|  |  |
| --- | --- |
| **Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції до проекту Закону України** | **Реєстраційний № 3196-д** |
| про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України |  |
| **Автор(и):** | Народні депутати України Завітневич О. М., Безугла М. В., Верещук І. А., Мисягін Ю. М., Касай Г. О., Забродський М. В., Веніславський Ф. В., Арахамія Д. Г., Березін М. Ю., Герасименко І. Л., Копитін І. В. | **(Друге читання - на заміну (ч.6, ст.118))** |
| **Автори остаточної редакції:** | Народні депутати України - Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки |  |
| **Дата розгляду в комітеті:** | 22.09.2021 |  |

ПРОЕКТ

Закон України

 Про Службу безпеки України

Цей Закон визначає правові засади організації та діяльності Служби безпеки України.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) близькі родичі – дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри;

2) державний орган – орган державної влади, в тому числі колегіальний, інший суб’єкт публічного права (незалежно від наявності статусу юридичної особи), який згідно із законом здійснює від імені держави владні повноваження та юрисдикція якого поширюється на територію України або територію адміністративно-територіальної одиниці України;

3) загрози державній безпеці України– явища, тенденції і чинники невоєнного характеру, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і конституційного ладу та інших національних інтересів;

4) збройний опір – здійснення опору озброєною особою, а також наявність інформації про готування особи до вчинення такого опору;

5) конспірація – приховування (збереження у таємниці) інформації щодо сил, засобів, дій, методів, форм, планів і намірів Служби безпеки України шляхом застосування спеціальних заходів і засобів шифрування та обмеження у встановленому законом порядку доступу до відомостей;

10) парламентський комітет – комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів;

7) оперативно-бойова діяльність – форма оперативно-службової діяльності уповноважених підрозділів Служби безпеки України, що полягає у здійсненні ними в умовах безпосереднього підвищеного ризику для життя та здоров’я заходів (у тому числі силових) з протидії незаконним збройним (воєнізованим) формуванням (групам), терористичним організаціям (групам), розвідувально-диверсійним групам, припинення терористичних актів і злочинів терористичної спрямованості, участі у забезпеченні режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення;

8) оперативно-службова діяльність – діяльність органів, підрозділів, закладів (підрозділів закладів), установ, а також співробітників Служби безпеки України, безпосередньо спрямована на виконання завдань, здійснення функцій і реалізацію повноважень Служби безпеки України з поєднанням гласних і негласних методів;

14) співробітник кадрового складу – співробітник Служби безпеки України, який за посадою, що він займає у Службі безпеки України, виконує посадові (службові) обов’язки, безпосередньо пов’язані з організацією, здійсненням чи забезпеченням виконання завдань, функцій і реалізацією повноважень Служби безпеки України;

6) оперативний підрозділ Служби безпеки України – підрозділ уповноважений здійснювати контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність, проводити оперативно-технічні та інші заходи у межах завдань, визначених статтею 3 цього Закону, а також брати участь у їх здійсненні (проведенні);

15) співробітник Служби безпеки України під прикриттям – співробітник кадрового складу, який виконує посадові (службові) обов'язки без розкриття інформації про його належність до Служби безпеки України особам, яким у встановленому порядку не надано доступу до такої інформації;

13) спеціальний засіб – пристрій, прилад, предмет, спеціально виготовлений, конструктивно призначений і технічно придатний для захисту людей від ураження різними предметами (у тому числі зброєю), тимчасового (відворотного) ураження людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи на предмети, що її оточують, а також засоби активної оборони, військова та спеціальна техніка, службові тварини;

17) структура прикриття Служби безпеки України – фізична особа - підприємець, юридична особа чи її філія, представництво (відокремлений підрозділ), що створюються та/або використовуються для забезпечення конспірації оперативно-службової діяльності;

9) озброєна особа - особа, яка має при собі вогнепальну чи іншу зброю, або інший предмет, використання якого може завдати значної шкоди життю та здоров’ю людини;

10) сили і засоби Служби безпеки України – співробітники і працівники Служби безпеки України та особи, залучені до конфіденційного співробітництва, гласні та негласні позаштатні працівники, підрозділи, підприємства, установи, організації, заклади, засоби контррозвідки, будівлі, приміщення, транспортні засоби, інформаційні системи та бази даних, технічні засоби, озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні технічні засоби, інше майно, кошти в національній та іноземних валютах, які використовуються для виконання завдань та здійснення функцій Служби безпеки України або для організації чи забезпечення їх здійснення;

16) споживачі – Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, які входять до складу парламентського комітету, Прем’єр-міністр України, визначені ним посадові особи виконавчої влади, члени Кабінету Міністрів України, Голова та члени Центральної виборчої комісії, Секретар та члени Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається інформація щодо викликів і загроз державній безпеці України, здобута або створена Службою безпеки України.

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених в інших законах України.

Стаття 2. Статус Служби безпеки України

1. Служба безпеки України – державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, що забезпечує державну безпеку України.

2. Служба безпеки України є: головним органом із забезпечення державної безпеки; головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю; спеціально уповноваженим державним органом у сфері контррозвідувальної діяльності; національним органом безпеки - спеціально уповноваженим державним органом у сфері забезпечення охорони державної таємниці.

3. Служба безпеки України входить до складу сил безпеки сектору безпеки і оборони, підпорядкована Президенту України, підконтрольна та підзвітна Верховній Раді України в межах, визначених Конституцією України та законами України.

Стаття 3. Завдання Служби безпеки України

1. На Службу безпеки України покладається виконання таких завдань:

1) протидія розвідувально-підривній діяльності проти України;

2) боротьба з тероризмом;

3) контррозвідувальне забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, незалежності, конституційного ладу і системи державного управління, політичного, оборонного, інформаційного і науково-технічного потенціалу, кібербезпеки, економічної та інформаційної безпеки держави, об'єктів критичної інфраструктури, сфери міжнародних відносин;

4) забезпечення охорони державної таємниці.

Стаття 4. Функції Служби безпеки України

1. Для виконання покладених на неї завдань Служба безпеки України здійснює:

1) контррозвідувальну діяльність;

2) оперативно-розшукову діяльність;

3) діяльність із забезпечення охорони державної таємниці.

Стаття 5. Правове регулювання діяльності Служби безпеки України

1. Діяльність Служби безпеки України регулюється Конституцією України, Законом України "Про національну безпеку України", цим Законом та іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також виданими на їх основі актами Президента України і Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства України.

2. Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Закону та/або до законодавства про національну безпеку і оборону України.

Стаття 6. Принципи діяльності Служби безпеки України

1. Служба безпеки України здійснює діяльність, керуючись принципами:

1) верховенства права та поваги до людської гідності;

2) законності;

3) неупередженості та справедливості;

4) рівності всіх перед законом;

5) поваги та неухильного дотримання прав і свобод людини і громадянина;

6) захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави;

7) професіоналізму, відповідальності перед Українським народом;

8) позапартійності, політичної нейтральності та незалежності;

9) поєднання єдиноначальності та субординації;

10) балансу між відкритістю роботи Служби безпеки України та обмеженнями у доступі до інформації про її діяльність, пов’язаними з досягненням законних цілей, які є необхідними у демократичному суспільстві;

11) співрозмірності заходів реагування рівню небезпеки (загрози);

12) балансу інтересів особи, суспільства та держави.

2. За віддання або виконання явно злочинного розпорядження чи наказу співробітник, працівник Служби безпеки України несе відповідальність згідно із законом та звільняється від відповідальності за невиконання таких наказів чи розпоряджень.

3. Незаконне втручання в діяльність Служби безпеки України, її органів, підрозділів і співробітників не допускається.

Стаття 7. Дотримання прав і свобод людини і громадянина в діяльності Служби безпеки України

1. Служба безпеки України, її органи, заклади (підрозділи закладів), установи, а також співробітники та працівники організовують і здійснюють свою діяльність з неухильним дотриманням прав і основоположних свобод людини і громадянина, виявляючи до неї гуманне ставлення, не допускаючи незаконного втручання в її особисте і сімейне життя відповідно до положень Конституції України та законів України, Загальної декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Служба безпеки України у своїй діяльності не допускає: дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

3. Співробітникам та працівникам Служби безпеки України заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати, приховувати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, тортур, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.

