Таблиця врахування коментарів та зауважень громадян та громадських організацій,

які надійшли до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екологічний аудит» щодо удосконалення процедури проведення екологічного аудиту»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Пропозиція | Оприлюднено в редакції | Враховано/враховано частково/відхилено |
| Європейська Бізнес Асоціація | | | |
|  | У статті 2 Закону України «Про екологічний аудит» 1862-IV від 24 червня 2004 року (надалі – Закон №1862-IV) в редакції проєкту Закону доповнено перелік об’єктів екологічного аудиту доповнено територіями територіальних громад.  Експерти Асоціації звертають увагу, що на таких територіях знаходяться підприємства, установи, фізичні особи-підприємці, які можуть або будуть підлягати аудиту як в добровільному, так і в обов’язковому порядку.  Крім того, компанії-члени Асоціації пропонують привести положення статті 2 у відповідність до статті 11 Закону №1862-IV, доповнивши перелік об’єктів екологічного аудиту об’єктами державної або комунальної власності. | Стаття 2. Об’єкти екологічного аудиту  Об’єктами екологічного аудиту є:  підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об’єднання, окремі виробництва, інші господарські об’єкти, фізичні особи-підприємці;  системи екологічного управління;  території територіальних громад;  інші об’єкти, передбачені законом.  Екологічний аудит може проводитися щодо підприємств, установ та організацій, їх філій та представництв чи об’єднань, окремих виробництв, інших господарських об’єктів, фізичних осіб-підприємців у цілому або щодо окремих видів їх діяльності, щодо адміністративно-територіальних одиниць або їх певної частини. | **Враховано частково**  Статтю 2 викладено в такій редакції:  «Стаття 2. Об’єкти екологічного аудиту  Об’єктами екологічного аудиту є:  підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об’єднання, окремі виробництва, інші господарські об’єкти, фізичні особи-підприємці;  системи екологічного управління;  інші об’єкти, передбачені законом.  Екологічний аудит може проводитися щодо підприємств, установ та організацій, їх філій та представництв чи об’єднань, окремих виробництв, інших господарських об’єктів, фізичних осіб-підприємців у цілому або щодо окремих видів їх діяльності.» |
|  | У статті 7 проєкту Закону встановлюється чіткий перелік вимог до змісту висновку екологічного аудиту та визначена необхідність забезпечення оприлюднення висновків обов'язкового екологічного аудиту на офіційних вебсайтах замовників екологічного аудиту та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.  Експерти Асоціації пропонують доповнити статтю положенням такого змісту:  «Звіт про екологічний аудит та висновок екологічного аудиту складаються у двох примірниках, один із яких надається керівнику (власнику) об’єкту зовнішнього екологічного аудиту.» | Стаття 7. Висновок екологічного аудиту  …  Звіт про екологічний аудит та висновок екологічного аудиту, складений за результатами обов’язкового екологічного аудиту, можуть бути використані при вирішенні судових та інших спорів щодо порушення вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту. | **Відхилено**  Статтею 18 чинної редакції Закону №1862-IV зазначено, що керівники (власники) об’єктів зовнішнього екологічного аудиту мають право знайомитися із звітом про проведений на об’єкті екологічний аудит.  Проєктом Закону запроваджено єдині вимоги щодо створення висновків екологічного аудиту та оприлюднення висновків обов'язкового екологічного аудиту на офіційних вебсайтах замовників екологічного аудиту та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. |
|  | У статті 9 проєктом Закону пропонується доповнити перелік законів України, які регулюють відносини у сфері екологічного аудиту, Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», оскільки метою проєкту Закону є приведення норм Закону №1862-IV у відповідність із законодавством України про охорону навколишнього природного середовища, зокрема, усунення існуючих прогалин у законодавстві щодо визначення «об’єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку».  Експерти Асоціації пропонують залишити положення статті 9 у чинній редакції Закону №1862-IV. | Стаття 9. Правове регулювання екологічного аудиту  Відносини у сфері екологічного аудиту в Україні регулюються цим Законом, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», іншими актами законодавства України. | **Відхилено**  У разі виключення зазначеного положення не повною мірою буде досягнуто цілей розроблення проєкту Закону.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» визнана такою, що втратила чинність (підстава – постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 128 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»). |
|  | У статті 11 проєктом Закону пропонується привести у відповідність із законодавством України про охорону навколишнього природного середовища положення Закону №1862-IV, замінивши поняття «об’єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку» на «об’єкти та види діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».  Експерти Асоціації пропонують залишити положення статті 11 у чинній редакції Закону №1862-IV. | Стаття 11. Сфери проведення екологічного аудиту  Екологічний аудит проводиться в процесі приватизації об’єктів державної або комунальної форми власності при зміні форми власності або власників об’єктів, іншої зміни форми власності, зміни конкретних власників об’єктів в разі передачі об’єктів державної та комунальної власності в довгострокову оренду, в концесію (щодо об’єктів та видів діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), створення на основі таких об’єктів спільних підприємств, створення, функціонування і сертифікації систем екологічного управління, а також здійснення господарської та іншої діяльності. | **Відхилено**  У разі виключення зазначеного положення не повною мірою буде досягнуто цілей розроблення проєкту Закону.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» визнана такою, що втратила чинність (підстава – постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 128 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»). |
