|  |
| --- |
| До реєстр. № 2673 від 26.12.2019  Народний депутат України  І. Фріс |

**ВИСНОВОК**

на проект Закону України «Про внесення змін до   
Закону України «Про туризм» щодо розширення кола   
суб’єктів надання готельних послуг»

У законопроекті пропонується внести зміни до термінологічного апарату Закону України «Про туризм» (далі – Закон) та надати можливість звертатись за встановленням об’єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії за заявою як власника, так і користувачаоб’єкту нерухомості з метою «створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури та сфери туризму через розширення кола суб’єктів надання готельних послуг» (п. 2 пояснювальної записки).

За результатами розгляду поданого законопроекту Головне науково-експертне управління вважає, що його прийняття може сприяти стимулюванню та активізації розвитку ринку готельних послуг, зниженню безробіття та збільшення надходжень до бюджету. Разом з тим звертаємо увагу на наступне.

У ст. 1 проекту пропонується викласти в новій редакції визначення терміну «*готель*» як «*суб’єкт господарювання* будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, *у власності або у користуванні якого перебуває об’єкт нерухомості*, що складається з шести і більше номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов’язковим обслуговуванням».

При внесенні запропонованих змін необхідно врахувати, що відповідно до ч. 2 ст. 55 Господарського кодексу України (далі – ГК) *суб’єктами господарювання* є: 1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) *громадяни України, іноземці та особи без громадянства,* які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

У той же час, термін «*підприємство*», який вилучається, відповідно до ч. 1 ст. 62 ГК визначається як «самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої,  
 науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами».

У зв’язку з зазначеною ініціативою розширення кола суб’єктів надання готельних послуг, на думку Головного управління, потребують визначення на рівні Закону меж об’єму надання готельних послуг для різних суб’єктів. Крім того, з метою підвищення рівня туристичного обслуговування, сприяння споживачам у свідомому виборі туристичних послуг, виглядає за доцільне визначити певні вимоги до тривалості права користування у суб’єктів господарювання, у користуванні яких перебувають об’єкти нерухомості, за допомогою яких надаються готельні послуги.

Загалом, лібералізація юридичних приписів, що застосовуються, в тому числі, «щодо діяльності туристичних підприємств, туристичних агентств та інших організацій, що обслуговують туристів», відповідає положенням п. «в» принципу VІ Гаазької декларації Міжпарламентської конференції по туризму (Гаага, 10 - 14 квітня 1989 року).

Керівник Головного управління С. Тихонюк

Вик.: Н. Лебедь, О. Шевченко,

В. Гергелійник