4. У разі виявлення дій, зазначених у частині третій цієї статті, кожен співробітник та працівник Служби безпеки України зобов’язаний негайно вжити всіх можливих заходів щодо їх припинення та обов’язково доповісти безпосередньому керівництву про факти катування та наміри їх застосування. У разі приховування фактів катування або інших видів неналежного поводження співробітниками та працівниками Служби безпеки України керівник органу протягом доби з моменту отримання відомостей про такі факти зобов’язаний ініціювати проведення службового розслідування та притягнення винних до відповідальності. У разі виявлення таких дій співробітник та працівник Служби безпеки України зобов’язаний повідомити про це орган досудового розслідування, уповноважений на розслідування відповідних кримінальних правопорушень, вчинених співробітниками та працівниками Служби безпеки України.

5. Тимчасове обмеження прав і свобод людини і громадянина у діяльності Служби безпеки України допускається за ухвалою суду, виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією України і законами України, за обґрунтованої необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань Служби безпеки України та співмірному рівню небезпеки (загрози). Здійснення заходів, що тимчасово обмежують права та свободи людини, має бути негайно припинене, якщо:

1) вичерпано строк здійснення таких заходів;

 2) мета застосування таких заходів досягнута;

 3) немає обґрунтованої необхідності подальшого їх застосування.

6. Неправомірне обмеження законних прав та свобод людини і громадянина співробітником та працівником Служби безпеки України тягне за собою відповідальність винних осіб згідно із законом.

7. Дії органу, закладу (підрозділу закладу), установи, а також співробітника або працівника Служби безпеки України, що тимчасово обмежують права і свободи людини і громадянина, можуть бути оскаржені до суду в порядку, визначеному законом.

РОЗДІЛ ІІ

СТРУКТУРА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 8. Загальна структура і чисельність Служби безпеки України

1. Загальну структуру Служби безпеки України становлять:

1) Центральне управління;

 2) регіональні органи;

 3) органи військової контррозвідки;

 4) заклади (підрозділи закладів);

 5) установи.

2. Організаційна структура Служби безпеки України та організаційно-штатна побудова функціональних підрозділів Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки, закладів (підрозділів закладів) і установ Служби безпеки України визначаються в штатах (штатному розписі) та затверджуються Головою Служби безпеки України.

3. Центральне управління, регіональні органи, органи військової контррозвідки, заклади і установи Служби безпеки України є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, а також рахунки в банках, у тому числі валютні.

4. Для організації і проведення антитерористичних операцій та координації суб’єктів, які здійснюють боротьбу з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій, при Службі безпеки України функціонує Антитерористичний центр.

5. Загальна чисельність Служби безпеки України становить не більше 20 000 штатних посад, крім випадку, передбаченого частиною шостою цієї статті.

6. На період дії воєнного стану загальна (гранична) чисельність Служби безпеки України визначається Мобілізаційним планом України на особливий період.

7. Центральне управління Служби безпеки України:

1) є органом Служби безпеки України, який здійснює керівництво, спрямовує, координує та контролює діяльність регіональних органів, органів військової контррозвідки, закладів (підрозділів закладів) і установ Служби безпеки України, координаційних структур, які функціонують при ньому;

2) складається з функціональних підрозділів, що забезпечують виконання завдань, здійснення функцій та реалізацію повноважень Служби безпеки України, а також структурних підрозділів, що утворюються в їх складі;

3) вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності Служби безпеки України, розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, віднесених до повноважень Служби безпеки України.

8. Регіональні органи та органи військової контррозвідки, заклади (підрозділи закладів) і установи Служби безпеки України підзвітні та підконтрольні Центральному управлінню Служби безпеки України.

9. Керівником Центрального управління Служби безпеки України є Голова Служби безпеки України.

10. Регіональні органи Служби безпеки України створюються і функціонують у відповідних адміністративно-територіальних одиницях України. Дислокація та територіальна юрисдикція регіональних органів Служби безпеки України можуть не збігатися з адміністративно-територіальним поділом України.

11. З урахуванням особливостей безпекового середовища регіональні органи Служби безпеки України та їх структурні підрозділи можуть створюватися і дислокуватися на об'єктах критичної інфраструктури, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

12. Організаційно-штатна структура регіонального органу в межах визначених штатів затверджується Головою Служби безпеки України за поданням керівника регіонального органу та може не збігатися із структурою Центрального управління Служби безпеки України.

13. Органи військової контррозвідки Служби безпеки України здійснюють контррозвідувальне забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. Дислокація та територіальна юрисдикція органів військової контррозвідки Служби безпеки України можуть не збігатися з адміністративно-територіальним поділом України та військово-адміністративним поділом України.

14. Заклади (підрозділи закладів) і установи Служби безпеки України, у тому числі навчальні заклади Служби безпеки України, заклади охорони здоров’я Служби безпеки України, галузевий державний архів Служби безпеки України, наукові, науково-дослідні заклади та установи Служби безпеки України, забезпечують діяльність Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України. Їх особовий склад входить до загальної чисельності Служби безпеки України, передбаченої частиною п’ятою цієї статті.

Стаття 9. Колегія Служби безпеки України

 1. У Службі безпеки України може створюватися колегіальний дорадчий орган – колегія.

2. Положення про колегію Служби безпеки України та її персональний склад затверджуються Головою Служби безпеки України.

3. Перебування членів колегії в партіях, рухах, інших громадських об'єднаннях, що мають політичні цілі, забороняється.

4. Склад колегії формується із забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Стаття 10. Керівництво Служби безпеки України

1. Керівництво діяльністю Служби безпеки України здійснює Голова Служби безпеки України.

2. Голова Служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України.

3. Парламентський комітет проводить співбесіду з кандидатом на посаду Голови Служби безпеки України перед розглядом Верховною Радою України питання про його призначення на посаду в порядку, передбаченому Законом України "Про комітети Верховної Ради України". Верховна Ради України призначає Голову Служби безпеки України на посаду в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.

4. Строк повноважень Голови Служби безпеки України становить шість років.

5. У разі звільнення Голови Служби безпеки України з посади, його смерті або відсутності відомостей про місце його перебування повноваження Голови Служби безпеки України виконує його перший заступник, а в разі його відсутності – один із заступників Голови Служби безпеки України згідно із розподілом обов’язків, до того часу, доки не буде призначено нового Голову Служби безпеки України відповідно до цього Закону.

6. На посаду Голови Служби безпеки України може бути призначений громадянин України, який:

1) має повну вищу освіту;

2) володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови;

3) має ступінь вищої освіти не нижче магістра;

4) має загальний стаж роботи не менше 15 років та досвід роботи на керівних посадах не менше п’яти років;

5) за своїми діловими, професійними та моральними якостями, станом здоров'я спроможний ефективно виконувати відповідні посадові повноваження.

7. Не може бути призначена на посаду Голови Служби безпеки України особа, яка:

1) підпадає під обмеження, встановлені частиною третьою статті 29 цього Закону;

2) упродовж трьох років до дня призначення на посаду Голови Служби безпеки України не проживала безперервно в Україні. У цьому разі вважається, що особа протягом трьох років безперервно проживала в Україні, якщо за цей час вона перебувала за кордоном сумарно не більше 180 днів, до яких не включається час перебування особи у довготерміновому відрядженні у закордонній дипломатичній установі України або у службовому відрядженні від державного органу за кордоном.

8. Не може бути призначена на посаду Голови Служби безпеки України також особа, стосовно якої існують обставини, що унеможливлюють її допуск до державної таємниці.

