ПРОЄКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

***ЗАКОН УКРАЇНИ***

Про засади зеленого відновлення України

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Цей Закон визначає засади, спрямовані на врахування та інтеграцію екологічних та кліматичних міркувань у процес комплексного відновлення України від наслідків російської збройної агресії та з метою переходу України до зеленої економіки.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, що виникають в процесі подолання гуманітарних, соціальних, економічних, екологічних та інших наслідків російської збройної агресії, включно з відновленням регіонів, територій, об’єктів та майна, довкілля, створення умов для соціально-економічного зростання та для переходу України до зеленої економіки.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1. відновлення – подолання гуманітарних, соціальних, економічних, екологічних та інших наслідків російської збройної агресії, включно з відновленням регіонів, територій, об’єктів та майна, довкілля (включно з біологічним та ландшафтним різноманіттям, водними ресурсами, лісами, ґрунтами) та/або створенням умов для соціально-економічного зростання;
2. заходи з відновлення – публічні інвестиційні проєкти чи інші заходи, затверджені у формі документів державного планування, документів стратегічного планування, бюджетних програм та спеціальних фондів, містобудівної та проєктної документації, програм комплексного відновлення областей та територіальних громад, планів відновлення та розвитку регіонів та територій територіальних громад, чи зміни до них;

це поняття не включає фінансові продукти (послуги) на ринку фінансових послуг;

1. сталі (зелені) заходи з відновлення – заходи, предметом (об’єктом) яких є економічна діяльність, що за результатами оцінки сталості відповідно до положень цього Закону відповідає вимогам положень статті 8 цього Закону;
2. суб’єкти відновлення - юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, фізичні особи – підприємці, міжнародні організації, держава в особі органів державної влади, які впроваджують (реалізують) заходи з відновлення або надають фінансові послуги для цілей відновлення;
3. зелена економіка – це стан розвитку національної економіки, що забезпечує економічне зростання, яке супроводжується скороченням нетто-викидів парникових газів, адаптацією до наслідків зміни клімату, сталим використанням водних ресурсів та охороною вод, циркулярністю у виробництві та споживанні, запобіганням та контролем забруднення довкілля, відновленням і збереженням біологічного різноманіття та екосистем;
4. уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зеленого відновлення;
5. державна політика зеленого відновлення – система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб для, спрямованих на створення умов для переходу до зеленої економіки у процесі відновлення.

2. Інші терміни у цьому Закону вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Водному кодексі України, Лісовому кодексі України, Законах України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про засади державної регіональної політики», «Про основні засади державної кліматичної політики», «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення», «Про управління відходами», «Про критичну інфраструктуру», «Про інвестиційну діяльність».

Стаття 3. Зелене відновлення

1. Діяльність у сфері відновлення здійснюється у спосіб, який сприяє переходу до зеленої економіки.

2. Цілі зеленого відновлення, передбачені цим Законом, спрямовані на створення умов для переходу до зеленої економіки.

3. Держава та інші суб’єкти відновлення здійснюють свою діяльність у сфері відновлення у відповідності до принципів зеленого відновлення.

4. Держава всебічно сприяє сталому (зеленому) інвестуванню та реалізації сталих (зелених) заходів із відновлення.

5. Держава всебічно сприяє підвищенню екологічної якості життя населення, створенню зелених і якісних робочих місць, створює умови для здобуття освіти, спрямованої на формування компетентностей, необхідних в умовах переходу до зеленої економіки.

Стаття 4. Принципи зеленого відновлення

Діяльність у сфері відновлення повинна сприяти цілям зеленого відновлення, не завдавати значної шкоди довкіллю, та здійснюється на таких принципах:

а) врахування екологічних і кліматичних міркувань, Цілей сталого розвитку;

б) принципах екологічної політики Європейського Союзу, передбачених установчими договорами ЄС;

в) належного врядування;

г) природоорієнтованості.

Стаття 5. Цілі зеленого відновлення

Цілями зеленого відновлення є:

а) пом’якшення наслідків зміни клімату;

б) адаптація до зміни клімату;

в) охорона вод та стале використання водних ресурсів;

г) перехід до циркулярної економіки;

д) запобігання та контроль забруднення;

е) відновлення та збереження біорізноманіття та екосистем.

Стаття 6. Повноваження органів державної влади та управління

1. Кабінет Міністрів України:

1) забезпечує формування державної політики зеленого відновлення;

2) затверджує порядок здійснення оцінки сталості;

3) затверджує технічні критерії відповідно до статті 17 цього Закону;

4) схвалює Національну стратегію зеленого відновлення України;

5) затверджує плани заходів з реалізації Національної стратегії зеленого відновлення;

6) затверджує порядок моніторингу та оцінки реалізації державної політики зеленого відновлення;

7) визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зеленого відновлення.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зеленого відновлення:

1) розробляє порядок здійснення оцінки сталості;

2) розробляє технічні критерії відповідно до статті 17 цього Закону;

3) розробляє Національну стратегію зеленого відновлення України;

4) розробляє плани заходів з реалізації Національної стратегії зеленого відновлення України;

5) розробляє порядок моніторингу та оцінки результатів реалізації державної політики зеленого відновлення.

