**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України**

**щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зміст положення акта законодавства** | **Зміст відповідного положення проєкту акта** | | **Пояснення змін** |
| **Кодекс адміністративного судочинства України** | | | |
| **Стаття 20.** Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів  1. Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:  3) адміністративні справи, пов’язані з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, щодо:  затримання іноземців або осіб без громадянства до вирішення питання про визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в Україні; | **Стаття 20.** Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів  1. Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:  3) адміністративні справи, пов’язані з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, щодо:  затримання іноземців або осіб без громадянства до вирішення питання про визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в Україні**,** **або особою без громадянства**; | | Зміни внесено з метою узгодження норм статей 20 та 245 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) із частинами другою та одинадцятою статті 289 КАСУ (Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу затримання іноземців або осіб без громадянства), до якої були внесені зміни на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства» від 16 червня 2020 № 693-IX і вимоги якої відтепер розповсюджуються на осіб, які мають право на визнання особою без громадянства відповідно до статті 61 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». |
| **Стаття 245.**Повноваження суду при вирішенні справи  2. У разі задоволення позову суд може прийняти рішення про:  12) затримання іноземця або особи без громадянства до вирішення питання про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні; | **Стаття 245.**Повноваження суду при вирішенні справи  2. У разі задоволення позову суд може прийняти рішення про:  12) затримання іноземця або особи без громадянства до вирішення питання про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні **або особою без громадянства**; | |
| **Стаття 289.** Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу затримання іноземців або осіб без громадянства  11. Строк затримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, становить шість місяців. За наявності умов, за яких неможливо ідентифікувати іноземця або особу без громадянства, забезпечити примусове видворення чи реадмісію особи у зазначений строк або прийняти рішення за заявою про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, або особою без громадянства цей строк може бути продовжений, **але не більш як на вісімнадцять місяців.** | **Стаття 289.** Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу затримання іноземців або осіб без громадянства  11. Строк затримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, становить шість місяців. За наявності умов, за яких неможливо ідентифікувати іноземця або особу без громадянства, забезпечити примусове видворення чи реадмісію особи у зазначений строк або прийняти рішення за заявою про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, або особою без громадянства цей строк може бути продовжений, **але загальний строк затримання не повинен перевищувати вісімнадцяти місяців.** | | Зміни внесено з метою узгодження норм статті 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та статті 289 Кодексу адміністративного судочинства України.  Частиною четвертою статті 30 «Примусове видворення іноземців та осіб без громадянства» Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» передбачено, що «іноземці та особи без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території України, затримані в установленому порядку та підлягають примусовому видворенню за межі України, у тому числі прийняті відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію, розміщуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, протягом строку, необхідного для їх ідентифікації та забезпечення примусового видворення (реадмісії) за межі України, **але не більш як на вісімнадцять місяців**». Тобто, **загальний строк затримання** такої категорії іноземців та осіб без громадянства **становить вісімнадцять місяців.**  Натомість, нормами статті 289 КАСУ установлено строк затримання шість місяців, а потім, у разі неможливості ідентифікації іноземця, строк може бути продовжено на вісімнадцять місяців. Тобто, **загальний строк затримання** визначено – **двадцять чотири місяці.** |
| **Стаття 371.** Судові рішення, які виконуються негайно  1. Негайно виконуються рішення суду про:  1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - у межах суми стягнення за один місяць;  …  Негайно також виконуються рішення суду, прийняті в адміністративних справах, визначених [пунктами 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11548), [5 частини першої статті 263](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11552), [пунктами 1-4 частини першої статті 283](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11713) цього Кодексу. | **Стаття 371.** Судові рішення, які виконуються негайно  1. Негайно виконуються рішення суду про:  1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - у межах суми стягнення за один місяць;  …  Негайно також виконуються рішення суду, прийняті в адміністративних справах, визначених [пунктами 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11548), [5 частини першої статті 263](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11552), [пунктами 1-4 частини першої статті 283](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11713)**, пунктами 1 і 2 частини першої статті 289** цього Кодексу. | | Зазначене дасть змогу органам міграційної служби та органам охорони державного кордону виконувати рішення суду про затримання іноземців та осіб без громадянства негайно, аналогічно тому, як виконуються рішення суду про видворення.  Як показує практика, це не дало б змоги іноземцям – порушникам законодавства уникнути покарання. |