9. Голова Служби безпеки України:

1) організовує та спрямовує оперативно-службову діяльність Служби безпеки України;

2) забезпечує виконання покладених на Службу безпеки України завдань та контроль за їх виконанням;

3) представляє Службу безпеки України у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також з компетентними органами іноземних держав, до повноважень яких належить здійснення контррозвідувальної, розвідувальної і правоохоронної діяльності, та з міжнародними організаціями;

4) підписує акти Служби безпеки України, дає доручення, які є обов'язковими для виконання співробітниками та працівниками Служби безпеки України;

5) визначає у межах граничної чисельності Служби безпеки України перелік посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Служби безпеки України, співробітниками Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання, державними службовцями;

6) призначає на посади та звільняє з посад співробітників Служби безпеки України, зазначених у частинах другій і четвертій статті 31 цього Закону, із забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

7) присвоює співробітникам Служби безпеки України військове (спеціальне) звання полковника (полковника Служби безпеки України) та визначає порядок присвоєння інших військових (спеціальних) звань, рангів, крім звань вищого офіцерського (начальницького) складу, які присвоюються Президентом України; вносить у встановленому порядку подання про присвоєння звань вищого офіцерського (начальницького) складу;

8) заохочує або накладає дисциплінарні стягнення на співробітників та працівників Служби безпеки України відповідно до закону;

9) нагороджує співробітників та працівників Служби безпеки України, а також інших осіб відомчими заохочувальними відзнаками, вносить в установленому порядку Президенту України подання щодо представлення до відзначення співробітників та працівників Служби безпеки України, а також інших осіб державними нагородами України;

10) ухвалює рішення щодо надання співробітникам Служби безпеки України грошової компенсації пільг та соціальних гарантій, якими вони не можуть скористатися в загальному порядку через загрозу розкриття інформації про їх належність до такого органу;

11) звітує про діяльність Служби безпеки України в порядку, визначеному законом;

12) створює умови служби, які дозволяють жінкам і чоловікам проходити службу з дотриманням рівності прав і можливостей, та забезпечує функціонування дієвих механізмів запобігання і реагування на випадки дискримінації та насильства за ознакою статі;

13) здійснює інші повноваження відповідно до закону.

10. Голова Служби безпеки України має заступників, у тому числі одного першого заступника. Перший заступник Голови Служби безпеки України здійснює координацію контррозвідувальної діяльності Служби безпеки України. Заступники Голови Служби безпеки України виконують повноваження відповідно до розподілу функціональних обов'язків, який затверджується Головою Служби безпеки України.

11. На період тимчасової відсутності Голови Служби безпеки України його повноваження здійснює визначений ним перший заступник або заступник Голови Служби безпеки України.

12. На посаду першого заступника Голови Служби безпеки України може бути призначена особа, яка має досвід служби (роботи) на керівних посадах (від заступника начальника управління і вище) в оперативних підрозділах Служби безпеки України, до повноважень яких віднесено контррозвідувальну діяльність, не менше п’яти років.

13. На посаду керівника оперативного функціонального підрозділу Центрального управління та керівника регіонального органу Служби безпеки України може бути призначена особа, яка має досвід служби (роботи) на керівних посадах у Службі безпеки України або в інших суб’єктах розвідувального співтовариства України не менше п’яти років.

14. Виконання обов’язків за посадами, визначеними частинами дванадцятою та тринадцятою цієї статті, може бути покладено виключно на осіб, які відповідають вимогам, зазначеним у частині шостій цієї статті, та не підпадають під обмеження, зазначені в частинах сьомій і восьмій цієї статті.

15. Голова Служби безпеки України звільняється з посади з таких підстав:

1) закінчення строку повноважень, передбаченого частиною четвертою цієї статті;

2) подання ним письмової заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

3) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

4) досягнення шістдесяти п'яти років;

5) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я згідно з висновком відповідної медичної комісії, що створюється за ініціативою Президента України рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

6) якщо рішенням суду, що набрало законної сили, обмежено його цивільну дієздатність, а також у разі набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього або рішенням суду щодо звільнення його від кримінальної відповідальності;

8) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, накладення стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави;

9) припинення громадянства України або у разі виїзду на постійне місце проживання за межі України;

10) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, ніж передбачені Законом України "Про запобігання корупції", встановлених рішенням суду, що набрало законної сили;

11) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших, передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

12) за поданням Президента України у разі визнання Верховною Радою України роботи Голови Служби безпеки України незадовільною за результатами його щорічного звіту про діяльність Служби безпеки України із зазначенням причин та підстав такого рішення (якщо він перебував на цій посаді не менше року);

13) у разі виявлення факту приховання при призначенні на посаду обставин, визначених частиною третьою статті 29 цього Закону.

16. Голова Служби безпеки України не може бути звільнений з посади з підстав, не передбачених цією статтею.

17. Повноваження Голови Служби безпеки України припиняються у зв'язку із завершенням граничного строку перебування на посаді, смертю або звільненням з посади.

18. У випадках, передбачених частиною п'ятнадцятою або сімнадцятою цієї статті, повноваження Голови Служби безпеки України виконує його перший заступник, а в разі його відсутності - один із заступників Голови Служби безпеки України згідно із розподілом обов’язків, до дня призначення нового Голови Служби безпеки України відповідно до цього Закону.

19. Президент України вносить до Верховної Ради України в порядку, встановленому цією статтею, подання про призначення Голови Служби безпеки України на вакантну посаду впродовж 30 днів з дня її виникнення.

РОЗДІЛ III

 ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 11. Повноваження Служби безпеки України

1. Служба безпеки України, її органи, підрозділи, заклади (підрозділи закладів), установи та співробітники з метою виконання покладених завдань при здійсненні визначених цим Законом функцій у межах компетенції уповноважені:

1) здійснювати контррозвідувальну діяльність;

2) в межах повноважень та у порядку, визначеному законами України, забезпечувати споживачів інформацією, щодо викликів і загроз державній безпеці України, здобутою або створеною Службою безпеки України;

 3) забезпечувати формування та реалізовувати державну політику у сфері охорони державної таємниці та службової інформації;

 4) здійснювати оперативно-розшукові заходи з метою виконання завдань, покладених на Службу безпеки України цим Законом;

5) виявляти, попереджувати та припиняти терористичні акти, що готуються, здійснюються або були здійснені, здійснювати оперативно-бойову діяльність, проводити антитерористичні операції, здійснювати заходи, спрямовані на боротьбу з тероризмом і фінансуванням тероризму, попередження та припинення діяльності на території України терористичних організацій, а також захист посольств і представництв іноземних держав в Україні та їх співробітників від терористичних посягань;

6) здійснювати заходи, спрямовані на попередження та припинення діяльності на території України незаконних збройних і воєнізованих формувань або інших об'єднань, діяльність яких створює загрози державній безпеці України;

 7) здійснювати на підставі рішення суду тимчасове обмеження доступу до визначених (ідентифікованих) інформаційних ресурсів (сервісів) з метою недопущення терористичного акту або ведення розвідувально-підривної діяльності на шкоду Україні, протидії проведенню проти України спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, які використовуються для організації, підготовки, вчинення, фінансування, сприяння або приховування акту несанкціонованого втручання в діяльність об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, з використанням технічних засобів, що встановлюються операторами, провайдерами телекомунікацій та іншими суб'єктами господарювання, у порядку, встановленому законом, а також брати участь у застосуванні санкцій на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України;

8) застосовувати сили та засоби Служби безпеки України за межами України: з метою протидії піратству, проти терористичних організацій, незаконних збройних і воєнізованих формувань та злочинних обʼєднань, якщо дії таких організацій створюють пряму загрозу життю та здоров’ю громадян України або вчинені на території закордонної дипломатичної установи України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває під прапором або з розпізнавальним знаком України або приписано до порту, розташованого в Україні;

 9) здійснювати міжнародне співробітництво, у тому числі за участю Міністерства закордонних справ України, щодо подання пропозицій до комітетів Ради Безпеки Організації Об'є́днаних Націй та до іноземних держав про включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків та розгляду запитів іноземних держав про включення (виключення) до (з) переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; ініціювати згідно із законом включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до (з) переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

