**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_суд \_\_\_\_\_\_\_\_області**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поштовий індекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

засоби зв’язку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Веб – сайт: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](https://kb.zp.court.gov.ua/)

E-mail: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](mailto:inbox@kb.zp.court.gov.ua)

**Позивач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**РНОКПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поштовий індекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: відсутній

контакт. тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**адреса для листування:**

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

**поштовий індекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**контакт. тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заінтересована особа: Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ районі**

**Головного територіального**

**управляння юстиції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ області**

**ЄДРПОУ: 4254909**

адреса: вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поштовий індекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

засоби зв’язку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВА**

**про встановлення факту народження дитини на тимчасово окупованій території України**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року я, громадянин України, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.н., зареєстрував шлюб із громадянкою України, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.н., що може бути підтверджено на підставі копії свідоцтва про одруження, серія \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року моя дружина, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, народила дитину (чоловічої статі) в Перинатальному центрі м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що підтверджується на підставі копії медичного свідоцтва про народження № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року, а також на підставі копії свідоцтва про народження дитини від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року, серія ДНР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року я звернувся до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_області із письмовою заявою про реєстрацію народження дитини. В цей же день \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_області на зазначену вище заяву була надана письмова відповідь (вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) на підставі якої, мені було відмовлено у реєстрації народження дитини.

В якості законодавчо обґрунтованої підстави для відмови в реєстрації народження дитини було зазначено, що наданий мною документ – медичне свідоцтво про народження моєї дитини чоловічої статі № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року видане Перинатальним центром \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не може вважатися правовою підставою для державної реєстрації народження дитини.

Також, додатково було роз’яснено, що в моєму випадку єдиною підставою для державної реєстрації народження дитини є рішення суду про встановлення факту народження, тому мені було запропоновано звернутися до суду в порядку, передбаченому ст. 317 Цивільного процесуального кодексу України (надалі за текстом – ЦПК України) із заявою про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України.

Вважаю необхідним зазначити, що приблизно з початку весни 2014 року м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Донецької області, в якому ми з дружиною зареєстровані, є зоною проведення АТО проти озброєних угрупувань ДНР. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 травня 2015 р. № 428-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085» був затверджений Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Місто Донецьк Донецької області відноситься до даного Переліку. Оскільки місто, в якому ми з дружиною зареєстровані є тимчасово окупованою (неконтрольованою) територією, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, то відповідно я не можу здійснити реєстрацію народження моєї дитини за місцем своєї реєстрації.

**Спроба зареєструвати народження дитини на підконтрольній Україні території – у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ області** **також виявилась безрезультатною, оскільки надане мною, в якості підтвердження факту народження дитини, свідоцтво про народження в розумінні діючого законодавства України є недійсним і не створює правових наслідків, а тому не може визнаватися документом, що підтверджує підставу для проведення державної реєстрації народження дитини**.

Втім, згідно консультативному висновку «Юридичні наслідки для держав щодо триваючої присутності Південної Африки у Намібії» від 21 червня 1971 року Міжнародного суду ООН документи, видані окупаційною владою, повинні визнаватися, якщо їх невизнання веде за собою серйозні порушення або обмеження прав громадян.

Окрім того, я прошу суд під час розгляду даної справи врахувати практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка відповідно до ст. 17 Закону України від 23.02.2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» має застосовуватися при розгляді справ як джерело права.

Так, під час розгляду справ проти Туреччини (зокрема, "Loizidou v. Turkey", "Cyprus v. Turkey"), проти Молдови та Росії (зокрема, "Mozer v/ the Republic of Moldova and Russia", "Ilascu and Others v. Moldova and Russia"), грунтуючись на Консультативному висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії (Namibia case), ЄСПЛ наголосив, що першочерговим завданням щодо прав, передбачених Конвенцією, завжди має бути їх ефективна захищеність на території всіх Договірних Сторін, навіть якщо частина цієї території знаходиться під ефективним контролем іншої Договірної Сторони.

Такий висновок ЄСПЛ слід розуміти в контексті сформульованого у згаданому Консультативному висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії так званого «намібійського винятку», який є винятком із загального принципу щодо недійсності актів, у тому числі нормативних, які видані владою не визнаного на міжнародному рівні державного утворення. Зазначений виняток полягає в тому, що не можуть визнаватися недійсними всі документи, видані на окупованій території, оскільки це може зашкодити правам мешканців такої території. Зокрема, недійсність не може бути застосована до таких дій, як, наприклад, реєстрація народжень, смертей і шлюбів, невизнання яких може завдати лише шкоди особам, які проживають на такій території. Застосовуючи «намібійський виняток» у справі "Cyprus v. Turkey", ЄСПЛ, зокрема, зазначив, що виходячи з інтересів мешканців, що проживають на окупованій території, треті держави та міжнародні організації, особливо суди, не можуть просто ігнорувати дії фактично існуючих на такій території органів влади. Протилежний висновок означав би цілковите нехтування всіма правами мешканців цієї території при будь-якому обговоренні їх у міжнародному контексті, а це становило б позбавлення їх наймінімальніших прав, що їм належать.