| **Закон України «Про Державну прикордонну службу України»** | | | |
| **Стаття 20.** Права Державної прикордонної служби України    Органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також працівникам Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових обов'язків можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, для виконання покладених на  Державну прикордонну службу України завдань надається право:  4) шляхом опитування осіб з’ясовувати підстави перетинання державного кордону України, в’їзду на тимчасово окуповану  територію або виїзду з неї, не пропускати через державний кордон України, на тимчасово окуповану територію або з неї осіб без дійсних документів на право перетинання кордону або для в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, осіб, які надали  завідомо неправдиві відомості під час одержання зазначених документів, осіб, яким Державною прикордонною службою України за порушення законодавства з прикордонних питань та про правовий статус іноземців чи за мотивованим письмовим рішенням суду та правоохоронних органів або постановою державного виконавця не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України; робити в документах зазначених осіб відповідні відмітки; | **Стаття 20.** Права Державної прикордонної служби України  Органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також працівникам Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових обов'язків можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, для виконання покладених на  Державну прикордонну службу України завдань надається право:  4) шляхом опитування осіб з’ясовувати підстави перетинання державного кордону України, в’їзду на тимчасово окуповану територію або виїзду з неї, не пропускати через державний кордон України, на тимчасово окуповану територію або з неї осіб без  дійсних документів на право перетинання кордону або для в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, осіб, які надали завідомо неправдиві відомості під час одержання зазначених  документів, осіб, яким Державною прикордонною службою України за порушення законодавства з прикордонних питань та про правовий статус іноземців чи за мотивованим письмовим рішенням суду та правоохоронних органів або постановою державного виконавця не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України; робити в документах зазначених осіб відповідні відмітки**, у тому числі з визначенням п’ятиденного строку транзитного проїзду через територію України**; | | Указані зміни кореспондуються із запропонованою проєктом новою редакцією статті 203 КУпАП, частиною шостою якої пропонується встановити відповідальність за недодержання встановлених законом умов чи строку транзитного проїзду через територію України.  Ураховуючи, що на сьогодні строки транзитного проїзду через територію України законодавством не встановлені, запропонована норма дозволить вирішити це питання та забезпечити належний контроль за додержанням іноземцями та особами без громадянства встановлених законом умов і терміну транзитного проїзду через територію України. |
| **Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»** | | | |
| Стаття 1.Визначення термінів  1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні  10) іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають в Україні, - іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на тимчасове проживання, якщо інше не встановлено законом;  20) приймаюча сторона - зареєстровані в установленому законом порядку українські підприємства, установи та організації, представництва (філії) іноземних підприємств, установ, організацій, представництва міжнародних організацій, а також фізичні особи **(громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України у зв'язку з навчанням, стажуванням, роботою, або на інших законних підставах, та запрошують чи приймають іноземців та осіб без громадянства**; | | Стаття 1.Визначення термінів  1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  10) іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають в Україні, - іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на тимчасове проживання, **або якщо строк їх тимчасового проживання на території України продовжено в установленому порядку**, якщо інше не встановлено законом;  20) приймаюча сторона - зареєстровані в установленому законом порядку українські підприємства, установи та організації, представництва (філії) іноземних підприємств, установ, організацій, представництва міжнародних організацій, а також фізичні особи **(громадяни України, іноземці та особи без громадянства**, **які постійно або тимчасово проживають в Україні), що запросили в Україну чи приймають в Україні іноземців та осіб без громадянства і зобов’язані вжити заходів до своєчасного подання ними заяв для оформлення документів на право проживання (перебування) в Україні, повідомити про припинення підстав для тимчасового проживання чи тимчасового перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, яких вони запросили (приймають), а також виконати взяті на себе зобов’язання із сплати витрат цих осіб, пов’язаних з їх перебуванням на території України та виїздом з України;** | Зміни внесені з метою спрощення процедури обміну посвідки на тимчасове проживання у зв’язку із закінченням строку її дії.  Редакційні зміни, внесені з метою уточнення визначення терміну «приймаюча сторона» в законодавстві та узгодження норм Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» із законодавством у сфері оформлення віз для в’їзду іноземців в Україну. |