10) здійснювати перевірку осіб, які претендують на зайняття посад у Службі безпеки України, а також брати участь у перевірці осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища в органах державної влади, осіб, які мають громадянство (підданство) іншої держави, та осіб без громадянства, запрошених на роботу до державних органів України, в інших перевірках осіб відповідно до законодавства;

 11) брати участь у проведенні контрдиверсійних заходів, здійснювати через відповідні координаційні структури, створені при Службі безпеки України, координацію контрдиверсійних заходів;

12) отримувати, здобувати та обробляти інформацію, створювати та використовувати бази та банки даних, інформаційні масиви, інформаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи, Інтернет-ресурси; вести оперативні обліки;

13) здійснювати у встановленому законодавством порядку архівне зберігання документів Служби безпеки України, Національного архівного фонду;

14) здійснювати заходи, спрямовані на протидію кіберрозвідкам іноземних держав, боротьбу з кібертероризмом і кібершпигунством;

 15) проводити спеціальні інформаційні операції, спрямовані на попередження або припинення загроз державній безпеці України; протидіяти проведенню проти України спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на створення чи реалізацію загроз державній безпеці України та/або підвищення ризиків державної безпеки України;

16) впроваджувати відповідно до наданих центральним органом виконавчої влади у сфері електронних комунікацій технічних вимог до обладнання, устаткування, необхідне для здійснення відповідно до законодавства заходів із зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

 17) вживати заходів з технічного, криптографічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам та виявлення радіовипромінювання передавальних радіоелектронних засобів, функціонування яких становить загрозу державній безпеці України; припиняти використання на території України передавальних радіоелектронних засобів та інших пристроїв, функціонування яких створює загрози державній безпеці України чи передумови до витоку інформації з обмеженим доступом, а також радіовипромінювань радіоелектронних засобів, що використовуються у протиправних цілях;

 18) з метою виконання завдань, реалізації функцій та у порядку, передбаченому цим Законом, використовувати і застосовувати фізичний вплив (силу), спеціальні засоби та зброю;

19) вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України, перевіряти у зв'язку з цим документи, що посвідчують їх особу, а також проводити огляд осіб, їхніх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності (із подальшим повідомленням негайно, але не пізніше 24 годин прокурора про проведений огляд осіб, їхніх речей і транспортних засобів);

20) здійснювати освітню, наукову, науково-технічну та науково-організаційну діяльність, виконувати наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки, виступати замовниками таких робіт;

21) здійснювати техніко-криміналістичне забезпечення контррозвідувальної, оперативно-розшукової, антитерористичної, оперативно-бойової діяльності;

 22) проводити спеціальні вибухотехнічні роботи з пошуку, виявлення, діагностики, локалізації, розспорядження та знешкодження вибухових пристроїв;

 23) проводити розвідувальні заходи з метою отримання інформації в інтересах контррозвідки;

24) використовувати з наступним відшкодуванням відповідно до закону заподіяної матеріальної шкоди засоби зв'язку, транспортні засоби та інше майно, що належать юридичним та фізичним особам, за згодою таких осіб;

 25) забезпечувати безпеку сил та засобів Служби безпеки України;

 26) брати участь у заходах планування у сферах національної безпеки і оборони України;

27) розробляти, створювати, закуповувати, програмувати, модернізувати, пристосовувати озброєння, боєприпаси, спеціальну та іншу техніку, засоби спеціального зв’язку і спеціальні технічні засоби;

 28) брати участь у перевірці та оцінцюванні захищеності об’єктів критичної інфраструктури, протидії актам несанкціонованого втручання в діяльність об’єктів критичної інфраструктури;

 29) брати участь у розробці та проведенні заходів, що стосуються в'їзду осіб в Україну та виїзду за кордон у встановленому законом порядку, перебування на її території іноземців та осіб без громадянства, а також з питань забезпечення прикордонного режиму;

30) брати участь у заходах державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання;

31) брати участь у виявленні активів, набуття чи використання яких пов’язані з терористичною або розвідувально-підривною діяльністю на шкоду Україні; ініціювати в судовому порядку питання надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, за зверненням особи, яка може документально підтвердити наявність виняткових умов, викладених у відповідних резолюціях Ради Безпеки Організації Об'є́днаних Націй , або потреби в покритті основних та надзвичайних витрат;

 32) використовувати співробітників Служби безпеки України під прикриттям, гласних і негласних позаштатних працівників, а також виготовляти, придбавати або іншим чином набувати та використовувати спеціально виготовлені речі, документи (засоби прикриття), заздалегідь ідентифіковані або несправжні (імітаційні) засоби, що зашифровують сили та засоби Служби безпеки України, організовувати та забезпечувати створення, діяльність, використання, припинення структур прикриття Служби безпеки України, використовувати посади прикриття, а також вживати інших заходів забезпечення конспірації;

 33) відряджати, направляти із залишенням на службі у Службі безпеки України співробітників Служби безпеки України до інших державних органів та міжнародних організацій;

 34) використовувати добровільну допомогу фізичних та юридичних осіб, у тому числі на договірних засадах;

35) сприяти забезпеченню охорони державного кордону, режиму воєнного, надзвичайного стану та особливого періоду в разі їх оголошення, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що становлять загрозу державній безпеці України; брати участь у заходах оборони України;

36) залучати осіб до конфіденційного співробітництва на добровільній основі в порядку, визначеному законодавством;

37) залучати спеціалістів, експертів та фахівців за їх згодою, у тому числі на договірній основі;

38) забезпечувати мобілізаційну готовність органів, підрозділів, закладів (підрозділів закладів), установ Служби безпеки України;

39) заохочувати та винагороджувати співробітників Служби безпеки України та інших осіб за заслуги чи сприяння у забезпеченні державної безпеки України;

40) мати відомчу символіку, відомчі заохочувальні відзнаки, у тому числі відзнаки «Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя».

2. Служба безпеки України, її органи, відповідні підрозділи, заклади (підрозділи закладів), установи та співробітники з метою виконання покладених завдань при здійсненні визначених цим Законом функцій в межах компетенції також реалізують повноваження, визначені законами України «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про боротьбу з тероризмом» та іншими законами України.

3. Забороняється залучення оперативних підрозділів та їх співробітників до проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях, не пов'язаних з виконанням завдань та реалізацією функцій Служби безпеки України.

4. У визначених законодавством випадках реалізація окремих повноважень, передбачених цією статтею, може покладатися на працівників Служби безпеки України.

5. Форми, методи і засоби реалізації Службою безпеки України своїх повноважень визначаються законодавством, у тому числі актами Служби безпеки України, зміст яких може становити державну таємницю. Застосування відповідних форм, методів і засобів має бути адекватним рівню загрози та не повинно мати на меті заподіяння шкоди життю та здоров'ю людини, приниження її честі та гідності, а також заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.

6. Служба безпеки України видає нормативно-правові та розпорядчі акти, організовує та контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Служби безпеки України, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації. Нормативно-правові акти Служби безпеки України з питань контррозвідувальної, оперативно-розшукової діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці, що зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, незалежно від характеру та ступеня секретності відомостей, що в них містяться, підлягають державній реєстрації з урахуванням особливостей визначених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Залучення осіб до конфіденційного співробітництва

1. У ході виконання завдань та реалізації повноважень, визначених цим Законом, Служба безпеки України має право залучати повнолітніх дієздатних осіб до конфіденційного співробітництва в порядку та на умовах, визначених актами Служби безпеки України. За бажанням особи конфіденційне співробітництво може бути оформлене письмовою угодою.

 2. Інформація про осіб, які залучені або залучалися до конфіденційного співробітництва, а також результати такого співробітництва становлять державну таємницю і підлягають захисту.

3. Особи, які залучені або залучалися до конфіденційного співробітництва Службою безпеки України, зобов’язані зберігати і не розголошувати відомості, що стали їм відомі в результаті такого співробітництва, та вживати всіх можливих заходів щодо їх надійного захисту.

4. У разі виникнення загроз життю та здоров’ю осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, та членів їх сімей, пов’язаних з виконанням завдань Служби безпеки України, Служба безпеки України здійснює заходи щодо забезпечення їх захисту та безпеки в порядку, передбаченому законодавством.

