**ВИСНОВОК**

**про відповідність законопроєкту зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)**

до проєкту Закону України «Про захист прав споживачів»

Метою проєкту Закону є суттєвий перегляд положень чинного Закону України «Про захист прав споживачів» з метою забезпечення високого рівня захисту прав споживачів та досягнення сумісності між системами захисту прав споживачів України та ЄС відповідно до зобов’язань, взятих на себе Україною у рамках Угоди про асоціацію.

Проєкт Закону за предметом правового регулювання охоплюється зобов’язаннями України у сфері європейської інтеграції, передбаченими у рамках глави 20 «Захист прав споживачів» Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) та Додатка XXXІХ до Угоди про асоціацію.

Проєкт Закону за предметом правового регулювання належить до сфери правовідносин, які регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), щодо яких Україна має зобов’язання у рамках Додатку XXXІХ до Угоди про асоціацію, а саме:

1. Директивою 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 року про захист споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам (далі – Директива 98/6/ЄС);
2. Директивою 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2005 року про недобросовісні торгівельні методи підприємств до споживачів на внутрішньому ринку, що вносить зміни до Директиви Ради 84/450/ЄЕС, Директив 97/7/ЄС, 98/27/ЄС та 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту 2006/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради (далі – Директива 2005/29/ЄС);
3. Директивою 93/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 квітня 1993 року про недобросовісні умови у споживчих контрактах (далі – Директива 93/13/ЄС);
4. Директивою 2011/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2011 року про права споживачів, що вносить зміни до Директиви Ради 93/13/ЄЕС та Директиви 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради та скасовує Директиву Ради 85/577/ЄЕС та Директиву 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради (далі – Директива 2011/83/ЄС);
5. Директивою 2019/771/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2019 року про деякі аспекти, що стосуються договорів про продаж товарів, яка вносить зміни до Регламенту 2017/2394/ЄС та Директиви 2009/22/ЄС та скасовує Директиву 1999/44/ЄС. Директива 1999/44/ЄС застосовується до 1 січня 2022 року відповідно до Директиви 2019/771/ЄС (далі – Директива 2019/771/ЄС);
6. Директивою 2009/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року про заборони, що встановлюються уповноваженими органами з метою припинення порушень у сфері захисту інтересів споживачів (далі – Директива 2009/22/ЄС);
7. Регламентом 2017/2394/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2017 року про співробітництво між національними органами, відповідальними за виконання законів про захист прав споживачів та який скасовує Регламент 2006/2004/ЄС (далі – Регламент 201/2394/ЄС).

Також предмет правового регулювання проєкту Закону охоплюється актами законодавства ЄС, імплементація яких не передбачена зобовязаннями України за Угодою про асоціацію, а саме:

1) Директивою 2013/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2013 року про альтернативне вирішення споживчих спорів та про внесення змін до Регламенту 2006/2004/ЄС та Директиви 2009/22/ЄС (далі – Директива 2013/11/ЄС);

2) Регламентом 524/2013/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2013 року про врегулювання спорів за участю споживачів в режимі онлайн та внесення змін до Регламенту 2006/2004/ЄС та Директиви 2009/22/ЄС (далі – Регламент 524/2013/ЄС).

Проєкт Закону розроблено на виконання пунктів 1303-1306 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106.

Щодо відповідності проєкту Законуметі (цілям)/принципам, положенням Угоди про асоціацію, а також праву ЄС слід зазначити таке.

Проєкт Закону відповідає главі 20 «Захист прав споживачів» Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію, оскільки спрямований на забезпечення високого рівня захисту прав споживачів та досягнення сумісності між системами захисту прав споживачів України та ЄС відповідно до зобов’язань, взятих на себе Україною у рамках Угоди про асоціацію.

Також проєкт Закону в частині регулювання прав споживачів щодо придбання товару з недоліками та гарантійних зобов’язань на товар відповідає Директиві 2019/771/ЄС.

Проєкт Закону в частині позначення ціни продукції відповідає Директиві 98/6/ЄС.

Проєкт Закону в частині права споживача на інформацію про продукцію та переліку такої інформації відповідає Директиві 2011/83/ЄС.

Проєкт Закону в частині заборони нечесної комерційної практики, комерційної практики, що вводить в оману, відповідає Директиві 2005/29/ЄС.

Проєкт Закону в частині визначення умов договору, які вважаються нікчемними, відповідає Директиві 93/13/ЄС.

Разом з тим, пунктом 4 Розділу IX «Прикінцевих положень» проєкту Закону Кабінету Міністрів України доручено подати на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про позасудове вирішення спорів між споживачем та суб’єктом господарювання, що у свою чергу забезпечить імплементацію положень Регламенту 201/2394/ЄС, Директиви 2013/11/ЄС та Регламенту 524/2013/ЄС.

Отже, проєкт Закону відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.

**Віце-прем’єр-міністр з питань європейської**

**та євроатлантичної інтеграції України Ольга СТЕФАНІШИНА**