ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**Порядок**

**визначення характеристик земельних ділянок, що мають ознаки природних та неприродних луків, а також обґрунтування, що збір сировини є необхідним для збереження статусу луків або не впливає на природоохоронні функції об’єктів природно-заповідного фонду**

1. Цей Порядок встановлює критерії та організаційні засади щодо визначення характеристик земельних ділянок, що мають ознаки природних та неприродних луків, а також обґрунтування, що збір сировини для виробництва рідкого біопалива (біокомпонентів) та біогазу, призначених для використання у галузі транспорту (далі – збір сировини), є необхідним для збереження статусу луків або не впливає на природоохоронні функції об’єктів природно-заповідного фонду.

2. Цей Порядок застосовується органами державної влади та місцевого самоврядування, науковими установами, закладами вищої освіти, громадськими організаціями (далі – установи, заклади, організації), суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері виробництва та постачання рідкого біопалива (біокомпонентів) та біогазу, призначених для використання у галузі транспорту з метою забезпечення дотримання вимог законодавства при зборі сировини.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

втручання людини – екстенсивне господарське використання луків або здійснення природоохоронних заходів на них, зокрема, шляхом залуження, випасу худоби, викошування, зрізання зеленої та/або сухої рослинної маси, збору сіна, випалювання сухої рослинності або її залишків, вирубки чагарникової та/або деревної рослинності, регулювання рівня зволоження та/або відповідних сукцесійних процесів;

заінтересована особа – будь-яка фізична чи юридична особа, що має безпосередній або опосередкований інтерес щодо визначення характеристик земельних ділянок, що мають ознаки природних та неприродних луків, а також обґрунтування, що збір сировини є необхідним для збереження статусу луків або не впливає на природоохоронні функції об’єктів природно-заповідного фонду;

луки – земельні ділянки, вкриті багаторічною трав’яною (злаковою, осоковою, полиново-злаковою, різнотравно-злаковою, лучно-степовою) рослинністю, що формується в умовах достатнього або посиленого зволоження;

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Земельному кодексі України, Законах України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України»,
«Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про Червону книгу України», «Про альтернативні види палива».

4. До земельних ділянок, що мають ознаки природних луків, відносять земельні ділянки, що характеризуються:

а) рослинним покривом природного походження;

б) показниками різноманіття видів рослинних угруповань, типових для зональних та інтразональних природних лучних угруповань відповідної флористичної провінції;

в) сталістю видового складу, екологічних характеристик і процесів за відсутності втручання людини.

5. До земельних ділянок, що мають ознаки неприродних луків, відносять земельні ділянки, що характеризуються:

а) рослинним покривом природно-антропогенного походження, утвореного внаслідок втручання людини;

б) збіднілими показниками різноманіття видів, спрощеною структурою рослинних угруповань порівняно з показниками для типових зональних та інтразональних природних лучних угруповань відповідної флористичної провінції, за рахунок відсутності рідкісних, вразливих, таких, що перебувають під загрозою зникнення або екологічно чутливих видів тваринного і рослинного світу;

в) відсутністю ознак деградації рослинного покриву і втрати біорізноманіття внаслідок випасу, викошування, випалювання, механічного пошкодження рослинності;

г) інтенсивними сукцесійними процесами за відсутності втручання людини, що проявляються у заростанні чагарниковою та/або деревною рослинністю, зміною видового складу рослинних угруповань.

6. Збір сировини вважається обґрунтованим у разі:

наявності ознак сукцесій із заростання луків чагарниковою та/або деревною рослинністю та відповідності методів збору сировини для стримування відповідних сукцесійних процесів;

стійкості рослинних угруповань до втручання людини;

відсутності впливу на стан популяцій видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань та оселищ, що перебувають під охороною відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України;

відсутності впливу на природоохоронні функції об’єктів природно-заповідного фонду.