5. Особи, залучені до конфіденційного співробітництва, можуть отримувати від Служби безпеки України винагороду, а також заохочення та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням такими особами завдань, покладених на Службу безпеки України, у порядку, визначеному актами Служби безпеки України.

6. Служба безпеки України може здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, у порядку, визначеному законодавством.

7. Особи, залучені до конфіденційного співробітництва, які брали участь у виконанні завдань Служби безпеки України під час воєнного конфлікту чи проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, інших заходів в умовах особливого періоду, мають право на отримання у визначеному законодавством порядку статусу ветерана війни та пов’язаних з ним пільг і виплат, а в разі смерті (загибелі), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, – на призначення та виплату одноразової грошової допомоги, медичне забезпечення в розмірах і порядку, визначених для співробітників Служби безпеки України, та у спосіб, що унеможливлюватиме розкриття факту їх конфіденційного співробітництва із Службою безпеки України.

8. У разі затримання, арешту або засудження за межами України осіб, які залучені до конфіденційного співробітництва, у зв’язку із здійсненням заходів, пов’язаних із виконанням завдань Служби безпеки України, держава вживає можливих заходів для їх звільнення. Майнові збитки, завдані залученим до конфіденційного співробітництва особам, у зв’язку з виконанням ними завдань Служби безпеки України, відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Служби безпеки України.

9. Залучені Службою безпеки України до конфіденційного співробітництва особи, які не є громадянами України та які зробили вагомий внесок у розвиток Української держави, за клопотанням Голови Служби безпеки України можуть бути прийняті до громадянства України за спрощеною процедурою або отримати статус біженця в Україні чи притулок в Україні.

10. Забороняється передавати і розголошувати відомості про факт залучення Службою безпеки України особи до конфіденційного співробітництва. Доступ до такої інформації може надаватися у виключних випадках у порядку, визначеному законом.

Стаття 13. Збирання та отримання інформації Службою безпеки України

 1. Для забезпечення виконання покладених на Службу безпеки України завдань її силами та засобами відповідно до закону здійснюється збирання та отримання інформації, у тому числі персональних даних, шляхом:

1) здійснення моніторингу джерел інформації, а також інших заходів, спрямованих на збирання інформації;

2) отримання у встановленому порядку на безоплатній основі інформації від правоохоронних та інших державних органів, військових формувань, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

3) здійснення обміну інформацією, у тому числі розвідувальною, з розвідувальними органами у порядку, визначеному спільними актами.

2. Отримання Службою безпеки України інформації може здійснюватися на підставі запиту, підписаного Головою Служби безпеки України, його заступником, керівником або заступником керівника функціонального підрозділу Центрального управління Служби безпеки України або регіонального органу Служби безпеки України. Орган державної влади, якому адресовано зазначений запит, зобов'язаний протягом п’яти робочих днів надати Службі безпеки України запитувану інформацію. У разі неможливості надання запитуваної інформації такий орган державної влади повинен невідкладно у письмовій формі повідомити про це підрозділ Служби безпеки України, який звернувся із запитом, з обґрунтуванням причин неможливості надання інформації. Служба безпеки України за зверненням відповідного органу державної влади може продовжити строк надання інформації, але не більше ніж на п’ять робочих днів.

 3. Для отримання інформації Служба безпеки України може використовувати: спеціальні методи і засоби збирання інформації, у тому числі спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації; прямий доступ до автоматизованих інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних, держателем (адміністратором) яких є правоохоронні, державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації будь-якої форми власності, а також одержувати від них копії інформаційних фондів зазначених систем з їх оновленням у режимі реального часу. Порядок доступу Служби безпеки України до автоматизованих інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних, документів, інших матеріальних носіїв інформації правоохоронних та розвідувальних органів України, а також порядок взаємодії з інших питань визначаються спільними актами Служби безпеки України та таких органів. Зберігання, використання, поширення, охорона такої інформації здійснюється відповідно до закону.

4. В інтересах національної безпеки, з метою попередження та припинення посягань на державний суверенітет, конституційний лад і територіальну цілісність України, злочинів проти миру та безпеки людства, протидії тероризму та розвідувально-підривній діяльності, захисту прав і свобод інших осіб Служба безпеки України також може отримувати:

 1) інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі про отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо;

 2) інформацію від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб.

5. Отримання інформації, що містить банківську таємницю або міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність", Законом України "Про депозитарну систему України" з урахуванням положень частини другої цієї статті.

6. З метою ідентифікації осіб або отримання у невідкладних випадках інших необхідних для виконання покладених на неї завдань даних Служба безпеки України має право на підставі запиту, оформленого відповідно до частини другої цієї статті, одержувати безпосередній доступ до стаціонарних та рухомих систем і приладів радіоконтролю, аудіо-, відео- та аудіо/відеоспостереження, а також до відповідних матеріальних носіїв інформації, що належать фізичним особам та/або підприємствам, установам, організаціям недержавної форми власності, – за їх згодою чи за рішенням суду, якщо законом передбачено надання такого дозволу судом.

7. Для аналізу інформації, зазначеної у частині шостій цієї статті, Служба безпеки України може використовувати програмне забезпечення, яке дає можливість встановлювати місцезнаходження, розпізнавати та ідентифікувати об'єкти і використовувати на безоплатній основі програмне забезпечення, що застосовується фізичними або юридичними особами.

8. Запит, зазначений у частині шостій цієї статті, може бути адресований держателю (адміністратору) відповідних систем чи ресурсів або особі, яка здійснює користування чи має доступ до них.

9. Отримання розвідувальної інформації, необхідної для виконання завдань, покладених на Службу безпеки України, здійснюється у порядку, встановленому законом. Порядок доступу Служби безпеки України до інформаційних ресурсів та отримання інформації з інформаційних фондів розвідувальних органів України визначається спільними нормативно-правовими актами Служби безпеки України та відповідних розвідувальних органів України з урахуванням норм Закону України «Про розвідку».

Стаття 14. Підстави та порядок тимчасового обмеження прав і свобод людини і громадянина

1. Підстави та порядок обмеження Службою безпеки України прав осіб на свободу та особисту недоторканність, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також прав осіб на недоторканість житла, сімейного й особистого життя визначаються Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про контррозвідувальну діяльність», Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», Законом України «Про боротьбу з тероризмом», Законом України "Про розвідку" та цим Законом.

2. Шкода, заподіяна незаконними рішеннями, діями, бездіяльністю Служби безпеки України та її посадових (службових) осіб правам, свободам та законним інтересам фізичних і юридичних осіб, підлягає відшкодуванню у встановленому порядку.

Стаття 15. Надання, зберігання та використання інформації, пов’язаної з оперативно-службовою діяльністю Служби безпеки України

1. Здобута та оброблена Службою безпеки України інформація, що стосується викликів та загроз державній безпеці України, та інша зібрана чи отримана під час оперативно-службової діяльності інформація використовуються Службою безпеки України для виконання визначених цим Законом завдань.

 2. Зазначена у частині першій цієї статті інформація надається:

1) споживачам у частині, щодо викликів та загроз державній безпеці України, у порядку визначеному цим Законом та актами Президента України;

2) суб'єктам, зазначеним у частині другій статті 5 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність", у порядку, визначеному їх спільними із Службою безпеки України актами;

3) суб'єктам загальнодержавної системи забезпечення контррозвідувального режиму в обсязі, необхідному для виконання ними завдань і функцій у сфері забезпечення контррозвідувального режиму в Україні, у порядку, визначеному законодавством.

3. Зазначена у частині першій цієї статті інформація може бути передана іншому державному органу, підприємству, установі, організації з дотриманням вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

 4. У разі виявлення Службою безпеки України в ході оперативно-службової діяльності ознак кримінального правопорушення здійснюється інформування відповідного органу досудового розслідування з урахуванням положень Закону України «Про контррозвідувальну діяльність».