| Стаття 4. Підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України  17. Іноземці та особи без громадянства, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття рішення про припинення громадянства України залишилися постійно проживати на її території, вважаються такими, які постійно проживають в Україні. | | Стаття 4. Підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України  **17. Особи, стосовно яких прийнято рішення про припинення громадянства України або яким скасовано рішення про оформлення набуття громадянства України, зобов’язані виїхати за межі України протягом одного місяця з дня прийняття такого рішення.**  **Іноземці та особи без громадянства, які протягом одного місяця з дня прийняття рішення про припинення громадянства України звернулися із заявою про надання дозволу на імміграцію, вважаються такими, що постійно проживають в Україні.** | Відповідно до статті 20 Закону України «Про громадянство України», громадянин України, щодо якого оформляється втрата громадянства, до видання указу Президента України про припинення громадянства України користується всіма правами і несе всі обов’язки громадянина України.  Отже, після видання указу Президента України про припинення громадянства України, особа, яка втратила громадянство України, повинна користуватися правами та обов’язками іноземного громадянина відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».  Разом з цим питання подальшого перебування такої особи на території України законодавчо не врегульовано.  Для прикладу, частиною другою статті 13 Закону України «Про імміграцію» передбачено, що особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування дозволу на імміграцію, повинна виїхати з України протягом місяця з дня отримання копії цього рішення.  Таким чином, зазначена норма запропонована з метою врегулювання статусу іноземних громадян, які раніше перебували в громадянстві України, та відносно яких прийнято рішення про припинення або скасування громадянства України, у тому числі щодо термінів обов’язкового виїзду за межі України. За аналогією із вимогами Закону України «Про імміграцію» пропонується надавати для такого виїзду місячний термін.  При цьому враховується право іноземця та особи без громадянства на постійне проживання на території України в разі, якщо він звернувся за отриманням дозволу на імміграцію. |
| Стаття 17.Продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України    1. Іноземцю або особі без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, може бути продовжено строк перебування (за наявності законних підстав).    2. Документи про продовження строку перебування в Україні оформляються на підставі письмових звернень іноземця або особи без громадянства та приймаючої сторони, які подаються не пізніш як за три робочих дні до закінчення встановленого строку їх перебування на території України.  3. У продовженні строку перебування іноземцю або особі без громадянства може бути відмовлено в разі відсутності для цього підстав та достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов'язаних із перебуванням іноземця або особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони.  4. Продовження строку перебування на території України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, в [порядку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-2012-%D0%BF#n10), встановленому Кабінетом Міністрів України. | | **Стаття 17. Продовження строку перебування чи тимчасового проживання іноземців та осіб без громадянства на території України**  **1. Іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, може бути продовжено строк перебування на період існування обґрунтованих підстав для подальшого перебування.**  **Для продовження строку перебування в Україні подаються такі документи:**  **заяви іноземця або особи без громадянства та приймаючої сторони, які подаються не пізніш як за три робочих дні до закінчення встановленого строку перебування на території України.**  **У разі пропуску іноземцем або особою без громадянства строку подання заяви з підстав, що унеможливлюють їх виїзд з території України, іноземцеві або особі без громадянства може бути продовжено строк перебування в Україні за умови подання підтверджувальних документів. Якщо при цьому іноземець або особа без громадянства порушили встановлені строки перебування в Україні, питання продовження строку перебування може бути вирішене тільки після притягнення цих осіб та приймаючої сторони до відповідальності згідно із законом;**  **документи, що підтверджують наявність підстав для подальшого перебування;**  **паспортний документ іноземця або особи без громадянства;**  **паспорт (паспортний документ) приймаючої сторони (фізичної особи) або представника приймаючої сторони (юридичної особи);**  **документи, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних із перебуванням іноземця або особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони.**  **2. У продовженні строку перебування відмовляється в разі:**  **1) відсутності достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних із перебуванням іноземця або особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони;**  **2) коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства мають інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету перебування в Україні;**  **3) коли іноземець або особа без громадянства не подали відповідного підтвердження підстав для подальшого перебування;**  **4) коли дані, отримані з відповідних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів державних органів, не підтверджують подану іноземцем або особою без громадянства інформацію;**  **5) подання іноземцем та особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених чи недійсних документів;**  **6) коли виявлено факти невиконання іноземцем та особою без громадянства рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду;**  **7) необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;**  **8) необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні.**  **3. За продовження строку перебування справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.**  **4. Іноземцю та особі без громадянства, які не пізніше останнього дня строку дії посвідки на тимчасове проживання подали заяву про її обмін, продовжується строк тимчасового проживання на період, необхідний для розгляду такої заяви. За продовження строку тимчасового проживання плата не стягується.