**Тема** **2**

**ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА**

* 1. Визначення джерел екологічного права.
	2. Загальна характеристика джерел екологічного права.
	3. Особливості джерел сучасного екологічного права.
	4. Класифікації джерел екологічного права.
	5. Класифікація джерел екологічного права за юридичною силою.
	6. Класифікація джерел екологічного права за іншими підставами.
	7. Конституція України як джерело екологічного права.
	8. Основні конституційні екологічні положення.
	9. Закони України у системі джерел екологічного права.
	10. Основні пооб’єктні законодавчі акти, які регулюють екологічні відносини.
	11. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права.
	12. Джерела екологічного права за суб’єктами нормотворчості.
	13. Міжнародні договори як джерела екологічного права.
	14. Основні міжнародні договори у сфері екологічного права.
	15. Особливості міжнародного регулювання екологічних відносин.

Поняття «джерело права» активно використовується в юридичній науці та на практиці. Джерело або форма права, представляючи собою один з базових термінів сучасної юридичної теорії, до теперішнього часу характеризується як дефініція, дещо спірна і не цілком усталена в своєму обсязі, ознаках і розумінні в рамках правової науки. Про це свідчить вже сам дуалізм тієї частини термінологічного словосполучення, що не включає єдину узгоджену назву. Подвійність проявляється в одночасному використанні синонімів «форма» та

«джерело». Правильне розуміння значень кожного з цих парних іменників неможливо без урахування їх філософського наповнення. Так, форма традиційно входить в нерозривну філософську тріаду «форма – зміст – сенс», окремі категорії якої беззастережно обумовлюються матерією і її окремими атрибутами.

Джерела екологічного права – це правове явище, що хвилювало правознавців із давніх часів. Будучи зовнішньою формою вираження правових норм, відображаючи зовні сутність екологічного права, джерела викликають інтерес вивчення не тільки сучасних теоретиків, а й практиків.

Дотепер немає чіткої і єдиної думки про розглянутому понятті, різні правові школи по-різному підходять до цього питання, звідси така ж проблема перекачувала і в теорію екологічного права. Окрім того, виникла також проблема щодо співвідношення джерел екологічного права та екологічного законодавства. Також, важливим є те, що різні вчені вибудовують власні системи джерел, де набір елементів неоднаковий. Звідси виникають різноманітні нюанси, пов’язані з тим, що є формою екологічного права, а що ні.

Особлива увага завжди приділялася розвитку та структурі екологічного законодавства, так як воно є основним регулятором правових відносин. Окрім того, у зв’язку зі специфікою самої галузі, що є комплексною, існують й інші джерела, такі як, звичаї, судові рішення, договори, локальні акти та інші. Якщо звичай визнається таким офіційно, то інші займають хитку позицію в цьому аспекті, хоча деякі з них дійсно регулюють екологічні відносини. Незалежно від свого офіційного підтвердження всі вони виступають як щось єдине у межах української правової системи і наповнюють її нормативним змістом.

На сьогодні існує кілька моделей систем джерел екологічного права, запропонованих авторами, що займаються досліджуваною науковою проблемою. Усі моделі мають основу, що містить ті форми права, які визнаються всіма дослідниками. Це нормативно-правові акти або законодавство в цілому. Також усіма авторами в якості джерела визнається звичай. Це, так звані, безперечні джерела екологічного права. Так, розглядаючи поняття джерел права з точки зору позитивного та природного права, слід враховувати різний підхід і до системи. Природне право за своєю природою і характером, на відміну від позитивного права – це в своїй основі ніяк не об’єктивоване і формально не організоване право. Тому його компоненти аж ніяк не функціонують у якому б то не було впорядкованому, систематизованому, формально організованому вигляді.

Більшість науковців пропонують розглядати систему джерел права тільки з позиції позитивного права, де можна вибудувати чіткий і злагоджений робочий механізм у сфері екологічного права.

Що стосується сучасного українського права, то система його джерел, система кожної галузі права, зокрема й екологічного права, володіє системною ієрархією, де кожен з нижченаведених джерел права дійсний лише настільки, наскільки відповідає приписам вищезазначених джерел.