|  | У статті 12 проєктом Закону пропонується привести у відповідність із законодавством України про охорону навколишнього природного середовища положення Закону №1862-IV, замінивши поняття «об’єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку» на «об’єкти та види діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». При цьому, проєктом Закону доповнено перелік випадків для здійснення обов’язкового екологічного аудиту для таких об’єктів та видів діяльності, зокрема, у разі ліквідації або виведення з експлуатації підприємств, установ або організацій, їх структурних підрозділів; припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.  Експерти Асоціації вважають, що реалізація такого положення може потенційно призвести до появи ще одного регулятора, без отримання висновків якого затримуватиметься та ускладнюватиметься завершення процедури ліквідації/припинення  діяльності суб’єкта господарювання.  Експерти Комітету Асоціації пропонують виключити це положення з проєкту Закону.  Також, проєктом Закону визначено необхідність здійснення обов’язкового екологічного аудиту на підставі рішення суду про встановлення наявності порушень вимог природоохоронного законодавства України.  З метою уникнення можливого впровадження дисбалансу між правами бізнесу і можливостями контролюючого органу у сторону останнього, експерти Комітету Асоціації вважають за доцільне виключити це положення з проєкту Закону  Експерти Асоціації пропонують залишити положення статті 12 у чинній редакції Закону №1862-IV. | Стаття 12. Форми екологічного аудиту  …  Обов’язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об’єктів та видів діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у таких випадках:  банкрутство;  приватизація, передача в концесію, крім визначених законом випадків;  передача або придбання в державну чи комунальну власність;  передача у довгострокову оренду об’єктів державної або комунальної власності;  створення на основі об’єктів державної та комунальної власності спільних підприємств;  завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону;  ліквідація або виведення з експлуатації підприємств, установ або організацій, їх структурних підрозділів;  припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;  в інших випадках, передбачених законом.  Також обов’язковий екологічний аудит здійснюється на підставі рішення суду про встановлення наявності порушень вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища. | **Відхилено**  Не відповідає цілям розроблення проєкту Закону.  Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» оцінці впливу на довкілля підлягає планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище.  Таким чином, доповнення переліку випадків для здійснення обов’язкового екологічного аудиту для таких об’єктів та видів діяльності, зокрема, у разі ліквідації або виведення з експлуатації підприємств, установ або організацій, їх структурних підрозділів; припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, здійснено з метою приведення положень Закону №1862-IV у відповідність до законодавства України.  Норма проєкту Закону щодо здійснення обов’язкового екологічного аудиту на підставі рішення суду введена у зв’язку із необхідністю сумлінного дотримання суб’єктами господарювання вимог у сфері охорони навколишнього природного середовища. |
|  | Статтею 14 Закону №1862-IV встановлено вимоги до виконавця екологічного аудиту.  Експерти Асоціації відмічають, що висновок по результатам аудиту є досить вагомим за своїм значенням документом, а отже його має готувати висококваліфікований фахівець.  До прикладу, відповідно до розділу А.3 додатку «А» до Національного стандарту України ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління», аудитори повинні мати достатні знання та вміння, пов’язані з екологічним управлінням і застосуванням спеціалізованих методів, методик, процесів і практики, щоб аудитор був у змозі фахово перевіряти систему управління, формувати належні дані та висновки аудиту. Відтак, Експерти Асоціації вбачають за необхідне конкретизувати освіту або досвід, яку має мати аудитор, в тому числі і з суміжних сфер, зокрема, машинобудування, хімічні технології, харчові біотехнології, природничі науки та математика, сільське господарство, біохімія, медицина, ветеринарна медицина, лісове господарство, геологія, гірничодобувна промисловість та охорона праці.  Окрім цього, експерти Асоціації пропонують збільшити вимоги щодо стажу роботи до не менш як 7 років. | Стаття 14. Вимоги до виконавця екологічного аудиту  Екологічний аудит може здійснювати особа (екологічний аудитор), яка має відповідну вищу освіту, досвід роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища або суміжних сферах не менше чотирьох років підряд та якій видано в установленому порядку сертифікат на право здійснення такої діяльності в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.  ... | **Відхилено**  Додатком 1 до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів,  затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29.01.2007 № 27 (в редакції від 22.08.2017), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2007 за № 295/13562, визначено перелік галузей знань і спеціальностей, підготовка за якими дає право кандидату претендувати на отримання сертифіката екологічного аудитора (далі – Перелік).  Зазначений Перелік розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».  Зміна терміну досвіду роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища або суміжних сферах до 7 років призведе до збільшення регуляторного впливу на екологічних аудиторів. |
|  | Статтею 16 Закону №1862-IV визначено права та обов’язки виконавця екологічного аудиту. Експерти Асоціації пропонують викласти абзац п’ятий чинної редакції Закону №1862-IV в такій редакції:  «залучати на договірних засадах для вирішення окремих питань, що виникають у процесі проведення екологічного аудиту і вимагають спеціальних знань, фахівців відповідного профілю, за виключенням фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та представників громадськості, не покладаючи на них відповідальність за висновки екологічного аудиту;» | Стаття 16. Права та обов’язки виконавця екологічного аудиту  Виконавець екологічного аудиту має право:  самостійно визначати форми і методи екологічного аудиту відповідно до законодавства та договору із замовником екологічного аудиту;  отримувати документи, матеріали та інші відомості, наявні у замовника та в об’єкта екологічного аудиту, необхідні для проведення екологічного аудиту;  викладати у звіті про екологічний аудит, що здійснюється групою екологічних аудиторів, особливу думку екологічного аудитора щодо суті висновків екологічного аудиту, якщо вона не збігається із загальними висновками;  залучати на договірних засадах для вирішення окремих питань, що виникають у процесі проведення екологічного аудиту і вимагають спеціальних знань, фахівців відповідного профілю, не покладаючи на них відповідальність за висновки екологічного аудиту;  отримувати роз’яснення від керівників (власників) об’єкта екологічного аудиту.  … | **Відхилено**  Положенням статті 14 чинної редакції Закону №1862-IV встановлено заборону проведення екологічного аудиту органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, особам, яким законом заборонено займатися підприємницькою діяльністю.  Можливість брати участь представників громадськості під час прийняття рішень, що стосуються охорони навколишнього природного середовища, визначена відповідно до вимог законодавства України та міжнародних правових актів, що передбачають право на доступ до екологічної інформації, зокрема Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція). |