**  **5. Іноземці або особи без громадянства, які звернулися за продовженням строку перебування чи тимчасового проживання,  зобов’язані подати свої біометричні дані для їх фіксації.**  **6. Продовження строку перебування та тимчасового проживання на території України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.** | Нова редакція статті передбачає детальне врегулювання на законодавчому рівні процедури продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.  Зокрема, викладено вичерпний перелік документів, які іноземці та особи без громадянства додають до відповідної заяви, строк подачі заяви продовжено до останнього дня законного перебування особи в Україні, а також передбачено вичерпний перелік підстав для відмови в продовженні строку перебування.  Крім того, запропоновані зміни мають на меті врегулювати питання щодо надання можливості продовжити строк перебування в Україні іноземцям та особам без громадянства, які з об’єктивних причин не мали змоги вчасно подати заяву на продовження строку перебування в Україні.  Також зміни дозволять узгодити вимоги чинного законодавства щодо здійснення процедури біометричної ідентифікації та верифікації іноземців та осіб без громадянства в разі подальшого оформлення їм документів на проживання в Україні. |
| **Стаття 23.** Відповідальність за правопорушення іноземців та осіб без громадянства    1. Нелегальні мігранти та інші іноземці та особи без громадянства, які вчинили кримінальні, адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність відповідно до закону.  **Відсутня** | | **Стаття 23.**Відповідальність за правопорушення іноземців та осіб без громадянства  1. Нелегальні мігранти та інші іноземці та особи без громадянства, які вчинили кримінальні, адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність відповідно до закону.  **2. Іноземці та особи без громадянства, які порушили законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні, зобов’язані під час притягнення до адміністративної відповідальності**  **подати свої біометричні дані для їх фіксації.** | Зміни вносяться з метою удосконалення та узгодження норм законодавства, пов’язаних з виконанням повноважень органами, що є суб’єктами Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації, щодо забезпечення встановлення особи іноземця та особи без громадянства, які в’їжджають в Україну, виїжджають з України, здійснення контролю за додержанням ними правил перебування на території України.  Також зміни дозволять удосконалити здійснення процедури біометричної ідентифікації та верифікації іноземців та осіб без громадянства в разі подальшого оформлення їм документів на проживання в Україні. |
| **Стаття 24.**Скорочення строку тимчасового перебування на території України    1. Якщо в іноземця або особи без громадянства немає підстав для тимчасового проживання, встановлених [частинами четвертою-дванадцятою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#n50) статті 4 цього Закону, або для тимчасового перебування на території України, строк їх перебування скорочується. | | **Стаття 24.**Скорочення строку тимчасового перебування на території України  1. Якщо в іноземця або особи без громадянства немає підстав для тимчасового проживання, встановлених частинами **четвертою-п’ятнадцятою, дев’ятнадцятою та двадцятою** статті 4 цього Закону, або для тимчасового перебування на території України, строк їх перебування скорочується. | Редакційна зміна, пов’язана зі змінами та доповненнями, раніше внесеними до статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» законами України [№ 716-VIII від 06.10.2015](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/716-19#n137), [№ 2058-VIII від 23.05.2017](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2058-19#n9), [№ 2743-VIII від 06.06.2019](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2743-19#n22). |
| **Стаття 26.** Примусове повернення іноземців та осіб без громадянства  1. Іноземець або особа без громадянства можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну, якщо їх дії порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку, або якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органу Служби безпеки України або органу охорони державного кордону ~~(стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України),~~ з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурору про підстави прийняття такого рішення. У рішенні про примусове повернення зазначається строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства повинні виїхати з України. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 днів з дня прийняття рішення. | | **Стаття 26.** Примусове повернення іноземців та осіб без громадянства  1. Іноземець або особа без громадянства можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну, якщо їх дії порушують законодавство **України з прикордонних питань,** про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку, або якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органу Служби безпеки України або органу охорони державного кордону, з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурору про підстави прийняття такого рішення. У рішенні про примусове повернення зазначається строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства повинні виїхати з України. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 днів з дня прийняття рішення. | Зміни вносяться з метою врегулювання питань зняття обмежень органів охорони державного кордону щодо здійснення повноважень по протидії нелегальній міграції в прикордонному просторі.  Чинним законодавством України органи охорони державного кордону значно обмежені в таких повноваженнях, оскільки мають право приймати рішення (подавати позовні заяви) про примусове повернення (видворення) іноземців або осіб без громадянства, які затримані за вчинення незаконного перетинання державного кордону України тільки в контрольованомуприкордонному районі.  Водночас факти незаконного перетинання державного кордону України цими органами виявляються не тільки в таких районах, а також і в пунктах пропуску чи пунктах контролю через державний кордон та контрольних пунктах в’їзду-виїзду. При цьому органами охорони державного кордону під час реалізації визначених законодавством завдань виявляються іноземці, які вчиняють інші правопорушення з прикордонних питань (порушення прикордонного режиму чи режиму в пункті пропуску, злісна непокора представнику Держприкордонслужби, порушення правил перебування в Україні тощо). Однак прийняття стосовно таких правопорушників рішень про їх примусове повернення обмежена. |
