ПРОЄКТ

СХВАЛЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**СТРАТЕГІЯ  
впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів  
в Україні на період до 2033 року**

**Опис проблем, які обумовили прийняття Стратегії,   
і нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері**

Сучасна глобальна зміна клімату, прояви і наслідки якої мають загрозливий характер, відповідно до наукового консенсусу, спричинена викидами парникових газів в атмосферу, що виникають в результаті антропогенної діяльності. Паризька угода, ратифікована Законом України від 14 липня 2016 р. № 1469-VIII, що має за мету об’єднати зусилля міжнародної спільноти для скорочення викидів та стримування глобального потепління, окреслює рамки дій для її сторін та їх зобов’язання, відображені у Національно визначених внесках (далі – НВВ) та довгострокових стратегіях низьковуглецевого розвитку.

Одним із найбільш ефективних підходів до скорочення викидів парникових газів є ринковий механізм, а саме система торгівлі квотами на викиди парникових газів (далі – СТВ), яка має бути впроваджена в Україні.

Досвід функціонування СТВ Європейського Союзу (далі – СТВ ЄС) свідчить про такі переваги застосування цього механізму скорочення викидів парникових газів:

у порівнянні з фіскальними механізмами, СТВ забезпечує суб’єктам господарювання та цілим галузям гнучкість у виборі шляхів скорочення викидів парникових газів, враховуючи їх технологічні та організаційні можливості, а також гарантує виконання загальних цілей щодо скорочення викидів;

участь у СТВ стимулює пошук найбільш ефективних рішень щодо скорочення викидів парникових газів, спонукаючи до інновацій та інвестицій у низьковуглецеві технології;

СТВ передбачає регуляторну визначеність через наявність нормативно-правових актів у цій сфері, що забезпечує впевненість бізнесу та інвесторів у можливостях подальшого економічного розвитку і збереження конкурентоспроможності, одночасно забезпечуючи скорочення викидів парникових газів;

СТВ створює можливості для зниження ризику вуглецевого витоку, тобто переміщення виробництва та/або інвестицій до інших юрисдикцій, які мають менш жорстке регулювання викидів парникових газів, за наявності запобіжних заходів;

СТВ передбачає наявність надійних та прозорих механізмів моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, що має вирішальне значення для її ефективного функціонування;

СТВ дозволяє інтегруватися у глобальні вуглецеві ринки, підвищуючи конкурентоспроможність вітчизняних галузей на світовому ринку.

Серед проблем, які обумовили прийняття Стратегії, можна зазначити:

необхідність забезпечення сталого відновлення та зеленої відбудови шляхом стимулювання кліматично дружніх технологій та створенням економічних стимулів для енергетичних компаній і промислових секторів скорочувати викиди парникових газів;

необхідність стимулювання інновацій і впровадження нових технологій у промислове виробництво, що призведе до дотримання екологічних та кліматичних цілей;

низьку конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на міжнародному рівні у контексті дотримання міжнародних екологічних стандартів;

забезпечення прозорості та контролю за викидами парникових газів, а також надання інструментів для моніторингу і звітності щодо досягнення цілей скорочення викидів;

невідкладність впровадження фінансових механізмів, які дозволяють спрямувати кошти від продажу квот на викиди парникових газів на підтримку інновацій, екологічних ініціатив та адаптації до зміни клімату.

Додатком ХХХ до Глави 6 Розділу V Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України  
від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII (далі – Угода про асоціацію), передбачено   
впровадження Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2003/87/ЄС  
від 13 жовтня 2003 р. про встановлення схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів у межах Союзу та внесення змін до Директиви 96/61/ЄС (далі – Директива 2003/87/ЄС), шляхом:

прийняття національного законодавства та визначення компетентного органу;

створення системи визначення відповідних установок та парникових газів;

розроблення національного плану розподілу квот між установками;

створення системи видачі дозволів на викиди парникових газів та видачі квот для торгівлі між установками в межах України;

створення системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, системи забезпечення дотримання законодавства, а також процедур консультацій з громадськістю.