|  | Проєктом Закону з метою забезпечення прозорих механізмів здійснення екологічного аудиту пропонується уточнити формулювання положення частини першої статті 18 Закону №1862-IV щодо можливості керівників (власників) об’єктів зовнішнього екологічного аудиту звернутися до замовника зовнішнього екологічного аудиту з обґрунтуванням відводу за наявності особистої заінтересованості виконавця екологічного аудиту у його результатах.  Експерти Асоціації пропонують залишити положення у редакції чинного Закону №1862-IV, з огляду на те, що, запропоноване формулювання унеможливить відвід за наявності інших можливих причин відводу | Стаття 18. Права та обов’язки керівників (власників) об’єктів зовнішнього екологічного аудиту  Керівники (власники) об’єктів зовнішнього екологічного аудиту мають право:  звернутися до замовника зовнішнього екологічного аудиту з обґрунтуванням відводу за наявності особистої заінтересованості виконавця екологічного аудиту у його результатах;  знайомитися із звітом про проведений на об’єкті екологічний аудит;  на відшкодування збитків, заподіяних під час проведення екологічного аудиту, а також на оскарження протиправних дій виконавців та замовників екологічного аудиту відповідно до законодавства.  … | **Відхилено**  Положенням статті 14 чинної редакції Закону №1862-IV встановлено заборону здійснювати екологічний аудит господарських об’єктів екологічним аудиторам, якщо вони мають акції цих об’єктів або у іншій формі мають безпосереднє відношення до них, а проєктом Закону у статті 18 уточнено положення щодо мотивів відводу виконавця екологічного аудиту від його здійснення.  Залишення зазначеного положення у редакції чинного Закону №1862-IV може привести до затягування процедури проведення екологічного аудиту з причин безпідставного відводу. |
|  | Статтею 19 Закону №1862-IV визначено правові підстави для проведення екологічного аудиту.  Експерти Асоціації пропонують доповнити положення проєкту Закону щодо необхідності повідомлення керівника або власника об‘єкта екологічного аудиту про укладений договір протягом 3 робочих днів з моменту його укладення шляхом надсилання письмового повідомлення (при проведенні обов’язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересований орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування) додатковою вимогою надання копії договору (з визначенням підстави, мети, завдання, програми, обсягів робіт, терміну виконання). Крім того, експертами Асоціації пропонується доповнити частину третю положенням такого змісту: «Екологічний аудит розпочинається не раніше 10 днів після отримання повідомлення або по домовленості з керівником (власником) об’єкту зовнішнього аудиту.», а термін проведення екологічного аудиту, що визначається договором, пропонується скоротити до 3 місяців.  Також експертами Асоціації пропонується доповнити статтю 19 новою частиною сьомою такого змісту:  «Проведення аудиту не має перешкоджати здійсненню господарської діяльності.» | Стаття 19. Правові підстави для проведення екологічного аудиту  …  При проведенні обов’язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересований орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, замовник зобов’язаний повідомити керівника або власника об‘єкта екологічного аудиту про укладений договір протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його укладення шляхом надсилання письмового повідомлення. При проведенні добровільного екологічного аудиту, замовником якого є інші заінтересовані суб'єкти, такий договір укладається після письмового погодження з керівником або власником об’єкта екологічного аудиту.  …  Термін проведення екологічного аудиту визначається договором, але не може перевищувати 1 рік. | **Враховано частково**  Частину третю статті 19 викладено в такій редакції:  «При проведенні обов’язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересований орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, замовник зобов’язаний повідомити керівника або власника об‘єкта екологічного аудиту про вибір виконавця екологічного аудиту не менше чим за три робочі дні до укладення договору шляхом надсилання письмового повідомлення із наданням копії договору (з визначенням підстави, мети, завдання, програми, обсягів робіт, терміну виконання). Протягом цього часу керівник або власник об’єкту екологічного аудиту має право на заяву з обґрунтуванням відводу відповідно до статті 18 цього Закону за наявності особистої заінтересованості виконавця екологічного аудиту у результатах екологічного аудиту. Заява повинна бути розглянута замовником екологічного аудиту, прийнята або мотивовано відхилена, про що повідомляється заявнику. При проведенні добровільного екологічного аудиту, замовником якого є інші заінтересовані суб'єкти, такий договір укладається після письмового погодження з керівником або власником об’єкта екологічного аудиту.»  Статтю 19 доповнено новою частиною сьомою такого змісту:  «Проведення екологічного аудиту не має перешкоджати здійсненню господарської діяльності.» |
|  | У статті 20 проєктом Закону пропонується привести у відповідність із законодавством України про охорону навколишнього природного середовища положення Закону №1862-IV, замінивши поняття «діяльність, яка становить підвищену екологічну небезпеку» на «діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».  Експерти Комітету Асоціації пропонують залишити положення статті 10 у чинній редакції Закону №1862-IV. | Стаття 20. Оформлення результатів екологічного аудиту  …  Висновки обов’язкового екологічного аудиту враховуються при визначенні умов приватизації об’єктів державної власності, що здійснюють діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», передачі або придбанні об’єктів у державну власність та в інших випадках, передбачених законодавством. | **Відхилено**  У разі виключення зазначеного положення не повною мірою буде досягнуто цілей розроблення проєкту Закону.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» визнана такою, що втратила чинність (підстава – постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 128 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»). |
| ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | | | |
| 1. | Статтю 7 проєкту Закону наприкінці доповнити реченням, виклавши його у редакції: «Звіт про екологічний аудит та висновок екологічного аудиту, складений за результатами екологічного аудиту об’єкта екологічного аудиту який знаходиться в експлуатації, щодо виконання на ньому вимог законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища після проведення його оприлюднення та громадського обговорювання у відповідності із вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» має силу звіту з оцінки впливу на довкілля та висновку з оцінки впливу на довкілля у відповідності із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля. У зв’язку з цим, у Законопроекті необхідно передбачити внесення відповідних змін до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».  Включення такої норми є необхідним та доречним з огляду на те, що у діючій редакції Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» відсутні норми щодо можливості здійснення оцінки впливу на довкілля від діючих об’єктів та екологічної ситуації, що склалась на територіях адміністративно - територіальних одиниць або їх певних частин | «Стаття 7. Висновок екологічного аудиту.  …  Звіт про екологічний аудит та висновок екологічного аудиту, складений за результатами обов’язкового екологічного аудиту, можуть бути використані при вирішенні судових та інших спорів щодо порушення вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту.» | **Відхилено**  Відповідно до статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.  Водночас статтею 7 чинної редакції Закону №1862-IV визначено, що висновок екологічного аудиту - професійна оцінка об’єкта екологічного аудиту, виконана екологічним аудитором.  Враховуючи викладене, внесення змін до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» не є доцільним.  Також, оскільки сфера регулювання ОВД є значно ширшою за сферу здійснення екологічного аудиту, необхідність внесення запропонованих норм відсутня. |
| 2. | Норми статті 12 проєкту Закону в частині проведення обов’язкового екологічного аудита «при ліквідації або виведенні з експлуатації підприємств, установ або організацій, їх структурних підрозділів» потребує вилучення.  Абзацем третього статті 12 проєкту Закону передбачено, що обов’язковий екологічний аудит здійснюється лише щодо «об’єктів та видів діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», нормами статтей 2 і 3 якого та п.7 Додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України № 1010 від 13.12.2017 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» визначено, що у разі перепрофілювання господарської діяльності або об’єктів з метою провадження господарської діяльності, якщо зазначене перепрофілювання пов’язано з ліквідацією (демонтажем) таких об’єктів обов’язково необхідна підготовка звіту, проведення громадських обговорень та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД) до початку проведення таких робіт. Таким чином, у разі збереження існуючої норми, суб’єкту господарювання, у разі ліквідації підприємства, потрібно буде водночас отримувати як висновок з ОВД так і проводити обов’язковий екологічний аудит, що по суті є дублюючими процедурами. | Стаття 12. Форми екологічного аудиту  …  Обов’язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об’єктів та видів діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у таких випадках:  банкрутство;  приватизація, передача в концесію, крім визначених законом випадків;  передача або придбання в державну чи комунальну власність;  передача у довгострокову оренду об’єктів державної або комунальної власності;  створення на основі об’єктів державної та комунальної власності спільних підприємств;  завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону;  ліквідація або виведення з експлуатації підприємств, установ або організацій, їх структурних підрозділів;  припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;  в інших випадках, передбачених законом.  … | **Відхилено**  Не відповідає цілям розроблення проєкту Закону.  Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» оцінці впливу на довкілля підлягає планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище.  Таким чином, доповнення переліку випадків для здійснення обов’язкового екологічного аудиту для таких об’єктів та видів діяльності, зокрема, у разі ліквідації або виведення з експлуатації підприємств, установ або організацій, їх структурних підрозділів; припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, здійснено з метою приведення положень Закону №1862-IV у відповідність до законодавства України. |
| 3. | Норми статті 12 проєкту Закону в частині проведення обов’язкового екологічного аудита «на підставі рішення суду про встановлення наявності порушень вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища» **потребує вилучення.**  Згідно з положеннями діючої редакції статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та в редакції законопроекту № 5837 «Про основні засади державного нагляду (контролю)», внесеного 05.08.2021р. Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, вже передбачена норма, згідно якої підставою для здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання є рішення суду, тому дублювання позапланового заходу додатковим обов’язковим екологічним аудитом є недоречним та суперечить принципам державної регуляторної політики в частині необхідності дерегуляції у сфері господарської діяльності | Стаття 12. Форми екологічного аудиту  …  Також обов’язковий екологічний аудит здійснюється на підставі рішення суду про встановлення наявності порушень вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища. | **Відхилено**  Норма проєкту Закону щодо здійснення обов’язкового екологічного аудиту на підставі рішення суду введена у зв’язку із необхідністю сумлінного дотримання суб’єктами господарювання вимог у сфері охорони навколишнього природного середовища. |
