**Тема** **1**

**ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА**

* 1. Предмет екологічного права.
  2. Види еколого-правових відносин.
  3. Об’єкти екологічного права.
  4. Об’єкти екологічного права: дефініція та ознаки.
  5. Класифікація об’єктів екологічного права.
  6. Метод правового регулювання екологічних відносин.
  7. Основні та допоміжні методи екологічного права.
  8. Поняття екологічного права.
  9. Принципи екологічного права: дефініція та зміст.
  10. Основні принципи екологічного права.
  11. Принципи екологічного законодавства.
  12. Система екологічного права.
  13. Структура екологічного права як галузі права.
  14. Екологічні суспільні відносини.
  15. Екологічне права як самостійна галузь права.

Предметом екологічного права виступають суспільні відносини, що сформувалися у сфері захисту, охорони, експлуатації природних ресурсів, правовідносини, які сформувалися в тісній взаємодії людини з навколишнім природним середовищем. Зазначені правовідносини можуть розглядатися як екологічні.

До того ж, екологічні суспільні відносини, на регулювання яких спрямований Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», не є ідентичними та суттєво відрізняються за обсягом. Сфера взаємодії суспільства і природи – основа формування різних суспільних відносин, лише одну частину яких утворюють відносини з охорони навколишнього середовища. Загалом же, види діяльності, що покладені в основу виділення тих чи інших суспільних відносин, що виникають у сфері взаємодії суспільства і природи, людини і природи систематизовано викладені в Конституції нашої держави. Відповідно до конституційних положень державну управлінню підлягають природокористування; охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Серед основних характерних рис екологічних правовідносин виділяють наступні: такі правовідносини стосуються безпосередньо діяльності людини під час виробництва матеріальних благ за допомогою використання природних ресурсів; екологічним правовідносинам притаманний особливий суб’єктний склад, зокрема, ключовим суб’єктом екологічних правовідносин виступає держава, в особі органів влади, уповноважених здійснювати контроль у сфері належного виконання законодавства, що регулює питання захисту навколишнього природного середовища.

Природокористування – ключовий елемент взаємин суспільства і природи, зокрема не лише тому, що виконує первинну, нагальну для суспільства економічну функцію, але й тому, що воно впливає на кількісний і якісний стан природи. До відносин із природокористування, – використання природних ресурсів, повністю підходить така характеристика регульованих Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» відносин, як виникнення їх у сфері суспільства та природи. Отже, у такому аспекті вони, безумовно, є різновидом екологічних відносин.

Охоронні за характером суспільні відносини мають свої особливості. У складному переплетенні відносин, що базуються на неминучій взаємодії суспільства і природи, очевидною стає необхідність спеціально позначити місце людини в цих відносинах. Охорони, безумовно, потребує навколишнє середовище, але з різними цілями: з одного боку, для захисту навколишнього природного середовища загалом, а також окремих компонентів природного середовища; з іншого – для захисту здоров’я людини, що відчуває на собі негативний вплив навколишнього природного середовища, сприятливий стан якого порушено нею чи змінюється внаслідок тих або інших природних процесів.

Людина, її здоров’я є своєрідним мірилом для визначення сприятливості навколишнього середовища, оптимальності її стану, але, також навколишнє середовище вимагає охорони заради власної цінності – природа не створена і не може бути створена людиною.

Охорона навколишнього природного середовища, згідно українського законодавства трактується як діяльність державних органів влади, органів місцевого самоврядування, некомерційних організацій та громадських об’єднань, юридичних і фізичних осіб, спрямована на збереження та відновлення природного середовища, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, запобігання негативного впливу підприємницької та іншої діяльності на

навколишнє природне середовище та ліквідацію її наслідків. Така діяльність має характер природоохоронної.

Використання природних ресурсів як експлуатація природних ресурсів, залучення їх до господарського обігу, у тому числі всі види впливу на них у процесі господарської та іншої діяльності, правове регулювання відносин із природокористування здійснюється у наш час окремими галузями права і законодавства. Відносини, що виникають у галузі охорони і раціонального використання природних ресурсів, їх збереження і відновлення, регулюються земельним, водним, гірничим, лісовим законодавством, законодавством про тваринний світ, іншим законодавством в галузі охорони навколишнього природного середовища і природокористування. За умови узагальненого трактування екологічних відносин та екологічного права всі природоресурсні галузі мають бути об’єднані в одну галузь права – екологічну.