 5. Окремі відомості, що належать до зазначеної у частині першій цієї статті інформації, за рішенням Голови Служби безпеки України та у встановлених актами Служби безпеки України порядку і обсягах можуть оприлюднюватися через засоби масової інформації або в інший спосіб.

6. Зазначена у частині першій цієї статті інформація, а також інформація, пов’язана з оперативно-службовою діяльністю Служби безпеки України, не надається та не оприлюднюється, якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що її надання або оприлюднення створить реальні чи потенційні загрози державній безпеці України, життю чи здоров'ю людини. Голова Служби безпеки України, його заступники або уповноважені керівники можуть відмовити в наданні та/або оприлюдненні такої інформації, якщо таке надання або оприлюднення створює загрози власній безпеці та безпеці оперативно-службової діяльності Служби безпеки України.

 7. Обробка і зберігання зазначеної у частині першій цієї статті інформації здійснюються в порядку та строки, визначені законом. Матеріальні носії такої інформації обліковуються, обробляються, використовуються, передаються, зберігаються, змінюються, знеособлюються і знищуються в порядку, встановленому актами Служби безпеки України.

 8. Матеріальні носії зазначеної у частині першій цієї статті інформації, що не підлягає знищенню відповідно до цього або інших законів України, і втратила своє значення для практичного використання Службою безпеки України, але має значущість для суспільства чи держави, наукову або історичну цінність, є специфічним видом архівних документів, які потребують особливих умов їх зберігання і використання відомостей, що в них містяться. Архівні документи Служби безпеки України передаються на постійне зберігання до Галузевого державного архіву Служби безпеки України.

Стаття 16. Прикриття оперативно-службової діяльності Служби безпеки України

1. Виключно з метою протидії розвідувально-підривній діяльності проти України, боротьби з тероризмом та контррозвідувального забезпечення державного суверенітету і незалежності, територіальної цілісності, конституційного ладу і системи державного управління, політичного, оборонного, інформаційного і науково-технічного потенціалу, безпеки населення, кібербезпеки та інформаційної безпеки держави, об'єктів критичної інфраструктури в рамках контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності Служба безпеки України може виготовляти (створювати) або іншим чином набувати та використовувати спеціально виготовлені речі і документи (далі - засоби прикриття), заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби, структури прикриття. Використання засобів прикриття або структур прикриття з іншою метою забороняється. Засоби прикриття, заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби та структури прикриття використовуються Службою безпеки України для зашифровування сил та засобів Служби безпеки України.

2. Засоби прикриття та заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби можуть містити повністю або частково несправжні відомості про події, явища, факти, у тому числі персональні та/або біометричні дані, мати ознаки і властивості справжніх об'єктів, які вони заміщують.

3. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які є замовниками або самостійно виготовляють речі, документи або їх бланки, надають Службі безпеки України відповідні бланки (зразки) документів або самостійно виготовляють на їх вимогу засоби прикриття, заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби, а також забезпечують внесення відомостей або даних до автоматизованих інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних на строк використання засобів прикриття.

4. Структури прикриття можуть створюватися, використовуватися та припинятися за відповідними рішеннями Служби безпеки України повністю або частково за рахунок бюджетних коштів, призначених на утримання і забезпечення діяльності Служби безпеки України, коштів з інших джерел, які використовуються для забезпечення конспірації, у будь-яких організаційних формах із внесенням до статутних документів цих структур відомостей, які повністю або частково приховують справжню інформацію. За згодою власників або керівників відповідних юридичних осіб структури прикриття можуть створюватись у формі філій, відділень, інших підрозділів наявних юридичних осіб незалежно від форми власності.

5. Майно структур прикриття, що створені за бюджетні кошти, є державною власністю. Кошти, отримані від діяльності структур прикриття або реалізації їхнього майна, використовуються Службою безпеки України виключно для виконання завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом, або зараховуються до Державного бюджету України. Фінансовий контроль за такою діяльністю здійснюється відповідно до закону.

6. Набування, виготовлення, облік, зберігання, використання засобів прикриття, заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів, використання коштів та майна структур прикриття здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

Стаття 17. Обробка та захист інформації про Службу безпеки України та її оперативно-службову діяльність

 1. Інформація, зазначена у частині першій статті 15 цього Закону, обробляється Службою безпеки України, у тому числі з використанням електронного документообігу, та захищається відповідно до законодавства в порядку, визначеному актами Служби безпеки України.

 2. Для забезпечення конспірації персональні дані співробітників та працівників Служби безпеки України, які містяться в базах персональних даних державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, можуть оброблятися Службою безпеки України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 3. Працівники (службовці) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що є власниками, розпорядниками або володільцями автоматизованих інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних, у яких міститься інформація про співробітників Служби безпеки України та її оперативно-службову діяльність, за розголошення відомостей, що були їм довірені або стали відомі у зв'язку із виконанням службових обов'язків, несуть визначену законом відповідальність.

4. Інформація про оперативно-службову діяльність Служби безпеки України, про методи, сили і засоби Служби безпеки України, забезпечення споживачів інформацією, про взаємодію Служби безпеки України з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями належить до таємної інформації та підлягає віднесенню у встановленому законом порядку до державної таємниці.

5. Інформація про оперативно-службову діяльність Служби безпеки України не підлягає оприлюдненню та наданню на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", а також на інші звернення та запити, крім звернень парламентського комітету, оформлених відповідно до вимог до обігу інформації з обмеженим доступом.

Стаття 18. Умови та межі використання і застосування співробітниками Служби безпеки України заходів примусу

1. Співробітник Служби безпеки України з метою виконання завдань Служби безпеки України, визначених цим Законом, у межах повноважень, у виняткових випадках має право застосовувати заходи примусу, до яких належать:

1) фізичний вплив (сила);

2) застосування спеціальних засобів;

3) застосування вогнепальної зброї.

2. Застосування заходів примусу має бути пропорційним рівню загрози.

3. Співробітники Служби безпеки України мають право зберігати, носити, використовувати та застосовувати спеціальні засоби і вогнепальну зброю лише за умови проходження ними спеціальної підготовки.

4. Заходом фізичного впливу є застосування будь-якої фізичної сили, у тому числі спеціальних прийомів боротьби (рукопашного бою), з метою припинення протиправних діянь (дій або бездіяльності) правопорушника.

5. Спеціальний засіб – це пристрій, прилад, предмет, спеціально виготовлений, конструктивно призначений і технічно придатний для захисту людей від ураження різними предметами (у тому числі зброєю), тимчасового (відворотного) ураження людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи на предмети, що її оточують, а також засоби активної оборони, військова та спеціальна техніка, службові тварини з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів та службових тварин.

6. Не є заходом примусу використання співробітником Служби безпеки України засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів, засобів, що унеможливлюють ідентифікацію особи, та іншого спеціального екіпірування).

7. Співробітник Служби безпеки України зобов'язаний зупинити застосування певного виду заходу примусу до особи в момент досягнення очікуваного результату, а також за необхідності – надати їй домедичну допомогу та забезпечити можливість надання медичної допомоги.

8. В особливий період, під час дії воєнного стану, проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії співробітники Служби безпеки України мають право застосовувати військову та спеціальну (спеціального призначення) техніку.

9. Перевищення співробітником Служби безпеки України своїх повноважень під час застосування заходів примусу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

10. Використання та застосування спеціальних засобів, вогнепальної зброї співробітниками Служби безпеки України здійснюються відповідно до закону. Порядок зберігання і носіння спеціальних засобів, вогнепальної зброї та боєприпасів, що є на озброєнні Служби безпеки України, їх переліки (номенклатури) встановлюються актами Служби безпеки України.

11. Заборонено використання та застосування заходів примусу до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків учинення ними групового та/або збройного нападу чи опору якщо відвернення чи припинення відповідного нападу чи опору неможливо досягнути іншими засобами або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров'ю співробітника Служби безпеки України або іншої особи.