| 4. | Зміст абзацу шостого статті 16 проєкту Закону необхідно доповнити уточненням, що «роз’яснення керівником (власником) об’єкта екологічного аудиту надаються в порядку, передбаченому Закону України «Про інформацію» та в обсягах, який він вважає необхідним», як то передбачено нормами статті 21 Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності». | Стаття 16. Права та обов’язки виконавця екологічного аудиту  Виконавець екологічного аудиту має право:  …  отримувати роз’яснення від керівників (власників) об’єкта екологічного аудиту.  … | **Відхилено**  Стаття 21 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не містить запропонованих норм.  Крім того, статтею 18 чинної редакції Закону №1862-IV визначено, що керівники (власники) об’єктів екологічного аудиту зобов’язані забезпечувати вільний доступ виконавців екологічного аудиту на об’єкт, сприяти їм у проведенні дій, необхідних для належного виконання покладених на них завдань. |
| 5. | Норма статті 19 проєкту Закону в частині повідомлення керівника або власника об’єкта екологічного аудиту про укладений договір про проведення обов’язкового екологічного аудиту між заінтересованим органом виконавчої влади та виконавцем без попереднього погодження з керівником або власником такого об’єкта, суперечить нормі абзацу другого статті 18 проєкту Закону, згідно із якою керівник (власник) об’єкту екологічного аудиту має право звернутися до заявника екологічного аудиту (зовнішнього) з обґрунтуванням відводу за наявності особистої заінтересованості виконавця екологічного аудиту у його результатах та потребує вилучення, так як нею порушуються положення статтей 4, 5 Закону України «Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині забезпечення передбачуваності та послідовності регуляторного акту, а також норми Господарського Кодексу України.  Також, термін проведення екологічного аудиту протягом не більш ніж 1 року, встановлений у статті 19 проєкту Закону, потребує зменшення до терміну, встановленого для проведення відповідного планового заходу державного нагляду (контролю) в залежності від ступеня ризику суб’єкта господарювання згідно із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». | Стаття 19. Правові підстави для проведення екологічного аудиту  …  При проведенні обов’язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересований орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, замовник зобов’язаний повідомити керівника або власника об‘єкта екологічного аудиту про укладений договір протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його укладення шляхом надсилання письмового повідомлення. При проведенні добровільного екологічного аудиту, замовником якого є інші заінтересовані суб'єкти, такий договір укладається після письмового погодження з керівником або власником об’єкта екологічного аудиту.  …  Термін проведення екологічного аудиту визначається договором, але не може перевищувати 1 рік. | **Відхилено**  Законодавством України не визначено строки та порядок отримання такого погодження, що може призвести до затягування часу на проведення екологічного аудиту зі сторони недобросовісних суб‘єктів господарювання та, як наслідок, фактичного унеможливлення процедури проведення екологічного аудиту. Окрім того, органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади при укладенні договорів застосовують Закон України «Про публічні закупівлі». Затягування з погодженням може призвести до порушень вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в частині строків укладення договорів..  Терміни проведення екологічного аудиту не пов’язані із плановими заходами державного нагляду (контролю), натомість, відповідно до статті 16 чинної редакції Закону №1862-IV виконавець екологічного аудиту зобов’язаний невідкладно інформувати про виявлену у процесі проведення екологічного аудиту загрозу аварійної ситуації керівника (власника) об’єкта екологічного аудиту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та замовника.  Проєктом Закону передбачається встановити граничний термін (1 рік) проведення екологічного аудиту, який визначається договором, з метою запобігання затягування процедури проведення обов’язкового екологічного аудиту.  Враховуючи викладене, зменшення терміну проведення екологічного аудиту відповідно до запропонованих норм є недоцільним. |
| Громадська рада при Міндовкіллі | | | |
| 1. | У статті 2 Закону №1862-IV перелік об’єктів екологічного аудиту необхідно доповнити уточненням «підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об’єднання, окремі виробництва або окремі технологічні процеси, інші господарські об’єкти, фізичні особи-підприємці» | Стаття 2. Об’єкти екологічного аудиту  Об’єктами екологічного аудиту є:  підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об’єднання, окремі виробництва, інші господарські об’єкти, фізичні особи-підприємці;  системи екологічного управління;  території територіальних громад;  інші об’єкти, передбачені законом.  … | **Відхилено**  Відповідно до ГОСТу 3.1109-82 «ЕСТД. Терміни та визначення основних понять» під технологічним процесом розуміється частина виробничого процесу, яка містить цілеспрямовані дії по зміні і (або) визначення стану предмета праці. Зазначеним вбачається, що технологічний процес є складовою виробничого процесу, тобто, внесення запропонованої норми є недоцільним. |
| 2. | Статтю 5 Закону №1862-IV викласти в такій редакції:  «Стаття 5. Критерії екологічного аудиту  Критерії екологічного аудиту - вимоги нормативно-правових актів щодо охорони довкілля, методики, настанови, організаційні вимоги, керуючись якими екологічний аудитор оцінює докази екологічного аудиту, проводить їх аналіз та готує висновок щодо об’єкта екологічного аудиту.  До критеріїв екологічного аудиту можуть належати також інші вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, відповідність яким може бути підтверджена з використанням методів та засобів екологічного аудиту**.**  … | Стаття 5. Критерії екологічного аудиту Критерії екологічного аудиту - вимоги нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища, методики, настанови, організаційні вимоги, керуючись якими екологічний аудитор оцінює докази екологічного аудиту, проводить їх аналіз та готує висновок щодо об’єкта екологічного аудиту. До критеріїв екологічного аудиту можуть належати також інші вимоги**,** визначені законодавством.  **…** | **Відхилено**  Зазначене формулювання значно звужує сферу застосування норм статті 5 Закону №1862-IV. |