Розділ ІІ

ОЦІНКА СТАЛОСТІ У ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ

Стаття 7. Об’єкти та завдання оцінки сталості

1. Об’єктами оцінки сталості є:

а) фінансові продукти,

б) заходи з відновлення, очікувана вартість (фінансування) яких перебільшує суму, визначену у частині третій статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» для робіт;

2. Завданням оцінки сталості є встановлення відповідності або невідповідності економічної діяльності, здійснення якої є предметом (об’єктом) фінансових продуктів чи заходів із відновлення, вимогам (умовам), передбаченим статтею 8 цього Закону.

Стаття 8. Умови сталості економічної діяльності

1. Економічна діяльність вважається сталою («зеленою»), якщо вона:

а) робить значний внесок у досягнення однієї чи більше цілей, визначених у статті 5 цього Закону;

б) не завдає значної шкоди жодній із цілей, визначених у статті 5 цього Закону,

в) відповідає технічним критеріям, встановленим згідно зі статтею 17 цього Закону,

г) відповідає мінімальним соціальним гарантіям, зазначеним у статті 18 цього Закону.

2. Економічна діяльність вважається сталою за умови дотримання усіх умов, зазначених в частині 1 цієї статті.

Стаття 9. Проведення оцінки сталості

1. Оцінка сталості проводиться відповідно до вимог цього Закону щодо:

фінансових продуктів – самостійно фінансовими установами, які їх пропонують;

заходів із відновлення – ініціаторами таких заходів з подальшою верифікацією уповноваженим органом.

2. Суб’єкти відновлення можуть добровільно проводити оцінку сталості щодо заходів відновлення, не зазначених у статті 7 цього Закону.

3. Оцінка сталості проводиться у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Значний внесок у пом’якшення наслідків зміни клімату

1. Економічна діяльність вважається такою, що робить значний внесок у пом’якшення зміни клімату, якщо така діяльність суттєво сприяє стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який запобігає небезпечному антропогенному втручанню в кліматичну систему, що відповідає довгостроковій температурній меті Паризької угоди шляхом уникнення або скорочення викидів парникових газів або збільшення абсорбції парникових газів, зокрема через інноваційні процеси або інноваційні продукти, шляхом:

а) виробництва, передачі, зберігання, розподілу або використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, зокрема шляхом використання інноваційної технології з потенціалом значної економії в майбутньому або шляхом необхідного посилення чи розширення мережі;

б) підвищення енергоефективності, за винятком діяльності з виробництва електроенергії з використанням викопного палива;

в) збільшення частки екологічно чистого або кліматично нейтрального транспорту;

г) переходу на використання сталих відновлюваних матеріалів;

д) збільшення використання екологічно безпечних технологій уловлювання та видалення вуглецю і вловлювання та зберігання вуглецю, які забезпечують чисте (нетто) скорочення викидів парникових газів;

е) посилення поглиначів вуглецю на суходолі, зокрема шляхом запобігання вирубці та деградації лісів, відновлення лісів, сталого управління та відновлення орних угідь, пасовищ і водно-болотних угідь, лісонасадження та сталого сільського господарства;

є) створення енергетичної інфраструктури, необхідної для забезпечення декарбонізації енергетичних систем;

ж) виробництва чистого та ефективного палива з відновлюваних або вуглецево-нейтральних джерел; або

з) стимулювання будь-яких видів діяльності, зазначених у пунктах (a) - (ж) цього пункту, з дотриманням вимог статті 19.

2. Для цілей частини першої цієї статті економічна діяльність, для якої не існує технологічно та економічно доцільної альтернативи з низьким вмістом вуглецю, вважається такою, що робить значний внесок у пом’якшення зміни клімату, якщо вона підтримує перехід до кліматично нейтральної економіки, що відповідає цілі обмежити підвищення температури до 1,5°C вище доіндустріального рівня, зокрема шляхом поступового припинення викидів парникових газів, зокрема викидів з твердого викопного палива, і якщо така діяльність:

а) має питомі рівні викидів парникових газів, які відповідають найкращим показникам у відповідних секторі чи галузі; та

б) не перешкоджає розробці та впровадженню альтернатив з низьким вмістом вуглецю; та

в) не призводить до довгострокової залежності від вуглецевоємних активів, враховуючи економічний термін служби цих активів.

