УДК 347.1:347.77(043.2)

 **КузьмукБ.І**.,студент,

Юридичного факультету,

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна,

Керівник: Білоусов В.М., старший викладач

**ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ**

Впорядкування питання захисту прав власності на результати інтелектуальної діяльності, є одним із найбільш актуальним для сучасного суспільства України. Враховуючи стрімкі темпи розвитку інформаційних технологій і дедалі більші процеси глобалізації, законодавець повинен швидко реагувати на нові виклики сьогодення і створити гідні та рівні умови для повноцінного функціонування даного ринку. Адже в умовах нехтування правом інтелектуальної власності, яка нажаль і досі спостерігається в Україні, жодна міжнародна корпорація не захоче заходити на наший ринок і вкладати значні інвестиції, що безумовно приводить до значних економічних та політичних втрат України, зокрема й на міжнародній арені. Тому обрана тема дослідження є вельми актуальною.

 Правові аспекти охорони інтелектуальної власності в Україні досліджувались в наукових публікаціях О. Д. Святоцького, І. І. Дахно, О. М. Мельника, О. А. Підопригори, Ю. М. Капіци та інших.  Забезпечення реалізації та захисту прав суб'єктів відносин інтелектуальної власності належить сьогодні до пріоритетних завдань правового регулювання [1].

Законодавство про інтелектуальну власність за своїм характером є комплексним, його основу, як відомо, становлять положення Конституції України, яка у ст. 41 закріплює право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності, а у ст. 54 - гарантує громадянам свободу літературної, художньої та технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, які виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Норми про захист права інтелектуальної власності знайшли своє відображення у Цивільному, Господарському, Кримінальному кодексах України, у Кодексі України про адміністративні правопорушення та у спеціальних законах України у сфері інтелектуальної власності. На виконання законодавчих актів у цій сфері сьогодні розроблено і діє близько 100 підзаконних актів. Ці кодекси містять норми, спрямовані на посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності. Водночас основним системним законодавчим актом у сфері захисту прав інтелектуальної власності з 2003 р. є Цивільний кодекс України, який вперше об'єднав норми, що забезпечують охорону прав на результати творчої інтелектуальної діяльності, в окремій книзі. Позитивним слід визнати і включення до Загальної частини норм про наслідки порушення права інтелектуальної власності та її захист. Питанням врегулювання інтелектуальної власності присвячено четверту книгу ЦКУ.

До основних проблем даної сфери діяльності варто віднести: захист авторського права та виплат винагороди за використання відповідних об'єктів. За даними Рахункової палати в Україні за використання авторського права збори сплачують лише 7% користувачів; фіксуються  порушення у діяльності організацій колективного управління, що уповноважені охороняти авторські і суміжні права [2].

В Україні інтелектуальна власність практично не враховується ні в собівартості продукції, ні в балансовій вартості підприємств та становить менше одного відсотку їх вартості, в той час як в країнах Європейського Союзу нематеріальні активи становлять сьогодні від 50 до 85 відсотків вартості майна підприємств. Особливої актуальності в Україні набуває тема комп'ютерного піратства. Сьогодні в тіньовому сегменті ринку програмного забезпечення та комп'ютерних ігор працюють від 20 до 35 тис. cпеціалістів. Не менш гостро стоїть і питання врегулювання питань плагіату, зокрема і вирішення спорів по цьому питанню в судовому порядку. Проте сучасна судова система не в змозі підготувати спеціалістів, які на високому рівні зможуть вирішувати дані спори [3].

Також потребує систематизації і самі норми права з питань інтелектуальної власності, адже багато з чинних законів та нормативно-правових актів суперечать один одному і зокрема, й цивільному кодексу. Аналіз чинного законодавства дає підстави застосовувати до захисту інтелектуальних прав такі загальні способи захисту цивільних прав: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; поновлення становища, що існувало до порушення права; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна пра- вовідношення або його припинення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, або органу місцевого самоврядування.

Більшість спорів щодо порушення права інтелектуальної власності розглядається на сьогодні господарськими судами, які формують основний масив практики, зокрема у сфері захисту патентних прав і засобів індивідуалізації. Водночас не менш важливі справи, наприклад у сфері авторських прав творців та їх правонаступників, розглядаються загальними судами. Зазначимо, що і Верховним Судом України неодноразово проводилися узагальнення судової практики і давалися роз'яснення з актуальних і дискусійних питань стосовно розгляду справ у сфері інтелектуальної власності [4].

Проблема захисту права інтелектуальної власності залишається актуальною в Україні й з огляду на значну кількість правопорушень у цій сфері. Як пріоритетна державна політика розглядається на сьогодні, зокрема, боротьба з «піратством» у сфері права інтелектуальної власності. З метою запобігання цьому явищу в державі вже тривалий час запроваджений інститут державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, здійснюється державний контроль за дотриманням вимог законодавства усіма учасниками відносин у сфері виробництва та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування. Значну допомогу в боротьбі з піратством здійснюють правоохоронні та контролюючі органи. Нині Державною службою інтелектуальної власності України підготовлено й оприлюднено проект Концепції державної цільової програми ліцензування програмного забезпечення, що використовується органами державної влади.

Отже, підсумовуючи вище наведений матеріал, варто зазначити, що беручи до уваги триваючі процеси реформування законодавства України ми сподіваємося, що наявні прогалини та колізії будуть подолані і в подальшому наше законодавство буде відповідати усім міжнародним стандартам.  Для подолання проблем, які виникають у сфері захисту інтелектуальної власності необхідно визначити систему охорони і захисту інтелектуальної власності як один з найважливіших пріоритетів діяльності уряду. Важливим кроком для створення ефективної системи захисту інтелектуальної власності є підготовка висококваліфікованих працівників, адже від цього залежить перспектива подальшого розвитку інноваційних технологій в Україні, що має важливе значення для підвищення нашої конкуретноспроможності в світі.

Література

1. Бошицький Ю. Л. Удосконалення національного законодавства в сфері інтелектуальної власності: проблеми та перспективи // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. / НАН України, Київський ун-т права; редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л. та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – С. 7-11.

2. Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи / О. Орлюк // Право України. – 2011. – № 3. – С. 15.

3. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: навч. посіб. / В. К. Матвійчук, С. А. Пилипенко, Т. П. Устименко та ін. – К.: Національна академія управління, 2014. – 352 с.

4. Андрощук Г. Спеціалізовані суди з питань інтелектуальної власності як стимул економічного розвитку / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 1. – С. 53–61.