Стаття 19. Порядок застосування заходів примусу

1. Співробітник Служби безпеки України зобов'язаний заздалегідь попередити особу про застосування заходів примусу і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги співробітника, крім випадку, якщо зволікання може спричинити посягання на життя і здоров'я особи та/або співробітника Служби безпеки України чи інші тяжкі наслідки, або якщо в ситуації, що склалася, таке попередження є невиправданим чи неможливим.

2. У разі неможливості уникнути застосування заходу примусу такий захід не повинен перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на Службу безпеки України завдань, і має зводитися до мінімізації завдання шкоди життю та здоров'ю особи, яка вчинила правопорушення, та життю або здоров'ю інших осіб. Співробітник Служби безпеки України зобов'язаний у разі завдання фізичної шкоди вжити заходів щодо надання невідкладної домедичної допомоги особі, яка постраждала в результаті застосування заходу примусу.

3. Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до великої групи людей – через гучномовні установки, підсилювачі звуку.

4. Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються співробітником Служби безпеки України з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення.

Стаття 20. Застосування фізичного впливу (сили)

1. Співробітник Служби безпеки України з метою виконання завдань Служби безпеки України, визначених цим Законом, у виняткових випадках має право застосовувати фізичний вплив (силу), у тому числі спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою), для:

1) забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб;

2) припинення правопорушення;

3) затримання особи, яка вчинила правопорушення;

4) обмеження доступу до місця та/або на об'єкт, що перебуває під охороною, або з метою проникнення до захопленого терористами чи іншими озброєними особами об'єкта (у тому числі публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи).

2. Співробітник Служби безпеки України зобов'язаний негайно повідомити (усно або письмово) начальника (керівника) або заступника начальника (керівника) функціонального підрозділу Центрального управління, регіонального органу, закладу (підрозділу закладу), установи Служби безпеки України, в якій він проходить службу, про завдання особі тілесних ушкоджень, або ушкоджень що спричинили каліцтва або смерті внаслідок застосування фізичного впливу (сили).

Стаття 21. Застосування та використання спеціальних засобів

 1. Співробітники Служби безпеки України під час виконання завдань Служби безпеки України, визначених цим Законом, у випадках, визначених цією статтею, можуть застосовувати такі спеціальні засоби:

 1) гумові та пластикові кийки для:

 а) відбиття нападу на співробітника Служби безпеки України, іншу особу та/або об'єкт, що перебуває під охороною (у тому числі тимчасово на час проведення контррозвідувальних, оперативно-розшукових заходів та процесуальних дій), відомчий транспорт;

 б) затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить злісну непокору законній вимозі співробітника Служби безпеки України;

 2) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії для:

 а) відбиття нападу на співробітника Служби безпеки України, іншу особу та/або об'єкт, що перебуває під охороною (у тому числі тимчасово на час проведення контррозвідувальних, оперативно-розшукових заходів та процесуальних дій), відомчий транспорт;

 б) відбиття нападу тварини, яка загрожує життю або здоров'ю співробітника Служби безпеки України, іншої особи;

 3) кайданки та інші засоби обмеження рухомості:

 а) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір співробітнику Служби безпеки України або намагається втекти;

 б) під час затримання особи;

 в) під час конвоювання (доставляння) затриманого або заарештованого;

 г) якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі або оточуючим;

 ґ) під час проведення процесуальних дій з особою у випадках, якщо вона може створити реальну небезпеку оточуючим або собі;

 4) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, – для відбиття нападу на співробітника Служби безпеки України, іншу особу та/або об'єкт, що перебуває під охороною (у тому числі тимчасово на час проведення контррозвідувальних, оперативно-розшукових заходів та процесуальних дій), відомчий транспорт;

 5) засоби примусової зупинки транспорту – для примусової зупинки транспортного засобу, якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю чи здоров'ю людини;

 6) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби для:

 а) маркування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;

 б) маркування речових доказів з метою подальшого виявлення та затримання осіб, причетних до кримінального правопорушення;

 7) службових собак під час:

 а) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;

 б) конвоювання (доставляння) затриманої або заарештованої особи;

 в) охорони об'єктів Служби безпеки України;

 г) відбиття нападу на особу та/або співробітника Служби безпеки України, а також на об'єкт, що перебуває під охороною (у тому числі тимчасово на час проведення контррозвідувальних, оперативно-розшукових заходів та процесуальних дій), відомчий транспорт;

 ґ) здійснення заходів, пов'язаних із протидією тероризму;

 8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу для:

 а) відбиття нападу на співробітника Служби безпеки України, іншу особу та/або об'єкт, що перебуває під охороною (у тому числі тимчасово на час проведення контррозвідувальних, оперативно-розшукових заходів та процесуальних дій), відомчий транспорт;

б) затримання особи, яка чинить збройний опір, або за наявності обґрунтованої інформації стосовно такої особи, що свідчить про можливість вчинення нею такого опору, з метою змусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), на якій вона перебуває;

в) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, у тому числі внаслідок вчинення терористичного акту;

 9) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень для:

 а) затримання особи;

 б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, у тому числі внаслідок вчинення терористичного акту;

 в) руйнування перешкод і примусового відчинення та проникнення на об’єкт (у тому числі публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи, транспортний засіб тощо);

 10) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, для:

 а) захисту від нападу, що загрожує життю та здоров'ю людини, у тому числі співробітника Служби безпеки України;

 б) відбиття збройного нападу на об'єкт, що перебуває під охороною (у тому числі тимчасово на період проведення контррозвідувальних, оперативно-розшукових заходів та процесуальних дій), відомчий транспорт, конвой, житлове та нежитлове приміщення, а також для звільнення їх у разі захоплення;

 в) затримання особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину і намагається втекти;

 г) затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти після затримання, арешту або з-під варти;

 ґ) затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров'ю людини, у тому числі співробітника Служби безпеки України;

 д) подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил;

 е) знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров'ю людини;

 є) відбиття групового нападу;

 11) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами, для:

 а) забезпечення маскування дій співробітника Служби безпеки України, спрямованих на затримання особи, яка чинить збройний опір, або за наявності обґрунтованої інформації стосовно такої особи, що свідчить про можливість вчинення нею такого опору, або для примушування такої особи до залишення території (транспортного засобу, будівлі, споруди, земельної ділянки), на якій вона перебуває;

 б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, у тому числі внаслідок вчинення терористичного акту;

 12) бронемашини та інші спеціальні (спеціалізовані) транспортні засоби для:

 а) відбиття групового нападу;

 б) примусової зупинки транспортного засобу, якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю чи здоров'ю людини;

 в) затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;

 г) звільнення шляху для руху співробітників Служби безпеки України під час реалізації завдань, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 3 цього Закону, у разі блокування їх напрямку руху іншими транспортними засобами, перешкодами тощо;

 13) водні і повітряні (безпілотні повітряні) судна для:

 а) забезпечення здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з тероризмом (у тому числі під час реалізації попереджувальних, режимних, організаційних, виховних та інших заходів);

 б) припинення діяльності на території України незаконних збройних і воєнізованих формувань, інших організацій, груп та осіб, діяльність яких створює загрозу державній безпеці України;

 14) засоби радіоелектронної протидії (радіоелектронного придушення) для:

 а) забезпечення здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з тероризмом (у тому числі під час реалізації попереджувальних, режимних, організаційних, виховних та інших заходів);

 б) припинення діяльності на території України незаконних збройних і воєнізованих формувань, інших організацій, груп та осіб, діяльність яких створює загрозу державній безпеці України;

в) захисту об’єктів Служби безпеки України та маскування дій співробітників Служби безпеки України.

 2. Співробітнику Служби безпеки України заборонено:

 1) наносити удари гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт;

 2) під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидання і відстрілювання гранат у натовп, повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин;

 3) відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в напрямку голови людини;

 4) застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення, а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях;

 5) застосовувати кайданки більше ніж дві години безперервно або без послаблення їх тиску.

 3. Застосування малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є виправданим, якщо шкода, заподіяна правам та інтересам, які охороняються законом, є меншою, ніж шкода, яку вдалося відвернути.

