**ПРОЕКТ** № ПВ-1194

Додаток

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

**ВИСНОВОК**

**до суду про доцільність позбавлення батьківських прав**

**\*\*\* по відношенню до**

**неповнолітньої дитини, \*\*\*, \*\*\* р.н.**

Орган опіки та піклування \*\*\* міської ради \*\*\* району \*\*\* області розглянув подання служби у справах дітей \*\*\* міської ради \*\*\* району \*\*\* області (далі - Служба) про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав \*\*\* по відношенню до неповнолітньої доньки, \*\*\*, \*\*\* р.н.

У ході розгляду даного питання було встановлено:

На первинному обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Служби перебуває неповнолітня \*\*\*, \*\*\* р.н. (паспорт громадянина України: №\*\*\*, орган, що видав \*\*\*, дата видачі \*\*\*) (наказ Служби від \*\*\* №\*\*\* «Про взяття на первинний облік неповнолітньої \*\*\*.»).

\*\*\* народилася \*\*\* року, про що відділом реєстрації актів цивільного стану \*\*\* районного управління юстиції у м. \*\*\* було зроблено відповідний актовий запис №\*\*\*. Батьками дитини записані \*\*\*, \*\*\* р.н. (паспорт громадянина України: №\*\*\*, орган, що видав \*\*\*, дата видачі \*\*\*), та \*\*\*, \*\*\* р.н.

\*\*\* року відділом реєстрації актів цивільного стану \*\*\* районного управління юстиції у м. \*\*\* було зареєстровано шлюб між \*\*\* та \*\*\*, актовий запис №\*\*\*. Після реєстрації шлюбу \*\*\* прізвище не змінювала.

Рішенням \*\*\* районного суду м. \*\*\* від \*\*\* шлюб між \*\*\* та \*\*\* було розірвано.

Після розлучення батьків \*\*\* проживала з матір’ю у м. \*\*\* \*\*\*.

\*\*\* року матір дитини, \*\*\*, померла (свідоцтво про смерть: серія \*\*\* №\*\*\*, видане \*\*\* відділом державної реєстрації актів цивільного стану у \*\*\* районі \*\*\* області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. \*\*\*) \*\*\*).

Після смерті матері неповнолітня \*\*\* почала проживати в сім’ї свого батька за місцем його реєстрації, а саме: \*\*\*, будинок \*\*\*, квартира \*\*\*, місто \*\*\*, \*\*\* район, \*\*\* область, та з \*\*\* року була зарахована на навчання до \*\*\* ліцею №\*\*\* \*\*\* міської ради \*\*\* району \*\*\* області (далі - Ліцей), де навчалася за індивідуальною програмою.

Неповнолітня \*\*\* має статус дитини з інвалідністю (посвідчення: серія \*\*\* №\*\*\*, видане управлінням соціального захисту населення \*\*\* міської ради \*\*\* району \*\*\* області \*\*\*, номер особової справи \*\*\*) у зв’язку з наявним діагнозом: параноїдальна шизофренія, безперервний тип перебігу, параноїдний синдром з емоційно-вольовою нестійкістю (виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №\*\*\*, видана КНП «\*\*\*» \*\*\* №\*\*\*).

Також у \*\*\* відсутнє місце реєстрації (довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру №\*\*\*, дата формування \*\*\*, видана \*\*\* відділом ЦМУ ДМС в м. \*\*\* та \*\*\* області).

В поле зору Служби сім’я \*\*\* потрапила в грудні \*\*\* року після надходження з Ліцею повідомлення від \*\*\* №\*\*\*, в якому зазначено, що в неповнолітньої \*\*\* спостерігаються постійні депресивні стани, учениця відвідує заняття вибірково та приходить на них не підготовлена. \*\*\* року під час бесіди з адміністрацією Ліцею батько дитини повідомив, що через конфлікт між донькою та його дружиною він відселив доньку в квартиру до сусіда похилого віку з інвалідністю. Батько повідомив, що відселення дитини – це вимушений крок, щоб зберегти спокій власної родини. В такий спосіб він намагається навчити доньку жити самостійно. Діагноз, встановлений лікарями, \*\*\* сприймає як вигаданий, вважає \*\*\* здоровою дитиною, яка має неправильне виховання з дитинства.

