УДК 347.61-058.855:347.63-058.862

**Мировська К.О**., студентка,

Юридичний факультет,

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Науковий керівник: Хоцяновська Н.Ф., старший викладач

**РОЛЬ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ЯКІ ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ.**

Демографічна ситуація в Україні з року в рік погіршується, зростає кількість дітей, які позбавлені батьківської піклування та кількість дітей сиріт. Відповідно до статистичних даних станом на 2018 рік по Україні нараховується близько 72 тисяч дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Із зазначеної кількості 20-30% дітей становлять діти-сироти, всі інші - діти, які мають батьків, але вони були позбавлені батьківських прав в силу певних обставин [1].

Ці обставини змушують шукати нових форм влаштування зазначених категорій дітей та визначати найефективніші з них, розвитку яких необхідно надати пріоритет. Однією з таких форм є влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомні сім’ї. Даний інститут є новацією в українському сімейному законодавстві, який в останні роки швидко розвивається і набуває поширення, але все ще потребує відповідного вдосконалення.

Розгляд інституту прийомної сім’ї варто почати з його теоретичного розуміння. Так, Р.А. Шукурова визначає прийомну сім’ю як «форму виховання дітей, які залишилися без піклування батьків, що є особливим соціальним інститутом суспільства, яка ґрунтується на договорі про передачу дитини (дітей) на виховання в сім’ю на умовах, встановлених законом та договором; наділена законом, певним обсягом правосуб’єктності; представляє собою спосіб спільного проживання осіб, незалежно від реєстрації шлюбу прийомними батьками, пов’язаними спільним побутом, дозвіллям; формують свої відносини на основі взаємоповаги і взаємодопомоги; мають взаємні права та обов’язки» [2, c. 207] .

Слід зазначити, що даний інститут покликаний доповнити часткову або неповну цивільну дієздатність та має на меті здійснювати охорону особистих немайнових та майнових прав та інтересів дітей, які з тих чи інших причин не мають батьківського піклування.

Процес формування прийомної сім’ї чітко врегульований законодавством. Особи, які виявили бажання взяти на виховання дитину звертаються з письмовою заявою, до якої додається такий перелік документів, як: копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі; висновок про стан здоров’я кожного із заявників, складений за встановленою формою; нотаріально посвідчена письмова згода іншого з подружжя; довідка встановленої форми про дохід такої особи (осіб) або копія декларації про доходи, посвідчена в установленному порядку; довідка про відсутність судимості, видана відповідними компетентними органами за постійним місцем проживання таких осіб [3].

На підставі зазначених документів місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування приймає рішення про надання сім’ї статусу «прийомної» або відмові в його отриманні. Після цього укладається договір про влаштування дітей до такої прийомної сім’ї на виховання та спільне проживання. Цим договором визначається обсяг прав та обов’язків обох сторін. Однією з особливих умов такого договору є те, що прийомні батьки влаштовують дитину на власну житлову площу, в той же час державою ніяких пільг та матеріальної допомоги щодо поліпшення житлової ситуації при оформленні батьківства законодавством України не передбачено [4, c. 7].

Згідно договору за прийомними батьками закріплюється цілий ряд обов’язків, яких вони повинні сумлінно і неухильно дотримуватися, зокрема: батьки повинні виховувати в дитині повагу до інших людей, любов до своєї сім’ї, родини, свого народу та Батьківщини, крім того вони мають забезпечити дитину в здобутті повної загальної середньої освіти, готувати її до подальшого самостійного життя в суспільстві, а також піклуватися про стан здоров’я дитини, її фізичний, моральний та духовний розвиток.

Однією із важливих умов формування прийомної сім’ї є згода самої дитини, звичайно, якщо вона досягла віку, коли її рівень розвитку дозволяє самостійно та свідомо здійснити такий вибір.

Таким чином, на прийомних батьків покладається величезна відповідальність, оскільки виховання дитини в прийомній сім’ї забезпечує для неї збереження найголовнішого з чинників соціалізації – сімейного, що дозволяє дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування перебуваючи в родинному природному середовищі набувати моральних цінностей, на практиці застосовувати позитивні зразки поведінки дорослих, розвивати прагнення до вічного самовдосконалення себе як особистості, що дозволить їм у майбутньому стати повноцінними членами суспільства. Тому розвиток альтернативних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, є наразі пріоритетною і важливою ланкою в реформуванні державної системи опіки.

Література

1. Міністерство Соціальної Політики України. Статистичні дані. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.msp.gov.ua/news/15560.html?fbclid=IwAR0Q7Js2bYqBQYqmWXy5QsK0n1Y\_HSM5eOt2G6YILf9DMzGLg2Pz6xFbnGQ
2. Шишко О. Прийомна сім’я як спосіб вирішення проблеми соціального сирітства / О. Шишко // Психологія особистості. – 2010. – № 1. – С. 210–218.
3. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14>
4. Сімейне право України: навчальний посібник / Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 90 с.