Стаття 11. Значний внесок в адаптацію до зміни клімату

1. Економічна діяльність вважається такою, що робить значний внесок у адаптацію до зміни клімату, якщо така діяльність:

а) включає адаптаційні рішення, які або суттєво зменшують ризик несприятливого впливу поточного та прогнозованого у майбутньому клімату на цю економічну діяльність, або суттєво зменшують цей несприятливий вплив, не збільшуючи ризик несприятливого впливу на населення, природу чи активи; або

б) надає адаптаційні рішення, які, на додаток до умов, викладених у статті 19, суттєво сприяють запобіганню або зменшенню ризику несприятливого впливу поточного та прогнозованого у майбутньому клімату на людей, природу чи активи, не збільшуючи ризик несприятливого впливу на інших людей, природу чи активи.

2. Адаптаційні рішення, зазначені в пункті (a) частини першої цієї статті, повинні бути оцінені та впорядковані за пріоритетом із використанням найкращих доступних кліматичних прогнозів і повинні, як мінімум, запобігати або зменшувати:

а) несприятливий вплив кліматичних змін на економічну діяльність, що залежить від місцевості та контексту; або

б) потенційний несприятливий вплив зміни клімату на середовище, в якому здійснюється економічна діяльність.

Стаття 12. Значний внесок в охорону вод та стале використання водних ресурсів

Економічна діяльність вважається такою, що робить значний внесок у стале використання водних ресурсів та охорону вод, якщо така діяльність або суттєво сприяє досягненню доброго стану водних масивів, зокрема масивів поверхневих і масивів підземних вод, або запобігає погіршенню стану водних масивів, які вже мають добрий стан, або робить суттєвий внесок у досягнення доброго екологічного стану морських вод чи запобігання погіршенню морських вод, які вже мають добрий екологічний стан, шляхом:

а) захисту довкілля від несприятливого впливу скидів стічних вод, зокрема від нових пріоритетних забруднюваних речовин, зокрема фармацевтичні препарати та мікропластик, включно шляхом забезпечення належного збору, очищення та скидання стічних вод;

б) захисту здоров’я населення від шкідливого впливу будь-якого забруднення питної води, шляхом забезпечення відсутності в ній будь-яких мікроорганізмів, паразитів і речовин, які становлять потенційну небезпеку для здоров’я людини, а також розширення доступу населення до чистої питної води;

в) покращення управління водними ресурсами та ресурсоефективності, зокрема шляхом захисту та покращення стану водних екосистем, шляхом сприяння сталому використанню вод внаслідок довгострокового захисту наявних водних ресурсів, серед іншого через повторне використання вод, шляхом забезпечення поступового скорочення скидів забруднюючих речовин у поверхневі та підземні води, шляхом сприяння пом’якшенню наслідків повеней і посух, або через будь-яку іншу діяльність, яка захищає або покращує якісний та кількісний стан водних об'єктів;

г) забезпечення сталого використання послуг морських екосистем або сприяння доброму екологічному стану морських вод, зокрема шляхом захисту, збереження або відновлення морського середовища та запобігання або зменшення надходжень забруднюючих речовин у морське середовище; або

д) стимулювання будь-яких видів діяльності, зазначених у пунктах (а) - (г) цього пункту, з дотриманням вимог статті 19.

Стаття 13. Значний внесок у перехід до циркулярної економіки

Економічна діяльність вважається такою, що робить значний внесок у перехід до циркулярної економіки, включно із запобіганням утворенню відходів, їх повторним використанням та рециклінгом, якщо така діяльність:

а) більш ефективно використовує у виробництві природні ресурси, зокрема біологічну та іншу сировину, отриману у сталий спосіб, зокрема шляхом:

зменшення використання первинної сировини або збільшення використання побічної продукції та вторинної сировини; або

впровадження ресурсо- та енергоефективних заходів, включно зі заходами з ефективності управління виробничими процесами за рахунок використання технологій індустрії 4.0;

б) підвищує довговічність, придатність до ремонту, модернізацію або повторне використання продукції, зокрема під час проєктування та виробництва продукції;

(в) підвищує можливість вторинної переробки продукції, включно з можливістю вторинної переробки окремих матеріалів, що містяться в такій продукції, серед іншого, шляхом заміни або скорочення використання продукції і матеріалів, які не підлягають вторинній переробці, під час проєктування та виробництва продукції;

г) суттєво зменшує вміст небезпечних речовин і замінює небезпечні хімічні речовини у матеріалах і продукції протягом усього їхнього життєвого циклу, відповідно до цілей державної політики у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією, зокрема шляхом заміни таких речовин більш безпечними альтернативами та забезпечення відстеження;

д) подовжує строк використання продукції, зокрема шляхом повторного використання, проєктування для довговічності, перепрофілювання, розбирання, відновлення, модернізації та ремонту, а також спільного використання продукції;

е) збільшує використання вторинної сировини та підвищує її якість, зокрема шляхом високоякісного рециклінгу відходів;

є) запобігає або зменшує утворення відходів, зокрема утворення відходів видобувної промисловості та відходів будівництва та знесення;

ж) збільшує обсяги здійснення підготовки до повторного використання та рециклінгу відходів;

з) посилює розвиток інфраструктури управління відходами, необхідної для запобігання, підготовки до повторного використання та рециклінгу, забезпечуючи при цьому рециклінг відновлених матеріалів як високоякісної вторинної сировини у виробництві;

и) мінімізує обсяги спалювання відходів та уникає їх видалення, включаючи захоронення, відповідно до ієрархії управління відходами;

і) уникає та зменшує засмічення;

ї) стимулює будь-який вид діяльності, зазначений в пунктах (а) - (і) цього пункту з дотриманням вимог статті 19.