«Дорожня карта з декарбонізації Енергетичного Співтовариства», прийнята у листопаді 2021 р. Радою Міністрів Енергетичного Співтовариства, передбачає розробку узгодженого підходу до системи ціноутворення на вуглець для країн-членів Енергетичного Співтовариства. Під час свого засідання влітку 2023 року Рада Міністрів Енергетичного Співтовариства визначила розробку регіональної СТВ як наступний крок на шляху до визначення такого підходу. Регіональна СТВ матиме на меті сприяння підготовці країн-членів до участі у СТВ ЄС після приєднання до ЄС задля скорочення викидів парникових газів, сприяння досягненню НВВ країнами-членами, забезпечення інтеграції ринку електроенергії та пом’якшення наслідків запровадження механізму транскордонного вуглецевого регулювання з боку ЄС (далі – CBAM). Пропозиція щодо проєкту регіональної СТВ розглядатиметься на засіданні Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства у грудні 2024 року.

Зобов’язання щодо створення СТВ в Україні закріплено у положеннях таких нормативно-правових актів, як:

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII;

Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 179; (Офіційний вісник України, 2021 р., № 22, ст. 1015);

Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на  
період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 7 грудня 2016 р. № 932 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3236);

План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 878.

Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року, розробленої на виконання відповідного положення Паризької угоди та поданої до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату у 2017 році, яка передбачає впровадження СТВ як ринкового механізму, спрямованого на скорочення викидів парникових газів;

План пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2024 р. № 137 (Офіційний вісник України, 2024 р., № 22, ст. 1442), який у пункті 424 передбачає «Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо створення національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів».

План України з реалізації ініціативи Європейського Союзу “Ukraine Facility”, запровадженої Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради (ЄС)  
від 29 лютого 2024 р. № 2024/792, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 року № 244 (Офіційний вісник України, 2024 р., № 32, ст. 2035).

**Аналіз поточного стану справ, тенденції та обґрунтування щодо необхідності розв’язання виявлених проблем**

На виконання зобов’язань із впровадження Директиви 2003/87/ЄС в Україні розроблено, прийнято і забезпечено впровадження нормативно-правових актів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі – МЗВ).

Верховна Рада України прийняла Закон України «[Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20#Text)» (далі – Закон про МЗВ), який набув чинності у 2020 р.

Кабінетом Міністрів України та Міндовкілля відповідно до компетенції прийняті нормативно-правові акти, необхідні для реалізації Закону про МЗВ.

Система МЗВ, як фундаментальна передумова функціонування СТВ в Україні, запроваджена з 1 січня 2021 р., проте наразі має обмежене застосування. Це спричинено тим, що подання звітності та інших документів, що вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, призупиняється у період дії воєнного стану або стану війни згідно із положеннями Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Також існують відмінності вимог системи МЗВ в Україні від діючих вимог СТВ ЄС щодо сфери охоплення видів діяльності та її структури.

Реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС у частині кліматичної політики потребує, зокрема, забезпечення відповідності засад впровадження СТВ в Україні чинним вимогам СТВ ЄС, яка є першим у світі великим вуглецевим ринком і відіграє вирішальну роль у економічно ефективному скороченні викидів парникових газів. СТВ ЄС повністю пройшла три етапи з моменту свого заснування у 2005 році, наразі триває четвертий етап, який постійно супроводжується внесенням змін до Директиви 2003/87/ЄС і прийняттям нових європейських делегованих правил, імплементаційних актів, регламентів, які детально визначають параметри, щодо яких Директива 2003/87/ЄС надає загальні положення. Тому під час створення СТВ в Україні має бути забезпечено максимальне наближення її параметрів до чинної СТВ ЄС.

Ефективне впровадження СТВ в Україні має враховувати такі фактори:

недостатню інституційну спроможність потенційних учасників вуглецевого ринку щодо впровадження СТВ, включно з рівнем професійної підготовки, організації функціональних процесів, наявності ресурсів та технічного забезпечення;

обмежені системні консультації із заінтересованими сторонами, включно з представниками бізнесу та фінансового сектору, громадськістю, науковою спільнотою та експертним середовищем, з питань нормативно-правового, організаційного, технічного, методичного забезпечення СТВ, що є виключно важливими на всіх етапах її розробки та впровадження;

недостатність досвіду застосування ринкових механізмів в сфері зміни клімату.

Невідкладність прийняття Стратегії зумовлена:

виконанням зобов’язань за Угодою про асоціацію щодо впровадження Директиви № 2003/87/ЄС, що закріплено у національних нормативно-правових актах;

виконанням завдання, визначеного у рекомендаціях Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, щодо імплементації Дорожньої карти Енергетичного Співтовариства з декарбонізації у частині підготовки до СТВ;

необхідністю досягнення скорочення викидів парникових газів відповідно до НВВ України до Паризької угоди;

необхідністю уникнення або пом’якшення наслідків запровадження CBAM для експортно-орієнтованих галузей промисловості, включно із сектором електроенергетики;

необхідністю створення передумов для приєднання або під’єднання до СТВ ЄС.

