**ТАБЛИЦЯ ПОПРАВОК**

### до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» щодо розвитку гірських та високогірних населених пунктів

| Зміст положення чинного законодавства | Зміст положення (норми) закону, до якого вносяться зміни |
| --- | --- |
| **Закон України** **Про статус гірських населених пунктів в Україні** | | |
| **Стаття 1.** Визначення та критерії віднесення населених пунктів до категорії гірських | **Стаття 1.** Визначення та критерії віднесення населених пунктів до категорії гірських |
| До гірських населених пунктів належать міста, селища міського типу, селища, сільські населені пункти, які розташовані у гірській місцевості, мають недостатньо розвинуті сферу застосування праці та систему соціально-побутового обслуговування, обмежену транспортну доступність.  Критеріями віднесення населених пунктів до категорії гірських є:  розташування населеного пункту або частини його, на якій проживає більш як третина мешканців цього населеного пункту, на висоті 400 метрів і вище над рівнем моря на території, рельєф якої дуже розчленований байраками, водотоками тощо, та розміщення 50 і більше відсотків сільськогосподарських угідь у межах цього пункту на схилах крутизною 12 градусів і більше;  якщо на одного жителя припадає менш як 0,25 гектара ріллі, або при її відсутності - менш як 0,60 гектара сільськогосподарських угідь;  суворі кліматичні умови: холодна і довга зима (середня тривалість - не менше 115 днів, середньодобова температура повітря у січні не перевищує мінус 4 градуси за Цельсієм), прохолодне коротке літо (середня тривалість - не більше двох місяців, середньодобова температура у липні не перевищує 20 градусів за Цельсієм), велика кількість опадів (середньорічна сума опадів у рідкому і твердому стані - не менше 600 міліметрів), мають місце селеві явища, повені, вітровали, снігові намети, сейсмічність землі.  Населені пункти, які розташовані на висоті 400 метрів і вище над рівнем моря і відповідають двом критеріям та не менш як двом показникам третього критерію - "суворі кліматичні умови" цієї статті, набувають статусу гірських.  **абзац відсутній** | До гірських населених пунктів належать міста, селища міського типу, селища, сільські населені пункти, які розташовані у гірській місцевості, мають недостатньо розвинуті сферу застосування праці та систему соціально-побутового обслуговування, обмежену транспортну доступність.  Критеріями віднесення населених пунктів до категорії гірських є:  розташування населеного пункту або частини його, на якій проживає більш як третина мешканців цього населеного пункту, на висоті 400 метрів і вище над рівнем моря на території, рельєф якої дуже розчленований байраками, водотоками тощо, та розміщення 50 і більше відсотків сільськогосподарських угідь у межах цього пункту на схилах крутизною 12 градусів і більше;  якщо на одного жителя припадає менш як 0,25 гектара ріллі, або при її відсутності - менш як 0,60 гектара сільськогосподарських угідь;  суворі кліматичні умови: холодна і довга зима (середня тривалість - не менше 115 днів, середньодобова температура повітря у січні не перевищує мінус 4 градуси за Цельсієм), прохолодне коротке літо (середня тривалість - не більше двох місяців, середньодобова температура у липні не перевищує 20 градусів за Цельсієм), велика кількість опадів (середньорічна сума опадів у рідкому і твердому стані - не менше 600 міліметрів), мають місце селеві явища, повені, вітровали, снігові намети, сейсмічність землі.  Населені пункти, які розташовані на висоті 400 метрів і вище над рівнем моря і відповідають двом критеріям та не менш як двом показникам третього критерію - "суворі кліматичні умови" цієї статті, набувають статусу гірських.  **У складі гірських населених пунктів виділяються високогірні населені пункти. Критерієм віднесення гірських населених пунктів до категорії високогірних є розташування гірського населеного пункту або його частини, на якій проживає більш як третина мешканців цього населеного пункту, на висоті 600 метрів і вище над рівнем моря, та розміщення 50 відсотків і більше сільськогосподарських угідь у межах цього пункту на схилах крутизною 20 градусів і більше**. |
| **Стаття відсутня** | **Стаття 11. Принципи державної гірської політики** |