В Україні має місце романо-германська чи континентальна правова система, якій притаманний той факт, що панівним джерелом

права є нормативні акти, серед яких пріоритетне місце посідають закони як акти вищої юридичної сили.

Разом всі акти складають екологічне законодавство, що і є центральним джерелом екологічного права. Те, що законодавство входить у систему і відіграє там чільну роль, не викликає сумнівів у дослідників екологічного права.

Існує ряд теорій, пов’язаних з тим, що входить до системи джерел екологічного права. Мова йде і про доктрину, і про принципи права, навіть про моральні і релігійні норми. Багатокомпонентний склад джерел є проявом специфіки еколого-правового регулювання та еколого-правових відносин.

Так чи інакше, система джерел екологічного права являє собою сукупність форм екологічного права (елементів системи), узгоджених і пов’язаних між собою єдністю предмета правового регулювання. Незалежно від класифікації джерел, від їх видів, від моделей систем, запропонованих вченими, всі вони виступають як взаємопов’язані одиниці, що формують єдине ціле. Саме вони формують правову систему і наповнюють її конкретним нормативним змістом, тобто утворюють повноцінну робочу систему норм екологічного права.

Екологічне законодавство – це найбільш важливе джерело регулювання екологічних правовідносин. Він містить у собі основний масив екологічних правових норм. Перш ніж скласти повну картину з елементів екологічних законодавства, потрібно розібратися з самим поняттям.

Екологічне законодавство складається з нормативно-правових актів. Це юридичні документи, що закріплюють норми права. І вони мають низку ознак. По-перше, мають письмову форму і приймаються в установленому законом порядку. По-друге, безпосередньо фіксують норми права. По-третє, володіють юридичною силою та забезпечуються можливістю державного примусу. По-четверте, вони виходять від офіційних публічних органів, уповноважених на правотворчу діяльність. Тільки такі акти можна відносити до актів екологічних законодавства.

Конституція України є особливим елементом екологічного законодавства.

Конституція нашої держави є основою всього законодавства України, що безпосередньо закріплює положення, які є базовими для всіх галузей права, до того ж, і екологічного. Розвиток екологічного права здійснюється у сфері дії Конституції України.

Конституція – основний закон країни, що володіє вищою юридичною силою. Конституція України має вищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території держави. Закони та інші правові акти, прийняті в Україні, не мають суперечити Конституції. Це означає, що законодавчі положення, які суперечать Конституції, зокрема, як і положення інших підзаконних актів, мають бути визнані Конституційним Судом України неконституційними і припиняти свою дію. До того ж, у разі відсутності закону, можливе застосування Конституції в якості акту прямої дії.

Особливе значення Конституції України для екологічного права полягає в тому, що вона містить норми, що відносяться до основних інститутів екологічного права, містить в собі його принципи. Треба зауважити, що тлумачення і застосування норм екологічного права має відбуватися сукупно з тлумаченням і застосуванням конституційних норм, що закріплюють базове положення для відносин, регульованих екологічним правом.

**Контрольні питання**

* + 1. Що таке джерела екологічного права?
		2. Чим характеризуються джерела екологічного права?
		3. Назвіть особливості джерел сучасного екологічного права.
		4. Які існують класифікації джерел екологічного права?
		5. Яким чином класифікують джерела екологічного права за юридичною силою?
		6. Які особливості Конституції України як джерела екологічного права?
		7. Назвіть основні конституційні екологічні положення.
		8. Яке місце законів України у системі джерел екологічного права?
		9. Перелічіть основні пооб’єктні законодавчі акти, що регулюють екологічні відносини.
		10. Яка роль та місце підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють екологічні відносини?
		11. Як можна класифікувати джерела екологічного права за суб’єктами нормотворчості?
		12. Яка роль та місце міжнародних договорів, що регулюють екологічні відносини?
		13. Назвіть основні міжнародні договори як джерела екологічного права.
		14. Які особливості міжнародного регулювання екологічних відносин?
		15. Яку роль відіграє судова практика в регулюванні екологічних правовідносин?