ВИСНОВОК

**на проект Закону України «Про ратифікацію Договору між Україною та Королівством Марокко про правову допомогу у кримінальних справах та екстрадицію»**

У законопроекті пропонується ратифікувати Договір між Україною та Королівством Марокко про правову допомогу у кримінальних справах та екстрадицію, який було вчинено 21.10.2019 року в м. Марракеш (далі – Договір), який набирає чинності після спливу 30 днів після дати обміну ратифікаційними грамотами.

Відповідно до п. «б» ч. 2 ст. 9 Закону України «Про міжнародні договори України» Договір підлягає ратифікації як такий, що стосується прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Ратифікація вказаного Договору також є необхідною для реалізації положень глав 42 «Загальні засади міжнародного співробітництва» та 43 «Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій» Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до положень цього Договору Сторони надають одна одній найширшу правову допомогу для цілей розслідування та судового розгляду кримінальних справ.

Правова допомога включає: а) отримання показань або заяв осіб; b) вручення процесуальних документів; c) встановлення місцезнаходження осіб чи їх ідентифікацію; d) тимчасову передачу осіб, які тримаються під вартою, як свідків; е) надання доказів, включаючи предмети та документи;
f) виконання запитів про обшук та виїмку; g) здійснення заходів щодо арешту, вилучення та конфіскації майна і доходів, одержаних злочинним шляхом; h) будь-яку іншу правову допомогу, яка не суперечить законодавству запитуваної Сторони (ч. 2 ст. 1 Договору).

При цьому, у наданні правової допомоги може бути відмовлено, якщо:
 а) на думку запитуваної Сторони, виконання запиту може зашкодити її суверенітет, національній безпеці або публічному порядку; b) запит стосується злочин, у зв’язку з яким щодо особи здійснюється переслідування, особу було засуджено або виправдано у запитуваній Стороні; c) запит стосується військового злочину, який не є злочином згідно із звичайним кримінальним правом; d) запит стосується злочинів, які, на думку запитуваної Сторони, є політичними злочинами або злочинами, пов’язаними з політичними злочинами. Однак для цілей цього Договору не вважаються політичними злочинами посягання на життя Глави держави однієї із сторін або члена його сім’ї; е) є вагомі підстави вважати, що запит подано з метою переслідування особи за ознаками її раси, релігії, громадянства, статі, етнічного походження або її політичних переконань, або якщо становищу цієї особи може бути зашкоджено за будь-якою з цих ознак (ч. 1 ст. 2 Договору).

Головне управління підтримує необхідність ратифікації Договору між Україною та Королівством Марокко про правову допомогу у кримінальних справах та екстрадицію та не вбачає правових перешкод для прийняття поданого законопроекту.

Керівник Головного управління С. Тихонюк

Вик.: В. Попович, І. Кунець