| 3. | Норми статті 7 проєкту Закону в частині оприлюднення висновків екологічного аудиту **потребує вилучення**.  Окрім того, норма статті 7 проєкту Закону щодо використання результатів екологічного аудиту при вирішенні судових та інших спорів щодо порушення вимог природоохоронного законодавства України потребує уточнення:  «Звіт про екологічний аудит та висновок екологічного аудиту, складений за результатами **~~обов’язкового~~** екологічного аудиту, можуть бути використані при вирішенні судових та інших спорів щодо порушення вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту.» | Стаття 7. Висновок екологічного аудиту  …  Висновок обов’язкового екологічного аудиту підлягає оприлюдненню на офіційних вебсайтах замовників екологічного аудиту та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.  Висновок добровільного екологічного аудиту може бути оприлюднений на офіційних вебсайтах замовників екологічного аудиту та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за згодою керівника чи власника об’єкта екологічного аудиту.  …  Звіт про екологічний аудит та висновок екологічного аудиту, складений за результатами обов’язкового екологічного аудиту, можуть бути використані при вирішенні судових та інших спорів щодо порушення вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту. | **Відхилено**  У разі виключення зазначеного положення не буде досягнуто цілей розроблення проєкту Закону.  Проєктом Закону визначено необхідність забезпечення оприлюднення висновків екологічного аудиту на офіційних вебсайтах замовників екологічного аудиту та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі проведення добровільного екологічного аудиту – за згодою керівника чи власника об’єкта екологічного аудиту), з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних правових актів, що передбачають право на доступ до екологічної інформації, зокрема Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція), законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про доступ до публічної інформації» тощо.  Відповідно до вимог статті 12 проєкту Закону обов’язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об’єктів та видів діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у визначених випадках, а добровільний екологічний аудит – стосовно будь-яких об’єктів екологічного аудиту на замовлення заінтересованого суб’єкта за згодою керівника чи власника об’єкта екологічного аудиту. На результати добровільного екологічного аудиту можуть впливати за домовленістю керівники (власники) об’єкта екологічного аудиту. |
| 4. | У статті 11 проєкту Закону поняття **«власники об’єктів**» запропоновано замінити на «**орендарів об’єктів**» | Стаття 11. Сфери проведення екологічного аудиту  Екологічний аудит проводиться в процесі приватизації об’єктів державної або комунальної форми власності при зміні форми власності або власників об’єктів, іншої зміни форми власності, зміни конкретних власників об’єктів в разі передачі об’єктів державної та комунальної власності в довгострокову оренду, в концесію (щодо об’єктів та видів діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), створення на основі таких об’єктів спільних підприємств, створення, функціонування і сертифікації систем екологічного управління, а також здійснення господарської та іншої діяльності. | **Враховано**  Статтю 11 викладено в такій редакції:  «Стаття 11. Сфери проведення екологічного аудиту  Екологічний аудит проводиться в процесі приватизації об’єктів державної або комунальної форми власності при зміні форми власності або власників об’єктів, іншої зміни форми власності, зміни конкретних орендарів об’єктів, а також для потреб екологічного страхування, в разі передачі об’єктів державної та комунальної власності в довгострокову оренду, в концесію (щодо об’єктів та видів діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), створення на основі таких об’єктів спільних підприємств, створення, функціонування і сертифікації систем екологічного управління, а також здійснення господарської та іншої діяльності.» |
| 5. | Статтю 12 проєкту Закону пропонується викласти в такій редакції:  «Стаття 12. Форми екологічного аудиту  …  Обов’язковий екологічний аудит здійснюється на вимогу заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування за замовленням цих органів або самого об’єкту екологічного аудиту щодо об’єктів та видів діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у таких випадках:  банкрутство;  приватизація, передача в концесію, крім визначених законом випадків;  передача або придбання в державну чи комунальну власність;  передача у довгострокову оренду об’єктів державної або комунальної власності;  створення на основі об’єктів державної та комунальної власності спільних підприємств;  екологічне страхування об’єктів;  завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону;  ліквідація або виведення з експлуатації підприємств, установ або організацій, їх структурних підрозділів;  на протязі перших п’яти років з початку здійснення планованої діяльності, щодо якої було проведено процедуру оцінки впливу на довкілля та щодо якої отримано висновок про оцінку впливу на довкілля відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;  припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;  в інших випадках, передбачених законом.»  Окрім того, норми статті 12 проєкту Закону в частині проведення обов’язкового екологічного аудита «на підставі рішення суду про встановлення наявності порушень вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища» **потребує вилучення.** | Стаття 12. Форми екологічного аудиту  …  Обов’язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об’єктів та видів діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у таких випадках:  банкрутство;  приватизація, передача в концесію, крім визначених законом випадків;  передача або придбання в державну чи комунальну власність;  передача у довгострокову оренду об’єктів державної або комунальної власності;  створення на основі об’єктів державної та комунальної власності спільних підприємств;  завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону;  ліквідація або виведення з експлуатації підприємств, установ або організацій, їх структурних підрозділів;  припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;  в інших випадках, передбачених законом.  Також обов’язковий екологічний аудит здійснюється на підставі рішення суду про встановлення наявності порушень вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища. | **Враховано частково**  Статтю 12 викласти в такій редакції:  «Стаття 12. Форми екологічного аудиту  …  Обов’язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об’єктів та видів діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у таких випадках:  банкрутство;  приватизація, передача в концесію, крім визначених законом випадків;  передача або придбання в державну чи комунальну власність;  передача у довгострокову оренду об’єктів державної або комунальної власності;  створення на основі об’єктів державної та комунальної власності спільних підприємств;  екологічне страхування об’єктів;  завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону;  ліквідація або виведення з експлуатації підприємств, установ або організацій, їх структурних підрозділів;  припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;  в інших випадках, передбачених законом.»  Норма проєкту Закону щодо здійснення обов’язкового екологічного аудиту на підставі рішення суду введена у зв’язку із необхідністю сумлінного дотримання суб’єктами господарювання вимог у сфері охорони навколишнього природного середовища. |