Стаття 14. Значний внесок у запобігання та контроль забруднення

Економічна діяльність вважається такою, що робить значний внесок у запобігання та контроль забруднення, якщо така діяльність суттєво сприяє захисту довкілля від забруднення шляхом:

а) запобігання або, якщо це практично неможливо, зменшення потрапляння забруднюючих речовин у атмосферне повітря, води чи землю, крім парникових газів;

б) покращення рівня якості атмсоферного повітря, вод чи ґрунтів в районах, де здійснюється така економічна діяльність, одночасно зводячи до мінімуму будь-який негативний вплив на здоров’я населення та довкілля або ризик такого впливу;

в) запобігання або зведення до мінімуму будь-якого негативного впливу на здоров'я населення та довкілля від виробництва, використання або видалення хімічних речовин;

г) усунення засмічення та інших забруднень; або

д) стимулювання будь-яких видів діяльності, зазначених у пунктах (а) - (г) цього пункту, з дотриманням вимог статті 19.

Стаття 15. Значний внесок у відновлення та збереження біорізноманіття та екосистем

Економічна діяльність вважається такою, що робить значний внесок у відновлення та збереження біорізноманіття та екосистем, якщо така діяльність суттєво сприяє захисту, збереженню чи відновленню біорізноманіття або досягненню доброго стану екосистем, або захисту екосистем, які вже перебувають у доброму стані, шляхом:

а) збереження природи та біорізноманіття, включно з досягненням сприятливого природоохоронного статусу природних і напівприродних середовищ існування (оселищ) та видів, або запобігання погіршенню їх стану там, де вони вже мають сприятливий природоохоронний статус, а також захист і відновлення наземних, морських та інших водних екосистем з метою покращення їх стану та підвищення їхньої здатності надавати екосистемні послуги;

б) сталого використання та управління земельними ресурсами, включно з належним захистом біорізноманіття ґрунтів, нейтральністю деградації земель та рекультивацією забруднених ділянок;

в) сталих методів ведення сільського господарства, включно з тими, що сприяють збільшенню біорізноманіття або зупиненню чи запобіганню деградації ґрунтів та інших екосистем, вирубці лісів і втраті середовищ існування (оселищ);

г) сталого управління лісами, включно з підходами та використанням лісів і лісових земель, які сприяють збільшенню біорізноманіття або зупиненню чи запобіганню деградації екосистем, вирубці лісів і втраті середовищ існування (оселищ);

д) стимулювання будь-яких видів діяльності, зазначених у пунктах (а) - (г) цього пункту, з дотриманням вимог статті 19.

 Стаття 16. Значна шкода цілям зеленого відновлення

 1. Для цілей пункту (б) частини першої статті 8, беручи до уваги життєвий цикл товарів і послуг, що надаються економічною діяльністю, включаючи докази з існуючих оцінок життєвого циклу, економічна діяльність вважається такою, що завдає значної шкоди:

 а) пом'якшенню наслідків зміни клімату, якщо така діяльність призводить до значних викидів парникових газів;

б) адаптації до зміни клімату, якщо така діяльність призводить до посилення негативного впливу поточного та прогнозованого у майбутньому клімату на саму діяльність або на людей, природу чи активи;

в) охороні вод та сталому використанню водних ресурсів, якщо така діяльність завдає шкоди:

 доброму стану або доброго екологічного потенціалу водних масивів, зокрема поверхневих та підземних вод; або

доброму екологічного стану морських вод;

 г) переходу до циркулярної економіки, включно з запобіганням утворенню та рециклінгом відходів, якщо така діяльність призводить до:

значної неефективності у використанні матеріалів або прямому чи опосередкованому використанні природних ресурсів, таких як невідновлювані джерела енергії, сировина, вода та земля на одній або кількох стадіях життєвого циклу продукції, зокрема з точки зору довговічності, ремонтопридатності, модернізації, повторного використання або можливості рециклінгу продукції; або

значного збільшення обсягів утворення, спалювання або видалення відходів, за винятком спалювання небезпечних відходів, які не придатні до рециклінгу; або

тривалого видалення відходів, яке може завдати значної та довгострокової шкоди довкіллю;

д) запобіганню та контролю забруднення, якщо така діяльність призводить до значного збільшення викидів (скидів) забруднюючих речовин у атмосферне повітря, воду чи землю порівняно з ситуацією до початку діяльності;

 е) відновленню та збереженню біорізноманіття та екосистем, якщо така діяльність:

завдає значної шкоди доброму стану та стійкості екосистем; або

завдає шкоди статусу збереження середовищ існування (оселищ) та видів.

