстрації народжень, оскільки сам факт народження дитини є підставою виникнення як біологічного, так і морального зв”язку між нею та батьками.

Розкриття третього питання слід розпочати із характеристики поняття позбавлення батьківських прав як способу та міри сімейно-правової відповідальності за порушення батьками прав своєї дитини. Також необхідно визначити підстави позбавлення батьківських прав (стаття 164 Сімейного кодексу) та їх правових наслідків (стаття 166 Кодексу). Звернути увагу, що поновлення батьківських прав можливе лише на підставі рішення суду, визначити умови та порядок їх поновлення.

**Семінарське заняття № 8 Форми влаштування дітей, що залишилися без батьківського піклування**

1. Поняття і сутність усиновлення. Суб’єкти усиновлення. Порядок та правові наслідки усиновлення.
2. Поняття, порядок встановлення та припинення опіки та піклування над дітьми.
3. Поняття, підстави виникнення та припинення патронату. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу.

З метою розкриття першого питання слід опрацювати, зокрема, статті 207, 208, 211, 223 Сімейного кодексу України. Додатково звернути увагу на підстави визнання усиновлення недійсним, які визначаються у статті 236 Кодексу.

Друге питання передбачає визначення поняття опіки та піклування, визначення кола осіб, які можуть набути статус опікуна чи піклувальника відповідно до статті 249 Сімейного кодексу України, встановити порядок припинення опіки та піклування над дитиною на підставі положень статті 250 Кодексу.

У процесі розкриття третього питання слід визначити обсяг поняття патронату, опрацювати відповідні правові норми щодо оформлення договору про патронат (стаття 252 Сімейного кодексу). Також необхідно визначити порядок створення прийомної сім”ї та охарактеризувати поняття дитячого будинку сімейного типу (стаття 256 Кодексу).

**Семінарське заняття № 9 Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів**

1. Права та обов’язки баби, діда, прабаби, прадіда, онуків та правнуків
2. Права та обов’язки мачухи, вітчима, пасинка та падчірки
3. Права та обов’язки братів та сестер

Під час підготовки до першого питання слід встановити правовий статус вказаних осіб – баби, діда, прабаби, онуків та правнуків. Охарактеризувати їх основні права та обов”язки по відношенню один до одного на підставі відповідних положень Сімейного кодексу України.

Друге питання передбачає визначення статусу мачухи, вітчима, пасинка та падчірки, а також характеристику їх основних прав та обов”язків.

Під час опрацювання третього питання слід звернути увагу на визначення статусу братів та сестер, охарактеризувати їх взаємні права та обов”язки.

Додатково, при характеристиці особистих немайнових прав та обов”язків членів сім”ї та родичів доцільно застосувати такий їх розподіл, відповідно до якого виділяється три основних групи: право на спілкування, право на виховання та право на захист (статті 257-260 Сімейного кодексу України).