|  | **Державна гірська політика – діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, спрямована на формування стійкого та екологічно збалансованого розвитку гірських територій, збереження традиційного господарства, що не шкодить гірським екосистемам, та забезпечення на цій основі зростання якості життя.**  **Метою державної гірської політики є розвиток гірських та високогірних населених пунктів, що втілюється в забезпеченні сталих, позитивних зрушень в економічному, соціальному та екологічному забезпеченні гірських населених пунктів.**  **Основними принципами державної гірської політики є:**  **невиснажливе використання - екологічно збалансоване використання природно-ресурсного та ландшафтного потенціалу гірської території, збереження та відновлення біологічного та ландшафтного різноманіття;**  **запобігання шкідливим впливам - вжиття запобіжних заходів з метою попередження забруднення навколишнього середовища і його деградації;**  **першочергове врахування екологічного потенціалу гірських екосистем при визначенні допустимої місткості економічної діяльності в межах адміністративно-територіальних та природних систем (село, район, область, водний басейн, земельні, лісові, лучні екосистеми тощо);**  **концентрація виробничої діяльності - компактне розміщення виробничо-господарських об'єктів, інфраструктури, трудових ресурсів у безпосередній близькості до сировинно-енергетичних джерел;**  **етнокультурний розвиток - відродження етнічної самосвідомості та збереження духовної і матеріальної культури етнічного населення, сприяння розвитку його етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності;**  **відкритість - забезпечення вільного доступу до інформації, що висвітлює розвиток гірських населених пунктів і є у розпорядженні органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, що зареєстровані на території гірських населених пунктів.** |
| **Стаття 2.** Порядок надання населеним пунктам статусу гірських | **Стаття 2.** Порядок надання населеним пунктам статусу гірських **та високогірних** |
| Пропозиції щодо надання населеним пунктам статусу гірських подаються **~~Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними державними адміністраціями~~** Кабінету Міністрів України.  Перелік населених пунктів, яким надається статус гірських, затверджується Кабінетом Міністрів України.    ~~У разі ліквідації, перейменування, об'єднання, поділу населених пунктів, яким надано статус гірських, або створення нових зазначений перелік уточнюється в такому ж порядку.~~ | Пропозиції щодо надання населеним пунктам статусу гірських **та високогірних** подаються **Кабінету Міністрів України відповідними районними, обласними радами**.  Перелік населених пунктів, яким надається статус гірських **та високогірних,** затверджується Кабінетом Міністрів України.  **вилучити** |
| **Стаття відсутня** | **Стаття 21**. **Пріоритети державної підтримки розвитку гірських та високогірних населених пунктів** |
|  | **Пріоритетами державної підтримки розвитку гірських та високогірних населених пунктів є:**   1. **розвиток і розбудова транспортної, інженерної, комунальної інфраструктури, телекомунікаційних мереж, створення кластерів та інших новітніх організаційних форм виробничо-господарської діяльності, пріоритетність фінансування будівництва та ремонту доріг на гірських територіях;** 2. **розвиток наукомістких, енергоощадних, високотехнологічних та екофільних виробництв, що вимагають екологічно чистого середовища;** 3. **динамічний розвиток сільської економіки, підвищення ефективності господарювання в її пріоритетних сферах: екологічно збалансованому сільському та лісовому господарстві, особливо тваринництві, м’ясо - та молокопереробній промисловості, збільшенні її вкладу в економіку регіону та зростанні добробуту людей;** 4. **відродження та розвиток традиційних промислів і ремесел, створення для них ринкової інфраструктури;** 5. **розвиток та екологічно збалансоване ведення рекреації й туризму;** 6. **підтримка мережі соціальних установ, забезпечення належного рівня надання соціальних послуг потребуючим жителям;** 7. **підвищення рівня зайнятості, уповільнення масштабів трудової міграції, переселення через складні умови проживання, стимулювання природного приросту населення, оптимізації статевовікової структури, закріплення молоді на селі, усунення існуючих диспропорцій у рівні життя міського та сільського населення;** 8. **Кабінет Міністрів України може забезпечувати реалізацію інших напрямків підтримки розвитку гірських територій, які б відповідали меті державної гірської політики та не суперечили цьому Закону.** 9. **Інструментом державної підтримки розвитку гірських територій виступають державні програми як сукупність інвестиційних проєктів, спрямованих на реалізацію пріоритетів розвитку гірських територій.** 10. **Формами державної підтримки є заходи бюджетного фінансування та кредитування, встановлення податкових пільг та преференцій, державних гарантій тощо, а також заходи організаційної, консультативно-дорадчої, інформаційної та інших видів підтримки.** 11. **Для фінансування програм і заходів щодо розвитку гірських територій у складі спеціального фонду Державного бюджету України створюється державний фонд інвестування у проєкти розвитку гірських територій в порядку, встановленому законодавством.** |