2. Під час оцінки економічної діяльності за критеріями, передбаченими частиною першою цієї статті, враховується як вплив самої діяльності на довкілля, так і вплив на довкілля товарів і послуг, що є результатом цієї діяльності протягом їхнього життєвого циклу, зокрема виробництва, використання та закінчення терміну експлуатації відповідних товарів і послуг.

 Стаття 17. Технічні критерії

1. Технічними критеріями встановлюються для частин першої та другої статі 10, частин першої та другої статі 11 та статей 12-15:

(а) критерії перевірки умов, за яких економічна діяльність вважається такою, що робить значний внесок у досягнення відповідної цілі зеленого відновлення;

(б) критерії оцінки умов, за яких економічна діяльність, для якої були встановлені технічні критерії відповідно до пункту а) цієї частини, може завдавати значної шкоди цілям зеленого відновлення, передбаченим статтею 5 цього Закону.

2. Технічні критерії розробляються з урахуванням положень права Європейського Союзу (acquis communautaire).

3. Технічні критерії повинні визначати вимірювані коефіцієнти внеску економічної діяльності у досягнення відповідної цілі зеленого відновлення.

4. Технічні критерії повинні забезпечувати, щоб діяльність з виробництва електроенергії, яка використовує тверде викопне паливо, не могла вважатись сталою («зеленою) економічною діяльністю.

Стаття 18. Мінімальні соціальні гарантії

Мінімальні соціальні гарантії, зазначені у пункті (г) частини першої статті 8 цього Закону, означають процедури, які застосовує суб’єкт господарювання, що здійснює відповідну економічну діяльність, для забезпечення дотримання положень Кодексу корпоративного управління та Керівних принципів ООН щодо бізнесу та прав людини ( UN Guiding Principles on Business and Human Rights).

Стаття 19. Стимулююча діяльність

Економічна діяльність вважається такою, що робить значний внесок у досягнення цілі (цілей), передбачених статтею 5 цього Закону, якщо така діяльність безпосередньо створює умови для інших видів економічної діяльності робити значний внесок в досягнення цілей зеленого відновлення, та за умови, що така діяльність:

1. не призводить до довгострокової залежності від активів, які суперечать цілям зеленого відновлення, враховуючи економічний життєвий цикл таких активів; та

б) має істотний позитивний вплив на довкілля з урахуванням її життєвого циклу.

Розділ ІІІ

СТАЛЕ (ЗЕЛЕНЕ) ІНВЕСТУВАННЯ

 Стаття 20. Сталі (зелені) фінансові продукти

 1. Учасники ринку фінансових послуг, що пропонують або рекламують фінансові продукти, як сталі (зелені), забезпечують:

 а) проведення оцінки сталості таких продуктів;

 б) оприлюднення результатів оцінки сталості для кожного продукту, який вони пропонують на ринку відповідно до статті 22 цього Закону.

 2. Фінансові продукти, зазначені в частині першій цієї статті, охоплюють будь-які продукти, які пропонуються на ринку, як сталі (зелені) інвестиції.

 3. Сталими (зеленими) фінансовими продуктами вважаються продукти, предметом (об’єктом) яких є стала економічна діяльність або сталі інвестиції.

 Стаття 21. Здійснення оцінки сталості фінансових продуктів

 1. Оцінка сталості фінансових продуктів здійснюється учасниками ринку фінансових послуг самостійно.

 2. Оцінка сталості фінансових продуктів здійснюється у порядку, затвердженому відповідно до частини третьої статті 9 цього Закону.

 Стаття 22. Прозорість інформації про сталі фінансові продукти

 1. Учасники ринку фінансових послуг, що пропонують фінансові продукти, як сталі (зелені), забезпечують оприлюднення інформації про результати оцінки сталості таких продуктів.

 2. Доступ до інформації, зазначеної в частині першій цієї статті, забезпечується учасниками ринку фінансових послуг разом із пропозицією (офертою) про надання фінансової послуги.

3. Вимоги до складу інформації, зазначеної в частині першій цієї статті, встановлюються у порядку, затвердженому відповідно до частини третьої статті 9 цього Закону.

Розділ ІV

СТАЛІ (ЗЕЛЕНІ) ЗАХОДИ З ВІДНОВЛЕННЯ

Стаття 23. Особливості здійснення оцінки сталості заходів із відновлення

1. Проведення оцінки сталості заходів із відновлення забезпечується ініціаторами таких заходів на добровільних засадах, крім випадків, передбачених цим Законом, які є обов’язковими.

2. Оцінка сталості заходів із відновлення здійснюється у порядку, затвердженому відповідно до частини третьої статті 9 цього Закону.