Таким чином, із огляду на вищезазначене, слід розглядати екологічне право як комплекс правових норм, якими врегульовано правовідносини у сфері природокористування, що забезпечують екологічну безпеку, охорону навколишнього природного середовища, захист основоположних прав та інтересів особистості. Окрім того, слід підкреслити, що комплексний характер екологічної галузі українського права простежується також у тому, що суспільні правовідносини в цій сфері врегульовані як власними нормами, так і нормами, що містяться в інших галузях права, зокрема конституційному, цивільному, адміністративному, трудовому, фінансовому та інших.

Екологічна галузь права також поєднує у собі такі галузі права (окремі інститути) як гірниче, земельне, лісове, водне право. Даний процес розвитку та структурування екологічного законодавства, становлення екологічного права як комплексної галузі права забезпечує екологізацію всього законодавства нашої держави.

«Принципи екологічного права реалізуються в його конкретних нормах, визначають їх зміст або зміст його окремих інститутів. Кожний принцип посідає своє чільне місце в структурі та змісті екологічного права і має свої особливості.

До основних принципів екологічного права належать:

* + 1. принцип переваги державної власності на землю, воду, ліси, надра землі та інші об’єкти природи;
    2. принцип державного управління природокористуванням і охороною природи;
    3. принцип поєднання раціонального використання, відтворення й охорони природних ресурсів;
    4. принцип комплексного підходу до природокористування і природоохорони;
    5. принцип поєднання заходів щодо стимулювання і відповідальності у справі використання та охорони природних ресурсів;
    6. принцип законності в екологічних відносинах»1.

Екологічне законодавство, як складна галузь права, передбачає екологічні норми на законодавчому та місцевому рівнях, запроваджує оцінку впливу на довкілля, ліцензування, сертифікацію низки видів діяльності, а також аудит і контроль. За порушення екологічних норм передбачена адміністративна, кримінальна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність.

Слід зазначити, що, оскільки стан екології істотно впливає на здоров’я людини, доцільним було б доповнити окремі закони за принципом першочергового значення охорони здоров’я людини як мети охорони навколишнього природного середовища та захисту екології.

Наразі є необхідність удосконалення екологічного права, комплексного розроблення більш конкретизованої норми та проведення подальшої екологізації всього вітчизняного законодавства, забезпечивши більш ефективне правозастосування. Слід доповнити стандарти екологічності об’єктів підприємницької діяльності за їх видами, посилити адміністративну відповідальність за порушення норм екологічного права, посилити кримінальну відповідальність у цій сфері шляхом збільшення штрафів.

Відповідно, наразі комплексна галузь екологічного законодавства може стримати розвиток екологічної кризи. Поширення екологічності в українському законодавстві привертає все більше уваги науковців і є актуальною.

Таким чином, «екологічне право» посідає одне з провідних місць у правовій системі України. Екологічна ситуація в нашій державі дуже складна, ще досі даються взнаки наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС, недостатньо вживається заходів щодо охорони та раціональної експлуатації лісів, надр, землі та інших природних ресурсів, що становлять національне багатство України, слугують задоволенню економічних потреб та екологічних інтересів людини і суспільства. Екологічне право встановлює правові межі суспільних відносин із приводу використання й охорони природних об’єктів.

Екологічні норми мають забезпечувати гармонійну взаємодію людини та природи, збереження навколишнього природного середовища, здоров’я нинішнього і майбутніх поколінь»2.

**Контрольні питання**

1. Назвіть суспільні відносини, що складають предмет екологічного права.
2. Які виділяють принципи екологічного права?
3. Назвіть складові частини системи екологічного права.
4. Як співвідноситься екологічне право з іншими галузями права?
5. Що таке екологічні правовідносини?
6. Які існують екологічні загрози в Україні та світі?
7. Перерахуйте існуючі типи природокористування.
8. Які форми взаємодії суспільства з природою в умовах індустріального періоду розвитку цивілізації ви знаєте?
9. Що таке екологічна криза?
10. Які причини, форми прояву та наслідки екологічної кризи?
11. Назвіть еколого-правові аспекти концепції сталого розвитку суспільства.
12. Які методи правового регулювання екологічних відносин визначаються у посібнику?
13. У чому полягає імперативний метод правового регулювання екологічних відносин?
14. У чому полягає диспозитивний метод правового регулювання екологічних відносин?
15. Як співвідносяться принципи екологічного законодавства і права?