| **Стаття 3.** Державні гарантії соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських | **Стаття 3.** Державні гарантії соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських **та високогірних** |
| Для забезпечення соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських, держава гарантує:   1. виділення бюджетних коштів на розвиток і зміцнення  матеріально-технічної бази пасажирського транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, електричних мереж, систем теле- і радіотрансляції, газифікації та розробки місцевих газових і нафтових родовищ, освіти, охорони здоров'я, культурно-побутового та торговельного обслуговування, а також фінансування заходів для поліпшення родючості земель, розвитку та використання туристичних, рекреаційних і лікувальних можливостей гірського регіону; 2. здійснення заходів щодо будівництва об'єктів виробничої і соціальної інфраструктури; 3. встановлення доплат до ціни сільськогосподарської  продукції, яка вироблена в місцевостях, що віднесені до гірських, та реалізується державі виробниками таких населених пунктів; 4. забезпечення в централізованому порядку поставок населенню життєво необхідної продукції в обсягах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України; 5. плату за електроенергію громадянами у розмірі, що дорівнює платі за електроенергію у сільській місцевості.   **абзаци відсутні** | Для забезпечення соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських **та високогірних**, держава гарантує:   1. виділення бюджетних коштів на розвиток і зміцнення  матеріально-технічної бази пасажирського транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, електричних мереж, систем теле- і радіотрансляції, газифікації та розробки місцевих газових і нафтових родовищ, освіти, охорони здоров'я, культурно-побутового та торговельного обслуговування, а також фінансування заходів для поліпшення родючості земель, розвитку та використання туристичних, рекреаційних і лікувальних можливостей гірського регіону; 2. здійснення заходів щодо будівництва об'єктів виробничої і соціальної інфраструктури; 3. встановлення доплат до ціни сільськогосподарської  продукції, яка вироблена в місцевостях, що віднесені до гірських, та реалізується державі виробниками таких населених пунктів; 4. забезпечення в централізованому порядку поставок населенню життєво необхідної продукції в обсягах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України; 5. плату за електроенергію громадянами у розмірі, що дорівнює платі за електроенергію у сільській місцевості; 6. **збереження підтримки діяльності мережі закладів освіти, охорони здоров'я, культури і науки;** 7. **врахування підвищеного коефіцієнту для гірських та високогірних населених пунктів при розрахунку розміру офіційних трансфертів з державного бюджету місцевим на виконання делегованих державою повноважень (освітня субвенція, медична субвенція та ін.);** 8. **розроблення, затвердження, виконання державних цільових програм розвитку гірських територій та їх фінансування;** 9. **здійснення заходів із збереження, збалансованого використання і відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття, забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки, організація захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;** 10. **розроблення і підтримку виконання програм збереження і відновлення культурної спадщини та місцевих звичаїв;** 11. **формування сприятливого бізнес-середовища, грантова допомога для молодих людей, що розпочинаютьбізнес на гірських територіях;** 12. **залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, коштів міжнародних фондів і організацій;** 13. **розширення та поглиблення транскордонної співпраці;** 14. **розроблення та впровадження державних програм пільгового кредитування громадян, що мають статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського або високогірного, для індивідуального будівництва, а також суб’єктам підприємницької