3. Оцінка сталості заходів із відновлення здійснюється до їх затвердження (схвалення).

4. Для проведення оцінки сталості заходу з відновлення, ініціатор такого заходу звертається, у порядку затвердженому відповідно до частини третьої статті 9 цього Закону, до уповноваженого органу та подає інформацію про результати попередньої оцінки сталості заходу, яка здійснюється таким ініціатором.

5. Уповноважений орган на підставі інформації, поданої згідно з частиною 4 цієї статті, верифікує результати попередньої оцінки сталості та підтверджує (скасовує) такі результати у формі наказу.

6. Наказ про верифікацію результатів попередньої оцінки сталості повинен містити:

а) назву та короткий опис заходу з відновлення;

б) інформацію про відповідність (невідповідність) економічної діяльності, здійснення якої є предметом заходу з відновлення, вимогам (умовам), передбаченим статтею 8 цього Закону.

7. Порядок проведення попередньої оцінки, форма інформації про результати попередньої оцінки, порядок верифікації попередніх результатів є невід’ємними частинами порядку проведення оцінки сталості, що затверджується відповідно до частини третьої статті 9 цього Закону.

Стаття 24. Особливості здійснення оцінки сталості публічних інвестиційних проєктів

1. Публічні інвестиційні проєкти підлягають оцінці сталості:

а) у повному обсязі – добровільно за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів;

б) на відповідність пункту б) частини першої статті 8 цього Закону – обов’язково (крім випадків проведення оцінки сталості у повному обсязі відповідно до пункту а) частини першої цієї статті).

2. Розпорядник бюджетних коштів забезпечує здійснення оцінки сталості публічних інвестиційних проєктів на етапі їх підготовки.

3. Результати оцінки сталості публічних інвестиційних проєктів враховуються під час їх оцінки (відбору). Публічні інвестиційні проєкти, які за результатами оцінки сталості не відповідають вимогам пункту б) частини першої статті 8 цього Закону, не підлягають затвердженню та реалізації, крім випадків, передбачених статтею 29 цього Закону.

4. Відповідність пункту б) частини першої статті 8 цього Закону встановлюється відповідно до вимог статті 16 цього Закону та на підставі (за наявності) технічних критеріїв, встановлених відповідно до статті 17 цього Закону.

5. Оцінка сталості публічних інвестиційних проєктів здійснюється у порядку, затвердженому відповідно до частини третьої статті 9 цього Закону, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 цього Закону.

6. Інформація про результати оцінки сталості публічних інвестиційних проєктів підлягає оприлюдненню у Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проєктами.

Стаття 25. Здійснення оцінки сталості окремих заходів із відновлення

1.  Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують здійснення оцінки сталості у процесі розробки:

планів відновлення та розвитку регіонів, планів відновлення та розвитку територіальних громад,

програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини).

2. Оцінка сталості, що проводиться для цілей частини першої цієї статті, передбачає оцінку сталості щодо кожного заходу, передбаченого проєктом відповідного плану відновлення (програми комплексного відновлення).

3. Особливості оцінки сталості планів та програм, передбачених частиною першою цієї статті, встановлюються у порядку, затвердженому відповідно до частини третьої статті 9 цього Закону.

4. Інформація про результати оцінки сталості планів та програм, передбачених частиною першою цієї статті, оприлюднюється у спосіб, передбачений для оприлюднення таких планів і програм.

Розділ V

НАЛЕЖНЕ ВРЯДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ

Стаття 26. Прозорість процесу зеленого відновлення

 1. Суб’єкти відновлення забезпечують вільний та всебічний доступ до інформації про сталість заходів із відновлення.

 2. Прозорість реалізації державної політики зеленого відновлення забезпечується шляхом розміщення у загальнодержавній інформаційно-аналітичний системі, порядок функціонування якої затверджується Кабінетом Міністрів України, інформації про стан реалізації документів стратегічного планування і заходів з реалізації державної політики зеленого відновлення.

 3. Інформація про результати проведення оцінки сталості є відкритою, крім випадків, передбачених законом у цілях державної оборони та безпеки.

 4. Єдина інформаційна система управління публічними інвестиційними проєктами забезпечує наявність інформації щодо сталості публічних інвестиційних проєктів та будь-яких інших заходів із відновлення, інформацію про які вона включає.

 Стаття 27. Спільнотворення

 Ініціатори (замовники) забезпечують врахування думки громадян у процесі розроблення, проєктування та підготовки заходів із відновлення шляхом їх громадського обговорення та залучення органів місцевого самоврядування згідно із законом, а також шляхом:

а) вивчення думки територіальних громад та населення, що проживає на території, яка безпосередньо зазнає впливу від реалізації таких заходів; або

б) інструментів прямого залучення громадян з метою отримати пропозиції громадян та виявити їх думку.

