**Тема** **5**

**ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД В УКРАЇНІ**

* 1. Водні ресурси.
	2. Значення води в житті людини.
	3. Світові проблеми прісної води.
	4. Водокористування і водоспоживання.
	5. Ознаки класифікації водокористування.
	6. Класифікація систем водопостачання.
	7. Види забруднення гідросфери.
	8. Джерела забруднення гідросфери.
	9. Вплив забруднення гідросфери на людину, флору, фауну.
	10. Раціональне використання та охорона водних ресурсів.
	11. Система заходів з охорони вод.
	12. Основні принципи раціонального водокористування.
	13. Правова охорона водних ресурсів.
	14. Правова система захисту та охорони вод.
	15. Відповідальність за порушення водного законодавства.

До певних видів природних ресурсів мають належати водні об’єкти. Вода входить до складу всіх елементів біосфери, окрім того вона міститься не лише у водних об’єктах (водоймах, річках тощо), а й у повітрі, ґрунті, живих істотах і є основоположним екологічним чинником у житті земних організмів, суттєвою частиною протоплазми клітин, тканин, рослинних і тваринних соків. Води є місцем існування представників рослинного і тваринного світу. Із прадавніх часів наявність водних ресурсів була вирішальним фактором при визначенні місць розселення людей.

Загальновідомо, що води виконують екологічну, економічну та культурно-оздоровчу функції. Екологічна виявляється у забезпеченні природних умов життя землі; економічна – в тому, що вони є досить суттєвим енергетичним і транспортним ресурсом, невід’ємною частиною промислового й сільськогосподарського виробництва; культурно-оздоровча проявляється у використанні їх для відпочинку, водного транспорту, туризму, спортивно-аматорського рибальства, санітарно-курортного лікування, організації заказників та заповідників.

Необхідність правового регулювання охорони, використання та

відтворення вод викликана низкою факторів:

* + 1. установленим екологічним станом природного об’єкта. Серед проблем можна виділити: «а) втрату значною частиною водних об’єктів своєї природної чистоти та порушення їх здатності до самоочищення;
		2. б) перевищення обсягу природного стоку вод внаслідок забруднення водних об’єктів сполуками важких металів, азотом, сульфатами, нафтопродуктами та фенолами; в) скидання до річок у ряді областей забруднених вод»9;
		3. зростаючими масштабами споживання: витрати свіжої води на одиницю продукції в Україні перевищують аналогічні показники порівняно з країнами Європи;
		4. врахуванням таких якостей цього природного об’єкта, як обмеженість та вразливість.

Правова охорона та використання вод в Україні забезпечується Конституцією України, Водним кодексом України (далі – ВК України), Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про питну воду та питне водопостачання», а також «Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства» тощо.

До завдань водного законодавства слід віднести регламентацію правових відносин, метою якої є забезпечення збереження та науково обґрунтованого, раціонального освоєння вод для потреб людей та галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорона вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим їх діям та ліквідація наслідків, покращення стану водних ресурсів, а також охорона прав підприємств, установ, організацій та громадян на водокористування.

Під правовою охороною вод слід розуміти закріплену в нормативно-правових актах систему громадських і державних заходів, зосереджену на запобігання забруднення, засмічення, вичерпання вод та організацію розумного використання запасів води для задоволення запитів народного господарства та забезпечення матеріальних, екологічних та культурно-оздоровчих інтересів населення, а також ліквідацію негативних явищ та поліпшення стану вод. Перелік основних водоохоронних заходів міститься у ВК України.

Нормативно-правовими актами також встановлено систему заходів, спрямованих на «запобігання шкідливим діям вод та аварій на водних об’єктах та ліквідацію їх наслідків; залужування та створення лісонасаджень на прибережних захисних смугах, схилах; будівництво

протиерозійних гідротехнічних споруд, земляних валів, водоскидів, захисних гребель; спорудження дренажу тощо»10 .

У Водному кодексі України передбачені невідкладні заходи щодо запобігання стихійним лихам, спричиненим шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків.

Державні органи водного господарства зобов’язані забезпечити безаварійне функціонування водних об’єктів під час повеней та паводків, прогнозувати поширення нанесених ними наслідків, а також спільно з відповідними радами народних депутатів здійснювати заходи щодо забезпечення безперебійного водопостачання населення та галузей економіки.

На особливу увагу заслуговують правові заходи, що забезпечують охорону вод від забруднення, засмічення та виснаження.

«Забрудненими визнаються водні об’єкти, якщо склад та властивості води змінилися внаслідок впливу чи виробничої діяльності чи побутового використання населенням у такій мірі, коли водні об’єкти стають частково чи повністю непридатними для одного з видів водокористування. Джерела забруднення можуть бути різними. Це і неочищені стічні води, і неправильне захоронення радіоактивних відходів, і скидання з суден нафти. Факт забруднення вод встановлюється або інспекторами Державної екологічної інспекції Мінприроди України, або посадовими особами спеціально уповноважених органів інших міністерств та відомств відповідно до їхньої компетенції»11.