діяльності, які мають місцезнаходження та здійснюють свою господарську діяльність в гірських та високогірних населених пунктах, для стимулювання підприємництва та створення нових робочих місць в таких населених пунктах;** 15. **для вирівнювання бюджетної диспропорції і розвитку бюджетної структури вирішити питання надання безвідсоткових банківських і казначейських кредитів;** 16. **розроблення та реалізація спеціальної програм «Гірські дороги»;** 17. **підтримка проведення геологорозвідувальних робіт та використання місцевого мінерально-сировинного ресурсу;** 18. **підтримка в наданні статусу органічної продукції сільського господарства та побічного користування лісу;** 19. **розвиток бази гірських видів спорту та оздоровчої інфраструктури;** 20. **розроблення та реалізація програм використання альтернативних джерел електроенергії.**   **Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України «Про державні цільові програми» здійснює моніторинг виконання державних цільових програм розвитку гірських населених пунктів та забезпечує оновлення таких програм або затвердження нових з метою комплексного вирішення проблемних питань розвитку гірських та високогірних населених пунктів.** |
| **Стаття 5.** Порядок визначення та надання громадянам статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського | **Стаття 5.** Порядок визначення та надання громадянам статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського **та високогірного** |
| Статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, надається громадянам, що постійно проживають, постійно працюють або навчаються на денних відділеннях навчальних закладів у цьому населеному пункті, про що громадянам виконавчим органом відповідної місцевої ради видається посвідчення встановленого зразка.  У разі, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірських, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського.  Посвідчення видається також окремим громадянам інших населених пунктів та тим, які проживають за межами населених пунктів, умови проживання яких відповідають критеріям, передбаченим у статті 1 цього Закону, а також громадянам, які постійно працюють або несуть службу на лісогосподарських підприємствах, гідрометеорологічних станціях, заставах, обсерваторіях, інших об'єктах, що розташовані поза межами населених пунктів в місцевостях, що відповідають критеріям, передбаченим у статті 1 цього Закону.  Рішення виконавчого органу місцевої ради про відмову у наданні (припиненні) громадянинові статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, може бути оскаржено до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством. | Статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського **та високогірного**, надається громадянам, що постійно проживають, постійно працюють або навчаються на денних відділеннях навчальних закладів у цьому населеному пункті, про що громадянам виконавчим органом відповідної місцевої ради видається посвідчення встановленого зразка.  У разі, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського **та високогірного**, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірських **та високогірних**, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського **та високогірного**.  Посвідчення видається також окремим громадянам інших населених пунктів та тим, які проживають за межами населених пунктів, умови проживання яких відповідають критеріям, передбаченим у статті 1 цього Закону, а також громадянам, які постійно працюють або несуть службу на лісогосподарських підприємствах, гідрометеорологічних станціях, заставах, обсерваторіях, інших об'єктах, що розташовані поза межами населених пунктів в місцевостях, що відповідають критеріям, передбаченим у статті 1 цього Закону.  Рішення виконавчого органу місцевої ради про відмову у наданні (припиненні) громадянинові статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського **та високогірного**, може бути оскаржено до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством. |
| **Розділ відсутній** | **Розділ II. Прикінцеві положення**  **1. Цей Закон набирає чинності через 90 календарних днів з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2 цього розділу.**  **2. Кабінету Міністрів України протягом 90 календарних днів з дня опублікування цього Закону:**  **привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;**  **забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.** |

**Народний депутат України Андрійович З.М.**

**посв. №293**