**Стратегічні цілі та показники їх досягнення**

З врахуванням досвіду СТВ ЄС впровадження СТВ буде здійснюватися протягом таких трьох етапів до 2033 року:

підготовчий етап – 2024-2025 роки. Цей етап впровадження СТВ в Україні передбачає розробку та прийняття відповідного закону та інших нормативно-правових актів, створення нових або розширення функціональних обов’язків існуючих установ, що підтримуватимуть СТВ, та впровадження відповідних адміністративних процедур, покращення технічної інфраструктури для моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, сприяння взаємодії та підвищенню обізнаності учасників ринку, а також організацію навчання та надання підтримки відповідним установам та зацікавленим сторонам, які беруть участь у процесі впровадження СТВ.

пілотний етап функціонування СТВ в Україні (далі – пілотний  
етап) – 2026-2028 роки. Метою пілотного етапу впровадження СТВ є перевірка ефективності, можливостей та готовності цієї системи в Україні, враховуючи національні обставини. Цей етап спрямований на виявлення та вирішення будь-яких потенційних викликів, вдосконалення регуляторних механізмів, підвищення кваліфікації учасників ринку та підготовку до повноцінного функціонування СТВ.

перший етап повноцінного функціонування СТВ в Україні (далі – перший етап) – 2029-2033 роки. Цей етап спрямований на створення надійної ринкової системи, посилення регуляторного контролю та вдосконалення відповідних механізмів нагляду (контролю), сприяння інтеграції додаткових секторів у СТВ, забезпечення приєднання або під’єднання до СТВ ЄС та продовження зусиль щодо підвищення потенціалу для підтримки вуглецевого ринку задля досягнення сталого розвитку та кліматичної стійкості

Стратегічна ціль 1. Формування нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ в Україні

Показники досягнення стратегічної цілі:

прийнято Закон України «Про засади функціонування системи торгівлі квотами на викиди парникових газів» (далі – Закон про СТВ);

прийнято акти Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові  
акти, які врегульовують функціонування складових СТВ, включно з  
особливостями проведення пілотного етапу її функціонування протягом  
періоду з 2026 по 2028 роки, і є необхідними для реалізації Закону про СТВ;

прийнято акти Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти про внесення змін до нормативно-правових актів у сфері МЗВ;

розроблено і впроваджено методичні рекомендації, які є необхідними для учасників СТВ у контексті тлумачення її технічних аспектів.

Стратегічна ціль 2. Забезпечення ефективного функціонування СТВ в Україні, сумісної з СТВ ЄС

Показники досягнення стратегічної цілі:

повноцінно функціонує компетентний орган та органи у сфері впровадження СТВ;

повноцінно функціонує Єдиний реєстр СТВ, призначений забезпечити точний облік, видачу, перерахування та списання квот на викиди парникових газів;

повноцінно функціонує удосконалений Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;

прийнято рішення щодо ключових аспектів функціонування СТВ в Україні на засіданнях Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату та збереження озонового шару, яка є дієвим механізмом координації діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення впровадження СТВ;

створено організаційну структуру для проведення навчальних заходів або тренінгів щодо функціонування СТВ для представників органів виконавчої влади та установ, до повноважень яких належить здійснення державного нагляду (контролю), проведення акредитації та верифікації, ринкового регулювання, а також для операторів установок, види діяльності яких охоплюються СТВ;

проведено навчальні заходи або тренінги;

забезпечено проведення пілотного етапу протягом 2026-2028 років;

забезпечено проведення першого етапу протягом 2029-2033 років;

гармонізовано правила, процедури та методики з СТВ ЄС для усунення бар’єрів до інтеграції;

підтверджено визнання СТВ в Україні Європейською комісією та іншими установами ЄС, що є важливим для сприяння співпраці та потенційного приєднання або під’єднання до СТВ ЄС;

забезпечено сумісність вуглецевих ринків, що дозволяє двосторонні процеси торгівлі між операторами, які діють в різних юрисдикціях.

Стратегічна ціль 3. Підтримання постійного систематичного діалогу задля сприяння взаємодії та підвищення обізнаності заінтересованих сторін щодо впровадження СТВ

Показники досягнення стратегічної цілі:

створено загальний Національний форум СТВ та робочі групи по впровадженню СТВ, проведено зустрічі робочих груп;

надано експертну підтримку Міндовкіллю та іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади з питань впровадження ринкових механізмів скорочення викидів парникових газів;

проведено заходи, спрямовані на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо переваг функціонування СТВ, зокрема створення стимулів для технологічного переозброєння та зеленого відновлення.