| 6. | Норму статті 13 діючої редакції Закону №1862-IV щодо проведення внутрішнього екологічного аудиту викласти в такій редакції: «Внутрішній екологічний аудит об’єкта проводиться на замовлення його власника чи органу, уповноваженого на управління ним **~~для власних потреб~~**.» | Стаття 13. Внутрішній та зовнішній екологічний аудит  …  Внутрішній екологічний аудит об’єкта проводиться на замовлення його власника чи органу, уповноваженого на управління ним для власних потреб.  … | **Відхилено**  Запропоноване формулювання не є доцільним, оскільки нормою статті 13 діючої редакції Закону №1862-IV конкретизовано сферу застосування внутрішнього екологічного аудиту. |
| 7. | Норма статті 15 проєкту Закону щодо «забезпечення оприлюднення висновків обов'язкового екологічного аудиту на офіційних вебсайтах замовників екологічного аудиту та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» **потребує вилучення**. | Стаття 15. Права та обов’язки замовника екологічного аудиту  …  Замовник екологічного аудиту зобов’язаний:  забезпечувати фінансування проведення екологічного аудиту, своєчасне приймання та оплату виконаних робіт;  надавати виконавцям екологічного аудиту наявну в нього інформацію, письмові чи усні пояснення щодо об’єктів екологічного аудиту;  не допускати дій, спрямованих на примушування виконавця до зміни форм і методів роботи чи висновків екологічного аудиту;  не вчиняти інших дій, що можуть порушити об’єктивність та незалежність висновку екологічного аудиту;  забезпечувати оприлюднення висновків обов'язкового екологічного аудиту на офіційних вебсайтах замовників екологічного аудиту та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;  виконувати інші дії, пов’язані з проведенням екологічного аудиту, відповідно до законодавства | **Відхилено**  У разі виключення зазначеного положення не буде досягнуто цілей розроблення проєкту Закону.  Проєктом Закону визначено необхідність забезпечення оприлюднення висновків обов'язкового (добробільного) екологічного аудиту на офіційних вебсайтах замовників екологічного аудиту та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних правових актів, що передбачають право на доступ до екологічної інформації, зокрема Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція), законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про доступ до публічної інформації» тощо |
| 8. | Норма статті 18 проєкту Закону щодо «оскарження висновку екологічного аудиту до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або в судовому порядку» **потребує вилучення**. | Стаття 18. Права та обов’язки керівників (власників) об’єктів зовнішнього екологічного аудиту  Керівники (власники) об’єктів зовнішнього екологічного аудиту мають право:  …  оскаржувати висновок екологічного аудиту до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або в судовому порядку.  … | **Враховано**  Абзац п’ятий частини першої статті 18 виключено  Частину першу статті 18 викладено в такій редакції:  «Керівники (власники) об’єктів зовнішнього екологічного аудиту мають право:  звернутися до замовника зовнішнього екологічного аудиту з обґрунтуванням відводу за наявності особистої заінтересованості виконавця екологічного аудиту у його результатах;  знайомитися із звітом про проведений на об’єкті екологічний аудит;  на відшкодування збитків, заподіяних під час проведення екологічного аудиту, а також на оскарження протиправних дій виконавців та замовників екологічного аудиту відповідно до **законодавства.** |
| 9. | Норму статті 19 проєкту Закону в частині повідомлення керівника або власника об’єкта екологічного аудиту про укладений договір про проведення обов’язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересований орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, викласти в такій редакції:  «При проведенні обов’язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересований орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, замовник зобов’язаний повідомити керівника або власника об‘єкта екологічного аудиту про вибір виконавця екологічного аудиту не менше чим за 3 (трьох) робочих днів до укладення договору, шляхом надсилання письмового повідомлення. На протязі цього часу керівник або власник об’єкту екологічного аудиту має право на заяву з обґрунтуванням відводу у відповідності статті 18 цього Закону за наявності особистої заінтересованості виконавця екологічного аудиту у результатах екологічного аудиту. Заява повинна бути розглянута замовником екологічного аудиту, прийнята або мотивовано відхилена, про що повідомляється заявнику.»  Також наявні питання щодо встановлення граничного терміну проведення екологічного аудиту, який визначається договором. | Стаття 19. Правові підстави для проведення екологічного аудиту  …  При проведенні обов’язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересований орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, замовник зобов’язаний повідомити керівника або власника об‘єкта екологічного аудиту про укладений договір протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його укладення шляхом надсилання письмового повідомлення. При проведенні добровільного екологічного аудиту, замовником якого є інші заінтересовані суб'єкти, такий договір укладається після письмового погодження з керівником або власником об’єкта екологічного аудиту.  …  Термін проведення екологічного аудиту визначається договором, але не може перевищувати 1 рік. | **Враховано частково**  Частину третю статті 19 викладено в такій редакції:  «При проведенні обов’язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересований орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, замовник зобов’язаний повідомити керівника або власника об‘єкта екологічного аудиту про вибір виконавця екологічного аудиту не менше чим за три робочі дні до укладення договору шляхом надсилання письмового повідомлення із наданням копії договору (з визначенням підстави, мети, завдання, програми, обсягів робіт, терміну виконання). Протягом цього часу керівник або власник об’єкту екологічного аудиту має право на заяву з обґрунтуванням відводу відповідно до статті 18 цього Закону за наявності особистої заінтересованості виконавця екологічного аудиту у результатах екологічного аудиту. Заява повинна бути розглянута замовником екологічного аудиту, прийнята або мотивовано відхилена, про що повідомляється заявнику. При проведенні добровільного екологічного аудиту, замовником якого є інші заінтересовані суб'єкти, такий договір укладається після письмового погодження з керівником або власником об’єкта екологічного аудиту.»  Проєктом Закону передбачається встановити граничний термін (1 рік) проведення екологічного аудиту, який визначається договором, з метою запобігання затягування процедури проведення обов’язкового екологічного аудиту. |
