**Тема 8**

**ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВИДИ ПРАВА ЛІСОКОРИСТУВАННЯ**

* 1. Актуальні проблеми правової охорони лісів в Україні.
  2. Ліси як об’єкт правової охорони та використання в Україні.
  3. Лісові правовідносини.
  4. Нормативно-правове регулювання лісових правовідносин.
  5. Право власності на ліси.
  6. Права громадян та юридичних осіб, які мають ліси у приватній власності.
  7. Зобов’язання громадян та юридичних осіб, які мають ліси у приватній власності.
  8. Право користування лісами.
  9. Лісові сервітути.
  10. Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин.
  11. Організація лісового господарства.
  12. Ведення лісового господарства.
  13. Охорона і захист лісів.
  14. Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.
  15. Вирішення спорів у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, відповідальність за порушення лісового законодавства.

Суттєве значення мають ліси в екосистеми, та й у житті суспільства, розвитку економіки та існуванні людини взагалі. Ліси – це найбільше багатство світу.

Відповідно до ст. 1 Лісового кодексу визнано ліси національним багатством України, що за призначенням виконують переважно захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, водоохоронні, естетичні, виховні, та багато інших функцій та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. Ліси створюють умови для існування багатьох видів рослин і тварин, захищають та підтримують різноманіття як окремих груп так і екосистем. Дерева є складовою довкілля вони регулюють кругообіг вод, як фільтри очищують забруднення в повітрі, виробляють кисень, насичують атмосферу озоном.

Значення лісу для населення України дуже важливе, тому Лісовий кодекс, на рівні з Конституцією України, визнає ліс, розташований в межах території України, об’єктом права власності Українського народу. Ліси відповідно до законодавства можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності. Посилаючись на ст. 8 Лісового кодексу у державній власності перебувають усі ліси України, крім тих, що перебувають у комунальній чи приватній власності.

У комунальній власності перебувають ліси які розташовані в межах населених пунктів та віднесені в законному порядку до об’єктів комунальної власності. Суб’єктами права виступають територіальні громади та органи місцевого самоврядування. Невиключно, що ліси Україні можуть перебувати у приватній власності, в даному випадку суб’єктами права приватної власності на ліси виступають громадяни та юридичні особи України зареєстровані відповідно до законодавства. Діюче законодавство має певні обмеження, щодо встановлення розміру земельних лісових ділянок, які громадяни та юридичні особи України можуть набувати у власність безоплатно або за плату.

Право володіння – це можливість забезпечена законом фактичного знаходження об’єкта у особи-власника та можливість впливати на нього. Під об’єктом у даному випадку розуміється ліс. Це означає, що власнику гарантується визнання його абсолютного права на ліси, що знаходяться у його власності, невід’ємність лісів без його згоди чи без належних на те підстав і недопущення впливу на них третіх осіб.

Право розпорядження – це можливість визначати фактичну або юридичну долі об’єкта. Можливість розпоряджатися лісами, як об’єктом права власності залежить від правового статусу лісу та форми власності на них15.

Органи місцевого самоврядування, реалізуючи право розпорядження лісами в межах наданої компетенції, що знаходяться в комунальній власності, здійснюють розподіл та перерозподіл природних ресурсів, визначають розмір середніх часток, які підлягають передачі у власність, контролюють надання у користування лісів, порядок відчуження іншим особам відповідно до чинного законодавства. Право розпорядження у приватних власників лісів є можливість самостійного використання лісів, право надання їх у користування іншим особам з дотриманням вимог законодавства i право добровільного відчуження.

Право щодо користування об’єктом на праві власності є можливість вилучення з нього корисних властивостей для задоволення потреб власника та третіх осіб. Ліси, як об’єкт власності – це означає, що власник може використовувати притаманні їм корисні властивості. Зокрема якщо приватні власники здійснюють користування за для задоволення власних потреб, то держава i органи місцевого самоврядування – для задоволення потреб громадян та суспільства в цілому. Незважаючи на те, що право лісокористування є складовою частиною права природокористування, йому притаманні певні особливості, наявність яких пов’язана з особливим місцем, що займають ліси в житті суспільства, особливостями їх правового режиму та форми власності. Право лісокористування є похідним від права власності на ліси. Тому, право користування лісами є складовою права природокористування, одним з повноважень власників лісів, а також визнається одним з важливих правових інститутів лісового права. Саме тому право лісокористування в юридичній літературі розглядається в двох аспектах – в об’єктивному та суб’єктивному.