Поділ водних об’єктів на об’єкти загальнодержавного та місцевого значення в основному залежить від правового режиму. «До водних об’єктів загальнодержавного значення слід віднести: внутрішні води моря та територіальне море; підземні води, що є джерелами централізованого водопостачання; води поверхні (озера, водосховища, річки, канали), що розташовуються та використовуються територією більше чим однієї області, а також їх притоки всіх порядків; водні об’єкти у межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних. До водних об’єктів місцевого значення відносяться поверхневі води, що розташовані та використовуються всередині однієї області та не віднесені до водних об’єктів загальнодержавного значення; підземні води.

«Класифікація права водокористування за видами здійснюється на підставі різних ознак цільового призначення; суб’єктного складу; термінів здійснення права; умов надання водних об’єктів у користування тощо. Головною класифікаційною ознакою поділу права водокористування на види є їхнє цільове використання. Відповідно до ВК України розрізняють такі види використання водами: для задоволення питних та господарсько-побутових, лікувальних, курортних, оздоровчих та інших потреб населення, сільськогосподарських, промислових, гідроенергетичних, транспортних, рибогосподарських потреб, скидання зворотних вод та інших державних і суспільних потреб. Цільовим використанням вод затверджено принцип раціонального, економного водокористування з урахуванням екологічних вимог»12.

Серед цільових видів водокористування виділяють спеціальне, що застосовується для потреб промисловості та гідроенергетики. Користувачі води зобов’язані виконувати встановлені умови цього водокористування, екологічні вимоги, а також вживати заходів до скорочення витрати води, до припинення скидання стічних вод шляхом удосконалення технологій виробництва та схем водопостачання.

Нетиповим видом водокористування є користування водними об’єктами для потреб водного транспорту, що зазвичай відбувається на судноплавних водних об’єктах або внутрішніх (морських), територіальних водах, що є водними шляхами загального користування. Порядок віднесення внутрішніх водних шляхів до категорії судноплавних затверджується органом виконавчої влади.

«Залежно від технічних умов водокористування ділиться на загальне та спеціальне. У порядку загального водокористування громадяни, наприклад, мають право користуватися водними об’єктами (купатися, плавати на човнах, проводити забір води без застосування споруд або технічних пристроїв тощо) безкоштовно, без дозволів та без закріплення водних об’єктів за конкретними особами. Юридичні особи у певних випадках використовують водні об’єкти у порядку загального водокористування. У випадках, передбачених законодавством, загальне водокористування може бути обмежене (ст. 47 ВК України) та органи місцевого самоврядування зобов’язані сповістити населення про встановлені ними правила»13.

Законодавством у сфері забезпечення водних правовідносин встановлені спеціальні підстави припинення права користування водами. Слід віднести до цього переліку підстав такі як сплив терміну спеціального водокористування, або якщо відпала потреба у спеціальному водокористуванні, також сюди відноситься така підстава як ліквідація підприємств, установ чи організацій. До вказаного переліку підстав також необхідно віднести передачу водогосподарських споруд іншим водокористувачам, порушення умов спеціального водокористування та охорони вод або ухилення від систематичного внесення збору у строки, визначені законодавством.

У Водному кодексі України встановлено спільні для всіх водокористувачів обов’язки, оскільки разом із наданими користувачам води правами їм необхідно виконувати й певні обов’язки. Так, у відповідності до ст. 44 ВК України до переліку обов’язків водокористувачів належать: економно послуговуватися водними ресурсами, дбати про їх відновлення та покращення якості води; застосовувати води (водні об’єкти) згідно до цілей та умов їх надання; дотримуватись встановлених нормативів максимально допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, використовувати ефективні сучасні технічні засоби та технології для утримання своєї території у належному стані, не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об’єктам та об’єктам навколишнього природного середовища. Законодавством передбачаються інші обов’язки водокористувачів»14.

Існує специфічний порядок припинення права спеціального водокористування. Наприклад, припинення відбувається: за клопотанням користувача води, якщо відпала потреба у спеціальному водокористуванні; за рішенням органу, який надав дозвіл на спеціальне водокористування та інше. Припинення права на спеціальне водокористування завжди здійснюється органом, який видав дозвіл на це водокористування.

За порушення водного законодавства застосовуються типові види відповідальності: майнова, адміністративна, дисциплінарна, кримінальна. Майнова відповідальність є покладання на винну особу несприятливих йому майнових наслідків за правопорушення у розмірах, визначених законодавством. Основною формою майнової відповідальності є відшкодування збитків.

**Контрольні питання**

1. Які характерні особливості вод як об’єктів правової охорони та використання?
2. Назвіть заходи забезпечення правової охорони вод.
3. В чому полягає поняття «право водокористування»?
4. Які існують види права водокористування?
5. В чому полягає сутність права орендного водокористування?
6. Як визначаються підстави і порядок виникнення права водокористування?
7. Назвіть права та обов’язки водокористувачів.
8. Які підстави та порядок припинення права спеціального водокористування?
9. Які особливості видів юридичної відповідальності за порушення водного законодавства?
10. Назвіть основні характеристики водо забезпечення.
11. Які особливості користування водними об’єктами для юридичних осіб?
12. Яку шкоду може завдати вода господарським об’єктам?
13. В чому полягає цільове використання води?
14. У якому нормативно-правовому акті встановлені обов’язки для водокористувачів?
15. Які водні об’єкти віднесено до об’єктів місцевого значення?