7. Збір сировини не може бути обґрунтованим у разі:

зміни угідь земельних ділянок з пасовищ, сіножатей на інші види земельних угідь та/або трансформації чи знищення природних рослинних угруповань;

зміни категорії та цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

наявності ознак збіднення видового складу рослинних угруповань або погіршення стану популяцій видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань та оселищ, що перебувають під охороною відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України;

наявності впливу на природоохоронні функції об’єктів природно-заповідного фонду.

8. Визначення характеристик земельних ділянок, що мають ознаки природних та неприродних луків (далі – характеристика), а також обґрунтування, що збір сировини є необхідним для збереження статусу луків або не впливає на природоохоронні функції об’єктів природно-заповідного фонду (далі – обґрунтування), здійснюються установою, закладом або організацією на підставі звернення заінтересованої особи у строки, визначені за згодою сторін.

9. Визначення характеристики та обґрунтування виконується у три етапи:

камеральні роботи;

польові дослідження;

завершальний (аналітичний) етап.

10. На етапі камеральних робіт проводиться аналіз документації та літературних джерел щодо природоохоронного статусу земельних ділянок, їх стану, історичного і поточного використання, видового складу та різноманіття рослинних угруповань, наявності в їх межах видів рослинного і тваринного світу, рослинних угруповань та оселищ, що перебувають під охороною відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України, реакції біорізноманіття на втручання людини, інформації щодо сукцесійних процесів.

11. На етапі польових досліджень проводиться обстеження земельних ділянок, з’ясовується їх актуальний стан та використання, уточнюється видовий склад і структура рослинних угруповань, стан популяцій видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань та оселищ, що перебувають під охороною відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України, визначається наявність сукцесійних процесів, а також вплив втручання людини на біорізноманіття. У випадку відсутності даних щодо втручання людини на цих земельних ділянках або на інших земельних ділянках з аналогічними рослинними угрупованнями та реакції біорізноманіття на таке втручання, протягом 3 років може бути проведений експериментальний збір сировини на площах не більше ніж 25% площі земельних ділянок, що плануються для збору сировини.

Етап польових досліджень може не проводитися у разі виявлення на етапі камеральних робіт фактів розташування земельних ділянок у межах природних заповідників, заповідних урочищ, пралісових пам’яток природи, заповідних зон національних природних парків та біосферних заповідників чи регіональних ландшафтних парків, об’єктів всесвітньої природної спадщини, наявності впливу на природоохоронні функції об’єктів природно-заповідного фонду.

12. На завершальному (аналітичному) етапі установа, заклад або організація готує характеристику та обґрунтування на підставі аналізу даних попередніх етапів.

Характеристика та обґрунтування оформлюються на бланку установи, закладу або організації і включають короткий виклад результатів камеральних робіт і польових досліджень, додаток з повними результатами польових досліджень (у разі їх проведення), а також інформацію про належність земельних ділянок до природних або неприродних луків, можливість/неможливість збору сировини на луках, наявність/відсутність впливу на природоохоронні функції об’єктів природно-заповідного фонду.

13. Збір сировини супроводжується щорічним моніторингом видового складу рослинних угруповань та стану популяцій видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань та оселищ, що перебувають під охороною відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України.

У разі, якщо дані моніторингу протягом 3 років вказують на збіднення видового складу рослинних угруповань або погіршення стану популяцій видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань та оселищ, що перебувають під охороною відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України, які не можуть бути пояснені природним циклом коливання чисельності видів, здійснюється перегляд обґрунтування у порядку, визначеному пунктами 9–12 цього Порядку.

14. Характеристика та обґрунтування можуть бути використані під час підготовки інформації про відповідність рідкого біопалива (біокомпонентів) та біогазу критеріям сталості.

15. У разі незгоди з характеристикою та обґрунтуванням заінтересована особа може ініціювати повторне здійснення камеральних робіт і польових досліджень для визначення характеристики та обґрунтування за рахунок власних коштів та/або оскарження їх в установленому законом порядку.

16. Використання природних рослинних ресурсів для збору сировини здійснюється відповідно до вимог законодавства.

**Директор Департаменту**

**природно-заповідного фонду**

**та біорізноманіття Павло ІВАНОВ**