Таким чином, документи, видані органами та установами (зокрема, закладами охорони здоров'я), що знаходяться на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, як виняток можуть братись до уваги судом та оцінюватись разом із іншими доказами в їх сукупності та взаємозв'язку, зокрема, під час розгляду справ у порядку статті 317 ЦПК України.

**Встановлення факту народження дитини має для мене юридичне значення, оскільки дозволить здійснити відповідно до вимог діючого законодавства України реєстрацію народження мого сина та отримати відповідне свідоцтво про його народження.**

Згідно зі [ст. 293 ЦПК України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2084/ed_2017_11_14/pravo1/T041618.html?pravo=1#2084) окреме  провадження - це вид непозовного  цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 293 ЦПК України визначено, що суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 315 ЦПК України передбачено, що суд розглядає, зокрема, справи про встановлення факту народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження.

Статтею 317 ЦПК України визначені особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України.

Так, **заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій** території України, визначеній Верховною Радою України, **може бути подана батьками**, **родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.** Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. **У рішенні про встановлення факту народження** особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, зокрема, **мають бути зазначені** встановлені судом **дані про дату і місце народження особи, про її батьків.** Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню. Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання. Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

На підставі п. 18 Постанови Пленуму Верховного суду України № 5 від 31 березня 1995 року, рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення, не змінює собою документів, що видають зазначені органи, а є лише підставою для їх одержання.

Згідно зі ст. 18 ЦПК України визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, обов’язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", якщо державна реєстрація народження дитини проводиться за місцем проживання батьків чи одного з них, то за їх бажанням місцем народження дитини в актовому записі про народження може бути визначене фактичне місце її народження або місце проживання батьків чи одного з них. Державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця з дня її народження, а у разі народження дитини мертвою - не пізніше трьох днів. Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я документи, що підтверджують факт народження. У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я документ, що підтверджує факт народження, видає заклад охорони здоров'я, який проводив огляд матері та дитини. У разі якщо заклад охорони здоров'я не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження, видає медична консультаційна комісія в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. За відсутності закладу документа охорони здоров'я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження.

У відповідності до **ст. 133 Сімейного кодексу України** (надалі за текстом – СК України) передбачено, при народженні дитини у подружжя, дружина записується матір'ю, а чоловік - батьком дитини.

На підставі ч.1 ст. 144 СК України, батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України "Про громадянство України" визначено, що особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України. Частиною восьмою даної статті передбачено, що особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.

Відповідно до ст. 7 Конвенції про права дитини від 20.11.1989 року, ратифікованою постановою Верховної ради України № 789-ХІІ від 27.02.1991 року, дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народження має право на ім'я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування. Держави-учасниці забезпечують здійснення цих прав згідно з їх національним законодавством та виконання їх зобов'язань за відповідними міжнародними документами у цій галузі, зокрема, у випадку, коли б інакше дитина не мала громадянства.

Враховуючи викладені вище факти і доводи, а також положення діючого законодавства, є очевидним, що для проведення державної реєстрації народження мого сина є об'єктивні перешкоди. В моєму випадку необхідність звернення в суд із даною заявою про встановлення факту народження дитини полягає в тому, що законом не передбачено іншого порядку встановлення (доведення) цього факту, тому задоволення судом цієї заяви надасть можливість здійснити державну реєстрацію народження дитини та отримати свідоцтво про її народження, видане державним органом України.

На підставі п. 21 ч.1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» передбачено, що від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються, зокрема, заявники - у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно. Враховуючи, що я є внутрішньо переміщеною особою, що підтверджується на підставі відповідної довідки №2313-5000228607 від 12.11.2019 року (копія додається), я вважаю, що є звільненим від сплати судового збору за подання до суду даної заяви. Приймаючи до уваги цю обставину, а також те, що інших витрат у зв’язку із розглядом даної справи я не очікую понести, тому попередній розрахунок сум судових витрат з цих підстав мною суду не надається.

На підставі вищезазначеного та керуючись положеннями ст. 7 Конвенції про права дитини від 20.11.1989 року, ратифікованою постановою Верховної ради України № 789-ХІІ від 27.02.1991 року, ст. 13 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", ст. ч.ч. 1, 8 ст. 7 Закону України "Про громадянство України", ст. 133 Сімейного кодексу України, ст.ст. 18, 293, 315,317 Цивільного процесуального кодексу України, п.21, ч.1, ст.5 ЗУ «Про судовий збір»,

**Прошу:**

Встановити факт народження громадянкою України, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.н., уродженкою м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Донецька область, Україна, зареєстрованою за адресою: Україна, Донецька область, вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **дитини чоловічої статі, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.н. у м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Донецької області, Україна**; батько: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.н., громадянин України, уродженець м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Донецька область, Україна, підстава запису відомостей про батька – актовий запис про шлюб №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року.

**Додатки:**

1. Копія цивільного паспорта та РНОКПП заявника (2 прим.);
2. Копія цивільного паспорта та РНОКПП (2 прим.);
3. Копія свідоцтва про одруження. (2 прим.);
4. Копія довідки про взяття на облік заявника як внутрішньо переміщену особу (2 прим.);
5. Копія свідоцтва про народження (2 прим.);
6. Копія медичного свідоцтва про народження (2 прим.);
7. Копія відповіді \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ області від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року (2 прим.).

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_