| **Стаття 29.** Міжнародні договори України про реадмісію  **Відсутня**  **Відсутня** | | **Стаття 29.** Міжнародні договори України про реадмісію  **4. З метою прийняття рішення про примусове видворення або затримання іноземців та осіб без громадянства, приймання яких на територію України здійснено відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію, службові особи органу охорони державного кордону або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, його територіальних органів і підрозділів здійснюють супроводження таких іноземців та осіб без громадянства до суду. Супроводження іноземців та осіб без громадянства також може здійснюватися з метою контролю за виконанням рішення про їх реадмісію.**  **5. Іноземцям та особам без громадянства, зазначеним у цій статті, забороняється подальший в’їзд в Україну строком на п’ять років, що обчислюється з дня передачі (реадмісії) таких осіб до країни громадянської належності чи країни попереднього постійного проживання.** | Зміни вносяться з метою усунення прогалин в законодавстві та законодавчого врегулювання наступних питань:  порядку поводження з особами, прийнятими відповідно до міжнародних договорів про реадмісію, у випадках здійснення процедур щодо погодження подальшої реадмісії такої особи до країни її громадянської належності чи країни попереднього постійного проживання;  повноважень компетентних органів щодо їх супроводження для фактичного передавання до країни громадянської належності чи країни попереднього постійного проживання в разі наявності угоди про реадмісію з такою країною;  встановлення особам, переданим відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію, заборони подальшого в’їзду в Україну, як це передбачено загальноприйнятою світовою практикою. |
| **Стаття 30.** Примусове видворення іноземців та осіб без громадянства    1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органи охорони державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними **у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України**) або органи Служби безпеки України можуть лише на підставі винесеної за їх позовом постанови адміністративного суду примусово видворити з України іноземця та особу без громадянства, якщо вони не виконали в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства ухилятимуться від виконання такого рішення, крім випадків затримання іноземця або особи без громадянства за незаконне перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України та їх передачі прикордонним органам суміжної держави.  5. Рішення суду про примусове видворення іноземця або особи без громадянства виконується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, **а стосовно іноземців та осіб без громадянства, затриманих ним у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України, - органом охорони державного кордону.** Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішення про примусове видворення здійснюється органом, за чиїм позовом суд прийняв рішення про примусове видворення. З метою контролю за виконанням іноземцем або особою без громадянства рішення про примусове видворення службові особи органу охорони державного кордону або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, здійснюють супровід такого іноземця або особи без громадянства. | | **Стаття 30.** Примусове видворення іноземців та осіб без громадянства  1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органи охорони державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними **під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України або прийняті відповідно до міжнародних договорів про реадмісію**) або органи Служби безпеки України можуть лише на підставі винесеної за їх позовом постанови адміністративного суду примусово видворити з України іноземця та особу без громадянства, якщо вони не виконали в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства ухилятимуться від виконання такого рішення**, а також у разі, коли вона прийнята відповідно до міжнародного договору про реадмісію**, крім випадків затримання іноземця або особи без громадянства за незаконне перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України та їх передачі прикордонним органам суміжної держави.  5. Рішення суду про примусове видворення іноземця або особи без громадянства виконується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, **крім рішень, прийнятих за позовами органів охорони державного кордону, що виконуються такими органами.** Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішення про примусове видворення здійснюється органом, за чиїм позовом суд прийняв рішення про примусове видворення. З метою контролю за виконанням іноземцем або особою без громадянства рішення про примусове видворення службові особи органу охорони державного кордону або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, здійснюють супровід такого іноземця або особи без громадянства. | Редакційні зміни, вносяться з метою узгодження норм проєкту між собою, а саме статей 26, 29, 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (зі змінами). |

**Міністр внутрішніх справ України Арсен АВАКОВ**

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 року