| 10 | Положення статті 20 діючої редакції Закону №1862-IV щодо звіту про екологічний аудит викласти в такій редації:  «Результати екологічного аудиту подаються у формі звіту про екологічний аудит, який має містити узагальнену інформацію, оброблену ході екологічного аудиту, аналіз відповідності діяльності суб’єкту господарювання вимогам законодавства та/або іншим критеріям екологічного аудиту, визначеним в договорі.  Звіт може містити в собі наступну інформацію:  загальні відомості про об’єкт та замовника екологічного аудиту;  підстави для проведення екологічного аудиту, його мету, завдання, програму та обсяг виконаних робіт;  відомості про виконавців екологічного аудиту;  перелік основних законодавчих актів та інших нормативно-правових актів, для перевірки на відповідність яким проводився екологічний аудит;  характеристику фактичного стану об’єкта екологічного аудиту, включаючи оцінку ефективності та достатності його природоохоронної діяльності, систем екологічного управління, стану природоохоронного обладнання та споруд, зокрема, час установлення, амортизація, придатність;  відомості про нарахування та сплату екологічних зборів і платежів, включаючи стан та можливості їх сплати та заборгованість, збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу, стан статистичної та іншої звітності з охорони навколишнього природного середовища на предмет відповідності її фактичним екологічним показникам;  інформацію щодо наявності документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також щодо відповідності та виконання умов таких документів.» | Стаття 20. Оформлення результатів екологічного аудиту  Результати екологічного аудиту подаються у формі звіту про екологічний аудит, який має містити:  загальні відомості про об’єкт та замовника екологічного аудиту;  підстави для проведення екологічного аудиту, його мету, завдання, програму та обсяг виконаних робіт;  відомості про виконавців екологічного аудиту;  перелік основних законодавчих актів та інших нормативно-правових актів, для перевірки на відповідність яким проводився екологічний аудит;  характеристику фактичного стану об’єкта екологічного аудиту, включаючи оцінку ефективності та достатності його природоохоронної діяльності, систем екологічного управління, стану природоохоронного обладнання та споруд, зокрема, час установлення, амортизація, придатність;  відомості про нарахування та сплату екологічних зборів і платежів, включаючи стан та можливості їх сплати та заборгованість, збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу, стан статистичної та іншої звітності з охорони навколишнього природного середовища на предмет відповідності її фактичним екологічним показникам;  інформацію щодо наявності документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також щодо відповідності та виконання умов таких документів.  … | **Відхилено**  Не повною мірою буде досягнуто цілей розроблення проєкту Закону.  Метою розроблення проєкту Закону є встановлення єдиних вимог до процедури проведення екологічного аудиту, зокрема, щодо переліку вимог до звіту та висновку екологічного аудиту. |
| 11 | Прикінцеві положення проєкту Закону викласти в наступній редакції:  «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;  забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом. **3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:**  **1) Доповнити Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315) ст 12-1 та викласти її в такій редакції: Стаття 12-1. Екологічний аудит в процедурі оцінки впливу на довкілля.**  **1. Суб’єкт господарювання зобов’язаний довести та інформувати центральний орган про відповідність провадження планованої діяльності екологічним умовам, що встановлені в висновку з оцінки впливу на довкілля. Суб’єкт господарювання зобов’язаний щорічно на протязі всього терміну виконання будівельних робіт та на протязі п’яти років з дня введення об’єкту в експлуатацію (початку провадження планованої діяльності) надавати до уповноваженого центрального органу висновки екологічного аудиту, що виконаний у відповідності до вимог Закону України «Про екологічний аудит».**  **2. Екологічний аудит виконується на замовлення суб’єкту господарювання.**  **3. Критеріями екологічного аудиту є:**  **- відповідність фактичних параметрів здійснення планованої діяльності тим, що встановлені у висновку з оцінки впливу на довкілля та вплив на довкілля яких був оцінений за результатами процедури;**  **- відповідність фактичних умов використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності тим, що встановлені висновком з оцінки впливу на довкілля;**  **- відповідність фактичних умов щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків тим, що встановлені висновком з оцінки впливу на довкілля;**  **- відповідність фактичних умов щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності тим, що встановлені висновком з оцінки впливу на довкілля;**  **- аналіз виконання та достатності здійснення компенсаційних заходів в сфері охорони довкілля, що встановлені висновком з оцінки впливу на довкілля;**  **- аналіз виконання та ефективності здійснення заходів із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, що встановлені висновком з оцінки впливу на довкілля;**  **- аналіз виконання післяпроектного моніторингу, оцінка розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу на довкілля фактичним.**  **3. Висновки екологічного аудиту надаються щорічно не пізніше дати прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Ненадання суб’єктом господарювання висновків в порядку, встановленим цим Законом, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність - припиненню.** | II. Прикінцеві положення  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.  2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. | **Відхилено**  Оскільки сфера регулювання ОВД є значно ширшою за сферу здійснення екологічного аудиту, необхідність внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» відсутня |