Право лісокористування – є сукупність норм права, що регулює умови та порядок раціонального використання та відтворення лісів, захист та охорону, підстави виникнення та зміни правовідносин. На рівні держави гарантовано можливість здійснення експлуатації вилучення корисних властивостей з метою задоволення потреб лісовими ресурсами.

До основних принципів здійснення лісокористування в юридичній літературі відносять: «принцип не виснажливості; дотримання екологічної рівноваги; комплексного використання лісів; використання лісів для різних цілей, загальне та спеціальне використання лісів; безоплатності загального та платності спеціального лісокористування; збереження біологічної різноманітності лісу; участі громадськості у сфері прийняття рішень стосовно використання лісів і земель лісогосподарського призначення; застосування світового досвіду використання лісів та земель лісогосподарського призначення; врахування українських традицій лісокористування»16.

Суб’єкти лісокористування, які наділені правами діляться на групи: постійні та тимчасові лісокористувачі. До першої групи відносяться за ст. 17 Лісового кодексу спеціалізовані державні лісогосподарські підприємства, установи та організації, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи, державні підприємства. До другої групи відповідно до ст. 18 Лісового кодексу належать власники, уповноважені ними особи; підприємства, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, організації, установи. Користувачі цієї групи наділені правами лісокористування постійного та тимчасового, для спеціального використання лісових ресурсів, та задоволення культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, мисливського господарства, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

Зміст права лісокористування складає сукупність прав та обов’язків користувачів лісу, визначених чинним законодавством та наданими їм спеціальними дозволами за умови необхідності їх отримання. До того ж лісокористувачі мають право здійснювати щодо лісу лише дозволені їм повноваження та використовувати лише ті ресурси, на які видано спеціальний дозвіл. Обсяг вказаних повноважень залежить від виду користування лісами та лісовими ресурсами17.

За ст. 2 Лісового кодексу України об’єктом лісових відносин, та права лісокористування, є лісовий фонд та окремі лісові ділянки. До лісового фонду входять всі ліси які розташовані на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них.

Ст. 1 Лісового кодексу визначає ліс як «тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище»18.

Організація охорони та захисту лісів забезпечує комплекс заходів, який безпосередньо спрямований на збереження від незаконної вирубки, пожеж, ослаблення чи пошкодження, захисту від хвороб.

Захист від хвороб забезпечується систематичним спостереженням, своєчасним виявленням шкідників та хвороби лісу, профілактичних засобів, а при виявленні локалізації та ліквідації причин.

Органи влади та місцевого самоврядування з питань лісового господарства, власники та постійні користувачі зобов’язані вживати заходи щодо збереження лісового господарства.

Спори, які виникають з питань охорони, використання, захисту щодо охорони лісів вирішуються в установленому законом порядку через судові інстанції та в окремих випадках через органи місцевого самоврядування, виконавчої влади.

Виключно в судовому порядку вирішуються питання відносно користування, розпорядження, володіння лісами, які знаходяться у власності громадян або юридичних осіб.

**Контрольні питання:**

1. Що необхідно розуміти під правом лісокористування?
2. Що є лісовим сервітутом?
3. Наведіть загальну характеристику використання лісових ресурсів?
4. Які Вам відомі види спеціального використання лісових ресурсів встановлені в законодавстві?
5. Які особливості характеризують правове регулювання заготівлі деревини?
6. Які особливості характеризують правове регулювання заготівлі другорядних лісових матеріалів?
7. Яким чином регулюють правові підстави побічних лісових користувань?
8. Наведіть підстави припинення права використання лісових ресурсів?
9. Що необхідно розуміти під правовими заходами щодо відтворення лісів?
10. Назвіть організацію правового забезпечення охорони і захисту лісів зазначену в законодавстві.
11. Що слід знати під юридичною відповідальністю за умови порушення лісового законодавства?
12. Розкрийте поняття лісового фонду?
13. На які групи поділяються суб’єкти права лісокористування?
14. Які види відповідальності передбачені за порушення лісового законодавства?
15. Назвіть основні завдання державної лісової охорони.