Стаття 28. Підзвітність, ефективність та узгодженість зеленого відновлення

1. Підзвітність, ефективність та узгодженість процесу зеленого відновлення забезпечується шляхом стратегічного планування і реалізації державної політики зеленого відновлення.

2. Національна рада з питань зеленого відновлення щорічно готує та оприлюднює звіти про стан реалізації державної політики зеленого відновлення.

Розділ VІ

ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ТЕРИТОРІЙ

Стаття 29. Особливості відновлення об’єктів критичної інфраструктури

У період дії воєнного стану на заходи з відновлення, спрямовані на будівництво об’єктів критичної інфраструктури І та ІІ категорії, не поширюються вимоги статей 23 та 24 цього Закону, крім випадків, коли введення в експлуатацію таких об’єктів критичної інфраструктури планується не раніше трьох років з дати набрання чинності цього Закону.

Стаття 30. Значно пошкоджені населені пункти та території відновлення

1. Відновлення населених пунктів та територій відновлення, понад 25% площі яких зазнали руйнувань, здійснюється з врахуванням принципів сталості, естетичності та залучення громад шляхом прийняття сталих (зелених) заходів із відновлення.

2. Встановлення площі руйнувань населених пунктів та територій відновлення здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері з відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, відповідно до закону.

Стаття 31. Природні об’єкти та території

1. Відновлення довкілля, включно з природними об’єктами, територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, здійснюється шляхом прийняття сталих (зелених) заходів із відновлення.

2. Заходи з відновлення довкілля можуть передбачати розробку землевпорядної документації, проєктування, будівництво, закупівлю робіт, товарів та послуг, необхідних для відновлення довкілля або функціонування територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

3. Забороняється включення до заходів із відновлення зменшення площі чи ліквідація територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

4. Замовниками (ініціаторами) заходів із відновлення довкілля можуть бути:

а) для об’єктів та територій природно-заповідного фонду – юридичні особи, що здійснюють управління такими об’єктами, а за їх відсутності – юридичні особи, на які покладено функції (обов’язок) з охорони (збереження) таких об’єктів та територій, органи влади, що створювали (оголошували) такі об’єкти та території;

б) для інших природних об’єктів (водних об’єктів, лісів, земельних ресурсів) –власники (користувачі) земельних ділянок, на яких розташовані такі об’єкти або інші юридичні особи за їх згоди;

в) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – за згоди власників (користувачів) земельних ділянок, на яких знаходяться об’єкти (території), що потребують відновлення;

в) інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування – за погодження Кабінетом Міністрів України, за попередньої згоди власників (користувачів) земельних ділянок, на яких знаходяться об’єкти (території), що потребують відновлення;

5. Фінансування заходів із відновлення довкілля здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, благодійних коштів, коштів, отриманих,  як компенсація збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Російської Федерації проти України, та інших джерел, не заборонених законом.

Розділ VIІ

ДЕРЖАВНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗЕЛЕНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

 Стаття 32. Система планування державної політики зеленого відновлення

 1. Державна політика зеленого відновлення здійснюється відповідно до положень статті 3 цього Закону, на основі системи взаємопов’язаних документів стратегічного планування і реалізації державної політики зеленого відновлення.

 2. Документом планування державної політики зеленого відновлення є Національна стратегія зеленого відновлення України.

 3. Документом реалізації державної політики зеленого відновлення є План заходів з реалізації Національної стратегії зеленого відновлення України.

 4. Документи реалізації державної регіональної політики,  документи, що розробляються для відновлення та розвитку регіонів і територій, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України, розробляються з урахуванням документів стратегічного планування і реалізації державної політики зеленого відновлення.

 Стаття 33. Національна стратегія зеленого відновлення України

 1. Національна стратегія зеленого відновлення України схвалюється Кабінетом Міністрів України та визначає:

 1) тенденції та основні потреби для сталого відновлення та соціально-економічного розвитку України в контексті реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі  та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року;

 2) пріоритети державної політики зеленого відновлення на відповідний етап;

 3) стратегічні, оперативні цілі і напрями секторального відновлення та цільові вимірювані показники їх досягнення;

 4) основні завдання, етапи та механізми їх реалізації, включно з механізмами підтримки зеленого відновлення;

 5) систему моніторингу та оцінки результативності реалізації Національної стратегії зеленого відновлення України.

 2. Стратегічні цілі Національної стратегії зеленого відновлення України повинні сприяти досягненню цілей зеленого відновлення, зазначених у статті 5 цього Закону, та Цілей сталого розвитку України.

 3. Національна стратегія зеленого відновлення України розробляється на період до 2050 року.

4. Центральний органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зеленого відновлення, здійснює розроблення Національної стратегії зеленого відновлення України та забезпечує проведення публічних (громадських) консультацій щодо її проекту.

 5. Реалізація Національної стратегії зеленого відновлення України здійснюється поетапно шляхом розроблення та виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії зеленого відновлення України.