**Завдання, спрямовані на досягнення поставлених цілей, етапи їх виконання, очікувані результати**

Для досягнення стратегічної цілі 1 Формування нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ в Україні передбачається виконати низку завдань.

На підготовчому етапі (2024-2025 роки):

1) обговорення та узгодження із заінтересованими сторонами обґрунтованих пропозицій щодо структури та параметрів ключових складових СТВ в Україні, які враховують національні обставини і гармонізовані з Директивою 2003/87/ЄС та відповідними європейськими делегованими правилами, імплементаційними актами, регламентами, включно з:

розподілом повноважень щодо державного управління та контролю у сфері СТВ;

визначенням уповноваженого органу чи органів у сфері СТВ;

вимогами щодо створення Єдиного реєстру СТВ, призначеного для забезпечення точного обліку, видачі, перерахування та списання квот;

сферою охоплення СТВ щодо видів діяльності, установок та парникових газів;

підходами до встановлення верхнього сукупного ліміту обсягу квот на викиди парникових газів та плану розподілу квот;

методами і підходами до визначення контрольних показників викидів парникових газів;

правилами безкоштовного розподілу квот, включно з безкоштовним розподілом квот для нових установок;

умовами проведення аукціонів з продажу квот;

підходами до цільового використання надходжень від аукціонів, зокрема через запровадження механізмів фінансування низьковуглецевих інновацій і модернізації енергетичних систем за прикладом Інноваційного фонду та Фонду модернізації, створених в рамках СТВ ЄС відповідно до Директиви 2003/87/EC;

правилами видачі дозволів на викиди парникових газів;

управлінням ризиком вуглецевого витоку;

можливістю застосування дієвих механізмів та заходів пов’язаних із вуглецевим ціноутворенням та стабільністю ринку, наприклад аналогічних існуючому у ЄС Резерву стабільності ринку;

можливістю запровадження: тимчасового безкоштовного розподілу квот для установок, що виробляють електроенергію, задля модернізації, диверсифікації та сталої трансформації енергетичного сектору; або компенсаційних фінансових заходів на користь окремих секторів або під-секторів економіки, які піддаються ризику витоку вуглецю через значні непрямі витрати, пов’язані із витратами на скорочення викидів парникових газів, перенесеними на ціни на електроенергію, за умови, що такі фінансові заходи відповідають вимогам щодо державної допомоги, аналогічним встановленим в ЄС, та не призводять до неправомірного спотворення конкуренції;

внесенням змін в податкове законодавство України з метою гармонізації механізмів вуглецевого ціноутворення, зокрема оподаткування двоокису вуглецю та функціонування СТВ, з урахуванням найкращих практик, застосовуваних у країнах-членах ЄС;

підходами до внесення змін в правила безкоштовного розподілу для секторів економіки, що будуть охоплені національним механізмом транскордонного вуглецевого регулювання, у разі запровадження такого механізму в Україні;

вимогами щодо нагляду (контролю) за виконанням регуляторних зобов’язань, встановлених законодавством у сфері СТВ, що включає дотримання вимог щодо моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, а також списання відповідної кількості квот на викиди для покриття викидів від регульованих установок, виявлення порушень законодавства у сфері СТВ, в тому числі щодо вимог, встановлених для регульованих ринків, застосування адміністративних примусових заходів та штрафних санкцій;

визначенням особливостей пілотного етапу, зокрема щодо сфери охоплення СТВ стосовно видів діяльності, установок та парникових газів, підходу до встановлення верхнього сукупного ліміту обсягу квот на викиди парникових газів на основі наявних даних від установок та/або даних Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, правил безкоштовного розподілу квот з урахуванням національних особливостей та досвіду ЄС;

визначенням підходу до цільового цінового діапазону в рамках СТВ на пілотному етапі її функціонування, із формуванням графіку наближення до рівня цін на квоти у СТВ ЄС з метою врівноваження та економічної конкурентоспроможності для наступних етапів повноцінного функціонування СТВ;

2) розроблення на підставі обґрунтованих і узгоджених пропозицій щодо структури та параметрів ключових складових СТВ та прийняття проєкту Закону про СТВ;

3) розроблення та прийняття проєктів актів Кабінету Міністрів України, та інших нормативно-правових актів, які врегульовують функціонування всіх складових СТВ і є необхідними для реалізації Закону;

4) внесення змін до нормативно-правових актів у сфері МЗВ відповідно до оновлених регламентів ЄС щодо моніторингу та звітності про викиди парникових газів, верифікації та акредитації верифікаторів;

5) розроблення і впровадження методичних документів, спрямованих на тлумачення технічних аспектів функціонування СТВ.