Обстеження умов проживання від \*\*\* року, здійснене психологічною службою Ліцею, показало, що окреме проживання \*\*\* від родини шкодить дитині, а саме: не дотримується режим дня, відсутній контроль за вживанням необхідних медичних препаратів дитиною та контроль за відвідуванням нею занять і підготовкою до уроків, не забезпечено повноцінне харчування дитини. Оскільки, зі слів \*\*\*, було з’ясовано, що вона останнім часом не приймає ліки, враховуючи її діагноз, адміністрація Ліцею зробила висновок, що дитина залишена в небезпеці.

\*\*\* року спеціалістами Служби, фахівцем \*\*\* міського центру соціальних служб \*\*\* міської ради \*\*\* району \*\*\* області та інспекторами сектору ювенальної превенції \*\*\* районного управління поліції Головного управління Національної поліції в \*\*\* області було здійснено візит за місцем проживання неповнолітньої \*\*\* за адресою: \*\*\*, будинок \*\*\*, квартира \*\*\*, місто \*\*\*, \*\*\* район, \*\*\* область, про що було складено відповідний акт №\*\*\*. У ході обстеження було з’ясовано, що неповнолітня проживає не в батьківській сім’ї, а в орендованій батьком кімнаті сусідньої квартири, власником якої є 79-річний пенсіонер, який також проживає в даній квартирі. На момент обстеження в помешканні відчувався стійкий запах сечі. Неповнолітня \*\*\* проживає в кімнаті площею 18,0 м2, де наявні спальне місце, одяг дитини та шкільне приладдя. Зі слів батька, він забезпечує неповнолітню продуктами харчування, вчить її готувати їжу та здійснювати за собою догляд. Відселення дитини \*\*\* пояснив її постійним депресивним станом та агресивною поведінкою (вчиняла бійки).

\*\*\* року до Служби з Ліцею надійшло повідомлення за №\*\*\*, в якому зазначено, що неповнолітня \*\*\* під час навчального процесу відмовляється виконувати завдання вчителя, поводиться агресивно, домашні завдання зовсім не виконує. Має пропуски занять із невідомих причин. Від дівчини відчувається неприємний запах. \*\*\* року під час телефонної розмови адміністрації Ліцею з батьком дитини з’ясовано, що неповнолітня не приймає призначені ліки, оскільки він не вважає за необхідне їх приймати. Батько не володіє інформацією щодо відвідування неповнолітньою шкільних занять.

Зважаючи на загострення хвороби неповнолітньої \*\*\*, лікарем-психіатром КНП «\*\*\* багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад \*\*\* району \*\*\* області \*\*\* було видано направлення на її госпіталізацію до відділення психіатрії КНП КОР «\*\*\* обласна дитяча лікарня», однак \*\*\* дане направлення було проігноровано.

\*\*\* року після повторного направлення лікаря-психіатра від \*\*\* Службою було організовано перевезення \*\*\* в супроводі спеціаліста до закладу охорони здоров’я.

Після госпіталізації \*\*\* батько перестав цікавитися життям доньки, не відвідував її в медичному закладі, не цікавився станом її здоров’я, на телефонні дзвінки персоналу лікарні не відповідав, утриманням доньки не займався. А згодом взагалі відмовився забрати її з лікарні після закінчення курсу лікування, про що зазначено в листах КНП КОР «\*\*\* обласна дитяча лікарня» від \*\*\* №\*\*\* та від \*\*\* №\*\*\* до Служби.

Відповідно до вимог пункту 71 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №886 Службою було надіслано батьку дитини, \*\*\*, повідомлення від \*\*\* №\*\*\*, яким останнього було зобов’зано забрати доньку \*\*\* з закладу охорони здоров’я до 26 листопада 2024 року для подальшого утримання та виховання дитини в сім'ї.