 6. Після закінчення періоду дії Національної стратегії зеленого відновлення України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зеленого відновлення, готує підсумковий звіт про її виконання.

 Стаття 34. План заходів з реалізації Національної стратегії зеленого відновлення України

 1. План заходів з реалізації Національної стратегії зеленого відновлення України розробляється на виконання Національної стратегії зеленого відновлення України.

 2. Національні плани заходів розробляються на період реалізації відповідного етапу Національної стратегії зеленого відновлення України та включають правові, організаційні, інституційні та інші заходи, необхідні для реалізації стратегії та досягнення відповідних цільових показників.

 3. Розроблення Плану заходів з реалізації Національної стратегії зеленого відновлення України здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зеленого відновлення, спільно з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади під час підготовки Плану заходів з реалізації Національної стратегії зеленого відновлення України визначають правові, організаційні, інституційні, інвестиційні та інші заходи, необхідні для виконання завдань Національної стратегії зеленого відновлення України, та враховують їх у планах своєї діяльності.

 Стаття 35. Національна рада з питань зеленого відновлення України

 1. Національна рада з питань зеленого відновлення України (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

 2. Основними завданнями Ради є:

 1) подання пропозицій щодо формування та реалізації державної політики зеленого відновлення;

2) сприяння реалізації Національної стратегії зеленого відновлення України та планів заходів з її реалізації;

 3) надання пропозицій до проєктів Національної стратегії зеленого відновлення України та планів заходів з її реалізації;

 4) оцінка результативності Національної стратегії зеленого відновлення України та планів заходів з її реалізації, подання на її основі пропозицій щодо змін до неї та до планів заходів з її реалізації;

 5) розгляд звітів про стан реалізації державної політики зеленого відновлення.

3. До складу Ради входять представники центральних органів виконавчої влади, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань, громадських об’єднань, саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування, благодійних та релігійних організацій.

4. Посадовий склад та положення про Раду затверджуються Президентом України.

 Стаття 36. Моніторинг реалізації державної політики зеленого відновлення

 1. Моніторинг та оцінка результатів реалізації державної політики зеленого відновлення здійснюється у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Такий порядок включає перелік індикаторів та періодичність здійснення моніторингу на кожному етапі реалізації Національної стратегії зеленого відновлення України.

 2. Порядок моніторингу та оцінки реалізації розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зеленого відновлення.

 3. Оцінка результативності реалізації Національної стратегії зеленого відновлення України здійснюється на кожному етапі її реалізації.

Розділ VIІІ

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 47, ст.646 з наступними змінами):

статтю першу доповнити частиною четвертою такого змісту:

«сталі (зелені) інвестиції – інвестиції у види економічної діяльності, які за результатами оцінки сталості є сталими (зеленими)»;

2) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170 із наступними змінами)

частину першу статті 43 доповнити пунктом 163 такого змісту:

«163) прийняття рішень про відновлення пошкоджених/знищених природних об’єктів, у випадках, передбачених статтею 31 Закону України «Про засади зеленого відновлення»»;

частину першу статті 26 доповнити пунктом 224 такого змісту:

«224) прийняття рішень про відновлення пошкоджених/знищених природних об’єктів, у випадках, передбачених статтею 31 Закону України «Про засади зеленого відновлення»;

3) у Законі України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2023, № 3-4, ст.10 із наступними змінами)

частину статті 1 доповнити після пункту 40 пунктом 401 такого змісту:

«401 сталі (зелені) фінансові продукти – продукти, що відповідають вимогам Закону України «Про засади зеленого відновлення України»»;

4) у Бюджетному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572 із наступними змінами)

статтю 331 доповнити пунктом такого змісту:

«6. Підготовка, оцінка, пріоритезація, відбір та реалізація публічних інвестиційних проектів здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про засади зеленого відновлення України.»;

 5) у Законі України «Про засади державної регіональної політики» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.90 із наступними змінами)

статтю 113 доповнити пунктом такого змісту:

«7. Розробники планів відновлення та розвитку регіонів, планів відновлення та розвитку територіальних громад забезпечують здійснення оцінки сталості відповідно до вимог Закону України «Про засади зеленого відновлення України.»;

6) у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343 із наступними змінами)

статтю 151 доповнити пунктом такого змісту:

«10. Розробник програми комплексного відновлення області забезпечує здійснення оцінку сталості відповідно до вимог Закону України «Про засади сталого відновлення України.»;

Статтю 152 доповнити пунктом такого змісту:

«10. Розробник програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) забезпечує здійснення оцінки сталості відповідно до вимог Закону України «Про засади сталого відновлення України.».

 3. Кабінету Міністрів України:

1) протягом шести місяців з дати 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;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

2) протягом року з дати набрання чинності цим Законом:

розробити та затвердити Національну стратегію зеленого відновлення України та план заходів на перший етап її реалізації.