ТЕМА 13. ФОРМА І ЗМІСТ ЗАЯВ ПО СУТІ СПРАВИ. ЗАЯВИ З ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПИТАНЬ

ПЛАН

1. Поняття позову. Класифікація позовів.
2. Стадії судового процесу загального позовного провадження.
3. Окреме провадження

**Питання для самостійного опрацювання:**

1. Заочний розгляд справи

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 №1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text

**1. Поняття позову. Класифікація позовів.**

Поняття позову, як правило, визначається як звернення заінтересованої або іншої уповноваженої на те особи до суду з проханням про розгляд цивільно-правового спору і захист прав, свобод чи інтересів.

З`ясовуючи правову природу позову, необхідно мати на увазі деякі моменти. По-перше, матеріально-правова вимога спрямована до відповідача, а процесуальна – до суду. По-друге, у порядку позовного провадження розглядаються справи, в яких наявний спір (порушення, оспорювання чи невизнання) щодо цивільного, сімейного, житлового, земельного, трудового та іншого суб`єктивного права, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства (ст. 15 ЦПК). По-третє, не можна ототожнювати позов з власне порушеним правом, адже останнє існує і до моменту порушення, а позов може виникнути лише після правопорушення. По-четверте, позов не є діяльністю, адже він має не динамічний, а статичний характер, а діяльність, що спрямована на реалізацію позову, називають пред`явленням позову.

Позов як матеріально-правова вимога знаходить своє закріплення в особливій процесуальній формі – позовній заяві, тобто не можна ототожнювати позов і позовну заяву, що співвідносяться між собою як форма і зміст.

З урахуванням сутності позовної форми захисту цивільного права та інтересу слід визначити, що позов – це вимога заінтересованої особи до суду про здійснення правосуддя у цивільних справах на захист прав та інтересів, порушених чи оспорюваних іншою особою 5.

Позов втілює в собі право заінтересованої особи на відкриття провадження в цивільній справі у суді і судової діяльності на захист порушеного, невизнаного або оспорюваного права чи інтересу, державних і суспільних інтересів. Отже, позов – це звернена через суд матеріально- правова вимога позивача до відповідача про захист порушеного, оспорюваного чи невизнаного суб’єктивного права або інтересу, здійснена у визначеній законом процесуальній формі.

Сутність позову визначається з урахуванням нерозривної єдності двох його аспектів: матеріально-правового і процесуального.

Матеріально-правовий аспект позову – це вимога позивача до відповідача, звернена через суд, про захист матеріального права.

Процесуально-правовий аспект – це вміщена в позові вимога позивача до суду про захист права із спірних правовідносин. Це також втілення матеріальної вимоги позивача у визначеній процесуальній формі: позовній заяві, пред’явлення якої до суду спричинює правові наслідки.

**Класифікація позовів**

За своїм складом, матеріально-правовими вимогами позов, як правило, має виразний індивідуальний характер. Разом з тим у різноманітті позовів вирізняють їх спільні ознаки. Саме за своїм змістом позови класифікують на види. Поділ позовів на види, як і на інші складові елементи позову, допомагає освоїти процесуальну форму звернення до суду, з’ясувати спрямованість позову, а також його матеріально-правову природу.

В основі процесуально-правової класифікації позовів на види лежить процесуально-правова ознака, а саме: за способом процесуального захисту; за матеріально-правовою належністю правовідносин.

За способом процесуального захисту, який відображається у змісті позову, вони класифікуються на:

1)  позови про присудження (виконавчі);

2)  позови про визнання (установчі);

3)  перетворювальні позови (конститутивні).

Першу групу позовів (позови про присудження) складають позови, які спрямовані на поновлення, припинення порушеного права та усунення перешкод у його здійсненні (наприклад, про стягнення позики, аліментів, відшкодування завданих збитків тощо). Позовами про присудження від суду вимагається поновлення становища, що існувало до порушення права, та припинення дій, які їх порушують.

Позови про присудження ще мають назву виконавчих, тобто таких, які виконуються за судовим рішенням примусово, через виконавчу службу, якщо відповідач відмовиться від добровільного виконання.

Позовом про визнання є позов, спрямований на підтвердження судом наявності чи відсутності визначених правовідносин між сторонами. Тобто, до позовів про визнання належать такі, що за своїм змістом і метою спрямовані на визнання наявності чи відсутності цивільного права і обов’язку. Позови про визнання в теорії процесуального права також називають установчими. До цього виду належать позови про визнання правочину недійсним, встановлення батьківства, встановлення прав авторства, визнання права власності, визнання права на спадщину тощо.

Перетворювальними називаються позови, спрямовані на припинення, зміну спірних правовідносин (юридичного факту) або створення (формування) нових прав і обов’язків. Право на зміну та припинення спірних правовідносин передбачено п. 5, 6 ст. 16 ЦК. Ухвалюючи рішення за перетворювальним позовом, суд додає щось нове до існуючих між сторонами правовідносин, у зв’язку з чим даний вид позовів називають ще конститутивним.

До перетворювальних (конститутивних) позовів відносять: позови про розірвання шлюбу, розірвання (припинення) договору житлового найму, зміну

стягнення розміру відшкодування або аліментів, виділ частки зі спільного майна подружжя тощо.

Матеріально-правова класифікація позовів заснована на матеріально- правовій ознаці – за матеріально-правовою належністю правовідносин. Грунтуючись на зазначеному, позови поділяють на цивільні, трудові, сімейні, житлові, земельні, позови, що виникають з приводу захисту прав споживачів, позови, що виникають з приводу авторського права і суміжних прав тощо. Такий поділ з урахуванням особливостей їх розгляду в судовому процесі має практичне значення при узагальненні судової практики.