**НАЗВА СУДУ**

Адреса суду:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Позивач: ПІБ, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.н.**

адреса реєстрації: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ідентифікаційний номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м. т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

інші засоби зв’язку відсутні

**Відповідач: ПІБ, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.н.**

адреса реєстрації: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ідентифікаційний номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м. т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

інші засоби зв’язку невідомі

**Третя особа: Орган опіки і піклування**

*(за місцем проживання дитини)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*місцезнаходження:*

індекс, адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

засоби зв’язку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОЗОВНА ЗАЯВА**

**про надання дозволу на виїзд дитини за кордон**

**без згоди батька**

\_\_\_\_\_\_ року я уклала шлюб з ПІБ Відповідача, який був зареєстрований \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, актовий запис №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що підтверджується свідоцтвом про шлюб (копія надається)

Рішенням \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року шлюб між мною та Відповідачем розірвано.

Від шлюбу у нас народилась дитина - ПІБ дитини, \_\_\_\_ р.н., що підтверджується свідоцтвом про народження дитини копія надається)

Я разом із ПІБ дитини, \_\_\_\_ р.н. зареєстровані в Україні за адресою: Адреса-1, що зокрема підтверджується довідкою з місця проживання про склад сім’ї (додається)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*вказати обстави за яких потрібно вивезти дитину за кордон, період або дати, країну призначення та місто, обгрунтувати необхідність такої поїздки, виходячи з інтересів дитини\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Я зверталась до відповідача з письмовим проханням, щоб він надав дозвіл на виїзд нашого сина до \_\_\_вказати країну\_\_\_ , що зокрема підтверджується квитанцією з ПАТ «Укрпошта» та моєю копією звернення, однак останній письмової відповіді не надав.

В подальшому, \_\_\_\_\_\_\_\_. я повторно надсилала Відповідачу звернення з проханням надати дозвіл на виїзд ПІБ дитини, \_\_\_\_ р.н.. в країну \_\_\_\_\_\_\_на період з\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_, що також підтверджується квитанцією з ПАТ «Укрпошта» та моєю копією звернення, однак останній письмової відповіді не надав.

Вважаю, що відповідач безпідставно чинить мені перешкоди у здійсненні заходів спрямованих на покращення здоров’я дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток.

Відповідно до частини третьої [ст. 51 Конституції України сім»](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_718/ed_2016_06_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#718)я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Згідно із частиною 7 [ст. 7 СК України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_41/ed_2017_05_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#41) дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених [Конституцією України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_06_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1), Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Пунктами 1,2 ст. 3 Конвенції про права дитини від 20.11.1989 року, яка набрала чинності для України 27.09.1991 року, передбачено, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Дитині забезпечується такий захист і піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права й обов’язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї за законом.

Згідно з Принципом 2 Декларації прав дитини від 20.11.1959р. дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які б дозволяли їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному розумінні здоровим та нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 27 Конвенції про права дитини, держава визнає право кожної дитини на рівень життя необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. Батьки або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

За правилами ст. 313 ЦК України фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років, має право пересування на території України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів та в їхньому супроводі або в супроводів осіб, які уповноважені ними.

Відповідно до [ст. 141 СК України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_602/ed_2017_05_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#602) мати і батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини. Незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

Відповідно до ч.2 ст. 150 СК України батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Як вбачається із змісту вимог ч.2 ст. 155 СК України, батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

За умовами ч.2 ст.4 Закону України «про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» оформлення проїзного документу дитини проводиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон. З відсутності згоди одного з батьків виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду.

Згідно з п.4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995р. №57, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, зокрема, у разі пред’явлення рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків.

Згідно зі ст.ст.[1](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_6/ed_2017_10_03/pravo1/T063477.html?pravo=1#6), [17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_117/ed_2017_10_03/pravo1/T063477.html?pravo=1#117), суди застосовують при розгляді справ [Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1) 1950 року та практику Суду, як джерело права.

Відтак, враховуючи положення ч.1 ст.3 Конвенції про права дитини, ч.7, ч.8 [ст.7 СК України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_41/ed_2017_10_03/pravo1/T022947.html?pravo=1#41) при вирішенні будь-яких питань щодо дітей, суд повинен виходити з якнайкращого забезпечення інтересів дитини.

Разом з тим, згідно ст. 6 Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру.

Крім цього, відповідно до ст. 5 «Рівноправність подружжя» Протоколу №7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (Конвенцію ратифіковано Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997 року) кожен з подружжя у відносинах між собою і в їхніх відносинах зі своїми дітьми користується рівними правами та обов’язками цивільного характеру, що виникають зі вступу у шлюб, перебування в шлюбі та у випадку його розірвання. Ця стаття не перешкоджає державам вживати таких заходів, що є необхідними в інтересах дітей.

У п.24 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Надточій проти України», в п.48 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мала проти України» та в п.23 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гурепка проти України №2» наголошується на принципі рівності сторін одному із складників ширшої компетенції справедливого судового розгляду, який передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість відстоювати свою позицію у справі в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище, порівняно з опонентом.

- керуючись п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України, повідомляю суду, що досудове врегулювання проводилося шляхом надсилання письмових прохань про надання дозволу на вивіз ПІБ дитини, \_\_\_\_ р.н. за кордон.

- керуючись п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України зазначаю, що оригінали письмових копій доказів які додано до заяви знаходяться у мене.

- керуючись п. 9 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, стверджую, що ніяких судових витрат, окрім сплати судового збору у розмірі \_\_\_\_\_\_ грн я не поніс та не очікую і не планую понести в зв’язку із розглядом справи в суді.

- на підставі п. 10 ч. 3 ст.175 ЦПК України підтверджую те, що мною не подано іншого позову ( позовів) до цього відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, що зазначені вище.

Заходів забезпечення позову та доказів до подання цієї позовної заяви не проводилося

На підставі викладеного, зважаючи на необхідність тимчасового виїзду дитини за межі України на відпочинок та оздоровлення, та керуючись ч.2 ст. 150, ч.2 ст. 154, ч.2 ст. 155 Сімейного кодексу України, пп.2 п.4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995р.№57 та ст.ст. 3, 4, 5, 27, 49, 81, 141, 175,177 ЦПК України,-

**ПРОШУ:**

1. Прийняти справу до свого провадження.
2. Надати дозвіл на тимчасовий виїзд за межі України ПІБ дитини, \_\_\_\_ р.н. у супроводі матері ПІБ Позивача, без згоди батька – ПІБ Відповідача в країну \_\_\_\_\_\_\_\_ з \_\_\_\_\_\_\_ року до \_\_\_\_\_\_\_\_ року.
3. Судові витрати стягнути з Відповідача на мою користь.

**Додатки:**

1. квитанції про сплату судового збору
2. копія паспорта та копія ідентифікаційного номеру позивача
3. копія свідоцтва про народження дитини;
4. *інші письмові докази*
5. копія позовної заяви з додатками для відповідача
6. копія позовної заяви з додатками для третьої особи

позивач

\_\_\_дата\_\_\_\_\_ підпис \_\_\_\_\_\_\_ ПІБ