Наприкінці пілотного етапу (2026-2028 роки) передбачається внесення змін до нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ за результатами пілотного етапу;

На першому етапі (2029-2033 роки) передбачається внесення змін до нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ у разі внесення змін у законодавстві ЄС щодо СТВ або внаслідок приєднання або під’єднання СТВ до СТВ ЄС.

Очікувані результати:

створено та постійно вдосконалюються нормативно-правові акти у сфері впровадження СТВ;

удосконалено нормативно-правові акти у сфері МЗВ.

Для досягнення стратегічної цілі 2 Забезпечення ефективного функціонування СТВ в Україні, сумісної з СТВ ЄС передбачається виконати низку завдань.

На підготовчому етапі (2024-2025 роки) передбачається:

забезпечення належного функціонування компетентного органу у сфері впровадження СТВ;

забезпечення повноцінного функціонування вдосконаленої системи МЗВ з метою отримання відповідної інформації від усіх установок, охоплених СТВ, згідно з вимогами, передбаченими законодавством у сферах МЗВ та СТВ;

удосконалення та забезпечення повноцінного функціонування Єдиного реєстру з МЗВ;

створення та забезпечення повноцінного функціонування Єдиного реєстру СТВ, сумісного з Єдиним реєстром з МЗВ, а також з Єдиним реєстром СТВ ЄС;

забезпечення ефективного розподілу функцій центральних органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції та застосування дієвого механізму міжвідомчої координації щодо впровадження і подальшого сталого функціонування СТВ в Україні, в рамках роботи Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату та збереження озонового шару;

визначення спеціалізованого торговельного майданчику для проведення аукціонів з продажу квот на викиди парникових газів;

створення організаційної структури для проведення навчань і тренінгів з різних аспектів функціонування СТВ.

На пілотному етапі (2026-2028 роки) та першому етапі (2029-2033 роки) передбачається:

розроблення та запровадження механізмів фінансування низьковуглецевих інновацій і модернізації енергетичних систем за прикладом Інноваційного фонду та Фонду модернізації, створених в рамках СТВ ЄС відповідно до Директиви 2003/87/EC;

визначення дієвих механізмів та заходів пов’язаних із вуглецевим ціноутворенням та стабільністю ринку, наприклад аналогічних існуючому у ЄС Резерву стабільності ринку;

проведення навчань та тренінгів із залученням вітчизняних і європейських фахівців для представників центральних органів виконавчої влади та установ, до повноважень яких належить здійснення державного нагляду (контролю), проведення акредитації та верифікації, ринкового регулювання;

проведення тренінгів із залученням вітчизняних і європейських фахівців для операторів установок;

визначення підходів щодо посилення потенціалу центральних органів виконавчої влади з питань налагодження ефективного переговорного процесу з міжнародними партнерами стосовно умов та строків приєднання або під’єднання СТВ до СТВ ЄС пом’якшення негативного економічного впливу від запровадження CBAM з боку ЄС, укладення міжнародних угод щодо взаємного визнання квот на викиди парникових газів, які походять від СТВ та інших національних та/або регіональних СТВ, та реалізації інших міжнародних ініціатив, спрямованих на скорочення викидів парникових газів;

вивчення питання щодо доцільності охоплення викидів двоокису вуглецю від спалювання палива в будівельній, транспортні та інших галузях, які не ввійшли до СТВ на пілотному та першому етапах.

Очікувані результати:

реалізовано пілотний етап, під час якого визначено шляхи вдосконалення з залученням досвіду та практик, наявних у СТВ ЄС;

забезпечено стале функціонування СТВ протягом 2029-2033 років;

виконано зобов’язання за Угодою про асоціацію щодо впровадження Директиви № 2003/87/ЄС;

виконано завдання щодо активізації імплементації Дорожньої карти Енергетичного Співтовариства з декарбонізації у частині підготовки до СТВ;

зміцнено інституційну спроможність відповідних центральних органів виконавчої влади та інших учасників вуглецевого ринку у сфері впровадження СТВ;

посилено потенціал відповідних центральних органів виконавчої влади з питань міжнародної співпраці у сфері впровадження СТВ та інших дотичних сферах;

за рахунок СТВ розширено перелік механізмів, які забезпечують досягнення цілей щодо скорочення викидів парникових газів, визначених у НВВ України до Паризької угоди;

пом’якшено наслідки впровадження механізму CBAM для українських експортерів та створено передумови для підвищення конкурентоспроможності галузей промисловості за рахунок впровадження більш досконалих технологій та сталих підприємницьких практик, що відповідають європейським стандартам;

створено передумови для приєднання або під’єднання СТВ до СТВ ЄС.