\*\*\* року \*\*\* з’явився до Служби та повідомив, що відмовляється забирати доньку в свою сім’ю для утримання і виховання та передав спеціалістам документи неповнолітньої \*\*\* (акт передачі документів та особистих речей дитини від \*\*\*). Також під час спілкування спеціалістів із \*\*\* стало відомо, що він, як законний представник доньки, отримує на неповнолітню \*\*\* пенсію по втраті годувальника в сумі близько \*\*\* грн щомісяця та виплату на дитину з інвалідністю в сумі близько \*\*\* грн щомісяця. На запитання про цільове використання коштів на утримання доньки батько відповіді не надав.

Відповідно до довідки про отримання (неотримання) допомоги, виданої управлінням соціального захисту населення \*\*\* міської ради \*\*\* району \*\*\* області від \*\*\* №\*\*\*, у період із січня \*\*\* року по жовтень \*\*\* року \*\*\* отримав допомогу на дитину з інвалідністю з надбавкою на догляд на неї у сумі \*\*\* грн.

\*\*\* року до Служби надійшла завірена службою у справах дітей \*\*\* міської ради \*\*\* області копія Акту закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я від \*\*\*.

\*\*\* року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету \*\*\* міської ради \*\*\* району \*\*\* області (далі – Комісія) було розглянуто подання Служби від \*\*\* №\*\*\* про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав \*\*\* по відношенню до неповнолітньої дитини, \*\*\*.

На засіданні Комісії були присутні \*\*\* та \*\*\*, яка представилася його дружиною.

На запитання Головуючої чи планує \*\*\* забирати доньку в свою родину, останній відповів, що не планує, оскільки наразі у \*\*\* двічі на тиждень виникають приступи агресії, і він не бажає спостерігати за тим, як його донька «буде кидатися з ножем» на членів його сім’ї.

Відповідно до частини четвертої статті 19 Сімейного кодексу України, при розгляді питання позбавлення батьківських прав є обов’язковою участь органу опіки та піклування, представленого належною юридичною стороною.

Регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини (частина восьма статті 7 Сімейного кодексу України).

Частиною першою статті 8 Закону України «Про охорону дитинства» передбачено, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку.

За змістом частин першої та другої статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.

Утримання дітей, надання їм матеріальної допомоги є природним обов’язком батьків, що випливає зі змісту статті 180 Сімейного кодексу України, яка зобов’язує батьків утримувати дітей до досягнення ними повноліття.

Згідно з частинами другою та четвертою статті 155 Сімейного кодексу України батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини. Ухилення батьків від виконання батьківських обов`язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

Підпункти 1 та 2 частини першої статті 164 Сімейного кодексу України визначають, що мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він: 1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; 2) ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти.

Відповідно до статті 3 Конвенції про права дитини від 20.11.1989, що ратифікована постановою Верховної Ради України від 27.02.1991 (далі – Конвенція), 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.

Статті 18, 27 Конвенції встановлюють, що батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування. Батьки або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.

Відповідно до Постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі №522/10703/18 від 29.04.2020, суд зазначив, що тлумачення пункту 2 частини першої статті 164 Сімейного кодексу України дозволяє зробити висновок, що ухилення від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини може бути підставою для позбавлення батьківських прав лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов`язками.

Позбавлення батьківських прав є виключною мірою. Позбавлення батьківських прав допускається лише тоді, коли змінити поведінку батьків у кращий бік неможливо, і лише за наявності вини у діях батьків. Позбавлення батьківських прав не тягне невідворотних наслідків, оскільки не позбавляє особу права на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги факт, що батько свідомо ухиляється від виконання батьківських обов’язків та нехтує ними, не піклується про фізичний і духовний розвиток дитини, не цікавиться її життям, не спілкується з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не забезпечує медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання, не виявляє інтересу до внутрішнього світу дитини, орган опіки та піклування \*\*\* міської ради \*\*\* району \*\*\* області вважає за доцільне позбавити батьківських прав \*\*\* по відношенню до неповнолітньої дитини, \*\*\*, \*\*\* р.н.

Міський голова Ігор САПОЖКО