ВИСНОВОК

### на проект Закону України «**Про ратифікацію Конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах»**

У законопроекті пропонується ратифікувати Конвенцію про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах   
(далі – Конвенція), вчинену 2 липня 2019 року в м. Гаазі, яка набирає чинності для України в порядку, визначеному у ст. 28 цієї Конвенції.

У преамбулі Конвенції зазначається її мета, що включає в себе поліпшення доступу до правосуддя та спрощення торгівлі й інвестицій через судове співробітництво. Конвенція застосовуватиметься до визнання та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах, за винятком податкових, митних та адміністративних справ (ч. 1 ст. 1 Конвенції). Одночасно вона не поширюватиметься на справи, вичерпний перелік яких визначений уст. 2 Конвенції[[1]](#footnote-1). Зазначена Конвенція доповнює Конвенцію про угоди про вибір суду від 30 червня 2005 року.

Необхідність ратифікації Конвенції обумовлена вимогами п. п. «б» та «є» ч. 2 ст. 9 Закону України «Про міжнародні договори України» та випливає з вимог ч. 2 ст. 24 самої Конвенції. Ратифікація вказаної Конвенції відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про міжнародні договори України» здійснюється шляхом прийняття закону про ратифікацію, невід’ємною частиною якого є текст міжнародного договору.

Поданий законопроект на момент підготовки висновку не включено до Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року   
№ 1165-IX.

Головне управління, проаналізувавши поданий законопроект, а також з огляду на вищевикладене і з урахуванням погодження законопроекту з Міністерством закордонних справ України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством юстиції України, Верховним судом, не має заперечень проти його прийняття.

Разом з тим, звертаємо увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 81 Закону України «Про міжнародне приватне право» та ч. 2 ст. 78 Закону України «Про виконавче провадження» в Україні не можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах щодо стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового комплексу на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта, що було б доречним врахувати при ратифікації Конвенції.

Керівник Головного управління С. Тихонюк

Вик.: О. Куціпак, О. Гончаренко

1. Частина 1 ст. 2 Конвенції розширює застереження, яке міститься у ст. 1 Конвенції та містить вичерпний перелік справ, до яких вона не може застосовуватися, а саме: на статус та правоздатність фізичних осіб, аліментні зобов’язання, інші справиінші справи, пов'язані з сімейним правом, включаючи режими спільної власності подружжя та інші права або обов'язки, що випливають зі шлюбу чи подібних відносин, заповіти та спадкування, неплатоспроможність, мирові угоди боржника з кредиторами, рішення фінансових установ та схожих справ тощо. [↑](#footnote-ref-1)