Для досягнення стратегічної цілі 3 Підтримання постійного систематичного діалогу задля сприяння взаємодії та підвищення обізнаності заінтересованих сторін щодо впровадження СТВ передбачається виконати такі завдання:

створення прозорої та інклюзивної системи залучення широкого кола заінтересованих сторін з метою обговорення питань щодо взаємозв’язків між різними фіскальними та ринковими механізмами ціноутворення на викиди вуглецю, з урахуванням специфічних національних обставин, макроекономічних наслідків, потенціалу скорочення викидів парникових газів та досягнення цілей сталого розвитку;

забезпечення надання експертної підтримки Міндовкіллю з питань впровадження ринкових та неринкових механізмів скорочення викидів парникових газів, зокрема СТВ;

забезпечення надання експертної підтримки іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади;

створення довіри між заінтересованими сторонами та залучення бізнесу на етапі розробки нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ, що полегшить його узгодження і прискорить процес офіційного погодження;

інтенсифікація політичного та технічного діалогу з відповідними структурами ЄС на етапі розробки пакету національного законодавства у сфері СТВ;

визначення дієвих підходів до проведення інформаційно-просвітницької роботи задля отримання підтримки впровадження СТВ з боку суспільства.

Очікувані результати:

забезпечено політичну і громадську підтримку України під час розробки і введення в дію СТВ;

забезпечено тісну співпрацю та створено довіру між центральними органами виконавчої влади, представниками бізнесу, наукової спільноти, громадськості, експертного середовища з питань впровадження і подальшого сталого функціонування СТВ;

налагоджено постійний діалог між владою та бізнесом щодо формування та впровадження СТВ в Україні на законодавчому та технічному рівні;

забезпечено міжгалузеву взаємодію та діалог щодо впровадження СТВ;

забезпечено прозорість залучення заінтересованих сторін під час впровадження СТВ;

визначено підходи та створено передумови щодо інтенсифікації політичного та технічного діалогу з відповідними структурами ЄС та Європейської комісії;

Реалізація Стратегії здійснюватиметься відповідно до операційних планів, які визначатимуть заходи з виконання завдань до кожної стратегічної цілі Стратегії.

**Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів**

Фінансування розроблення узгоджених пропозицій щодо структури та параметрів ключових складових СТВ в Україні, нормативно-правових актів, методичних рекомендацій, розроблення та ведення електронних систем і баз даних, зміцнення інституційної спроможності органів виконавчої влади, що є необхідним для виконання завдань Стратегії, підтримання постійного систематичного діалогу із заінтересованими сторонами здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законом, у тому числі міжнародної технічної допомоги.

Обсяги видатків на здійснення Стратегії встановлюються щороку з урахуванням можливостей державного бюджету, програм міжнародної технічної допомоги, конкретизації заходів за результатами їх виконання у попередні роки.

**Порядок проведення моніторингу, оцінки результатів реалізації Стратегії та звітування**

Моніторинг та оцінка результатів реалізації Стратегії здійснюється Міндовкіллям за участю експертів, інститутів громадянського суспільства та представників міжнародних організацій.

У рамках проведення моніторингу передбачається підготовка, розгляд на засіданнях Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату та збереження озонового шару та оприлюднення на офіційному вебсайті Міндовкілля щорічних звітів про оцінку результатів реалізації Стратегії.

Звіт про оцінку результатів реалізації Стратегії буде передбачати:

1) оцінку досягнення стратегічних цілей за показниками досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії;

2) аналітичний звіт щодо:

результатів виконання заходів за операційним планом;

проблемних питань, що мають вплив на виконання заходів за операційним планом (із зазначенням причини виникнення проблемних питань і пропозицій щодо шляхів їх вирішення);

3) висновки щодо виконання заходів, передбачених операційним планом на відповідний період;

4) у разі потреби, пропозиції щодо:

коригування заходів за операційним планом та індикаторів їх виконання;

уточнення переліку відповідальних за виконання заходів та строків виконання.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_