4. Дозволяється самостійне виготовлення та використання малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень співробітником Служби безпеки України, за умови проходження ним відповідної спеціальної підготовки та дотримання правил проведення вибухових робіт у порядку, визначеному актами Служби безпеки України.

5. Допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

6. Співробітник Служби безпеки України зобов'язаний негайно повідомити (в усній або письмовій формі) начальника (керівника) або заступника начальника (керівника) функціонального підрозділу Центрального управління, регіонального органу, закладу (підрозділу закладу), установи Служби безпеки України, в якій він проходить службу, про завдання особі тілесних ушкоджень, або ушкоджень що спричинили каліцтво або смерть внаслідок застосування спеціального засобу.

7. Співробітники Служби безпеки України, а також особи, звільнені із служби у Службі безпеки України у зв’язку із закінченням строку контракту, за станом здоров’я, за віком (у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на службі), у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі, через сімейні обставини, у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця), у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування близькій особі, за власним бажанням (для співробітників кадрового складу), для забезпечення власної безпеки мають право придбавати у власність, зберігати, носити, застосовувати та використовувати пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

Стаття 22. Застосування та використання вогнепальної зброї

1. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу.

 2. Співробітник Служби безпеки України може застосовувати вогнепальну зброю виключно для:

 1) відбиття нападу в разі загрози його життю чи здоров'ю;

 2) захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров'ю;

 3) звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі, у тому числі внаслідок вчинення терористичного акту;

 4) відбиття нападу на об'єкт, що перебуває під охороною (у тому числі тимчасово на час проведення контррозвідувальних, оперативно-розшукових заходів та процесуальних дій), відомчий транспорт, конвой, житлове та нежитлове приміщення, а також звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення;

 5) затримання особи під час вчинення нею тяжкого або особливо тяжкого злочину, яка намагається втекти;

 6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю та здоров’ю інших осіб, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю або здоров'ю людини та/або співробітника Служби безпеки України;

 7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людини та/або співробітника Служби безпеки України;

 8) знешкодження терористів;

 9) звільнення захоплених об’єктів вищих органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури, що мають важливе значення для національної безпеки, від осіб, які чинять збройний опір та/або щодо яких наявна обґрунтована інформація щодо наявності в них зброї (інших засобів, використання яких загрожує життю та здоров’ю людей).

 3. Співробітник Служби безпеки України має право застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір її застосування.

4. Попередження про намір застосування зброї може здійснюватися одним з таких способів:

1) подання відповідної голосової команди;

2) демонстрація або діставання вогнепальної зброї;

3) здійснення попереджувального пострілу (у безпечному напрямку).

5. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається:

 1) при спробі особи, яку затримує співробітник Служби безпеки України із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;

 2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортного засобу або іншого засобу, що загрожує життю чи здоров'ю особи;

 3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;

 4) якщо особа чинить збройний опір;

 5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю;

 6) для знешкодження терористів та інших осіб, коли їхні дії реально загрожують життю та здоров'ю заручників, учасників антитерористичної операції, спеціальної операції, спеціального або оперативно-бойового заходу, а також інших осіб;

 7) для знешкодження озброєних осіб або осіб, стосовно яких наявна обґрунтована інформація щодо наявності в них зброї (інших засобів, використання яких загрожує життю та здоров’ю людей), якщо попередження про застосування стосовно них зброї створить реальну загрозу життю та здоров’ю людей та/або співробітників Служби безпеки України.

6. Співробітник Служби безпеки України має право застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, щоє необхідною і достатньою в такій обстановці для негайного відвернення чи припинення збройного нападу та/або опору.

7. У разі знешкодження терористів, які загрожують життю та здоров’ю заручників, ступінь заподіяння шкоди має бути гарантованим для відвернення загрози.

8. Співробітнику Служби безпеки України заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоду іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу, подолання збройного опору або крайньої необхідності.

9. Співробітник Служби безпеки України має право взяти до рук вогнепальну зброю і привести її в готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.

10. Під час затримання особи, стосовно якої у співробітника Служби безпеки України виникла підозра у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також під час перевірки документів у такої особи співробітник Служби безпеки України має право привести в готовність вогнепальну зброю та попередити особу про можливість її застосування.

 11. Співробітник Служби безпеки України має право використати вогнепальну зброю для подання сигналу тривоги, виклику допоміжних сил або для знешкодження тварини, яка загрожує (або існує висока імовірність здійснення нею нападу) життю чи здоров'ю співробітника Служби безпеки України або іншої особи.

 12. Співробітник Служби безпеки України зобов'язаний негайно (в усній або письмовій формі) повідомити начальника (керівника) функціонального підрозділу Центрального управління, регіонального органу, закладу (підрозділу закладу), установи Служби безпеки України, в якій він проходить службу, про застосування (використання) вогнепальної зброї.

Примітка. Під озброєною особою в цьому Законі слід розуміти особу, яка має при собі вогнепальну чи іншу зброю або інший предмет, використання якого може завдати значної шкоди життю та здоров’ю людини.

Стаття 23. Захист об'єктів Служби безпеки України

1. Служба безпеки України відповідно до чинного законодавства України уповноважена здійснювати заходи з фізичного, спеціального та інженерно-технічного захисту (далі – заходи захисту) своїх сил та засобів. З цією метою в Центральному управлінні та в регіональних органах Служби безпеки України утворюються та функціонують підрозділи, на які покладається реалізація повноважень із забезпечення захисту та охорони сил та засобів Служби безпеки України.

2. Співробітники підрозділів, на які покладається реалізація повноважень із забезпечення захисту та охорони сил та засобів Служби безпеки України, під час виконання покладених на них обов’язків мають право:

1) здійснювати (за умови наявності доступного для вільного візуального сприйняття особами попередження) відео-, фото- або аудіоспостереження та фіксацію, обробляти та зберігати отриману інформацію;

2) використовувати засоби інженерно-технічного захисту, технічні засоби захисту та охорони, службових (сторожових) собак;

3) здійснювати перевірку документів та поверхову перевірку осіб, огляд транспортних засобів, які мають намір потрапити на охоронювану територію, з’ясовувати підстави для перебування на такій території;

4) припиняти та обмежувати здійснення відео-, фото- або аудіофіксації об’єктів захисту, застосування радіовипромінювальних та радіоприймальних пристроїв;

5) припиняти спроби несанкціонованого доступу до майна та проникнення на об’єкти, що відносяться до сил та засобів Служби безпеки України, всупереч установленому порядку, затримувати осіб, які вчиняють такі спроби або здійснюють інші правопорушення, за які законом передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність, до прибуття групи реагування патрульної поліції чи слідчо-оперативної групи;

6) у разі нападу на сили та засоби Служби безпеки України застосовувати в порядку, передбаченому цим Законом, фізичний вплив (силу) та прийоми боротьби, (рукопашного бою), спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

3. Порядок доступу на об’єкти, що відносяться до сил та засобів Служби безпеки України, організація та здійснення заходів з їх захисту визначаються законодавством та актами Служби безпеки України.

4. Права співробітників підрозділів, на які покладається реалізація повноважень із забезпечення захисту та охорони об'єктів Служби безпеки України, визначені частиною другою цієї статті, у виняткових випадках, пов’язаних із запобіганням загрозі власній безпеці або її усуненням, можуть поширюватися на контрольовану територію навколо об’єктів охорони, межі якої визначаються Центральним управлінням або регіональним органом Служби безпеки України за погодженням із відповідним територіальним органом Національної поліції України.

Стаття 24. Здійснення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України під час дії воєнного стану, в особливий період, у період проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, територіальної оборони

1. В особливий період, під час дії воєнного стану, проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, територіальної оборони Служба безпеки України для виконання покладених цим Законом завдань проводить контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи, використовує технічні засоби для отримання інформації стосовно особи, місця або речі, що знаходяться на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, відповідно до вимог цього Закону та інших актів законодавства України.

2. В умовах, зазначених у частині першій цієї статті, на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у районах бойових дій та зонах безпеки, прилеглих до цих районів, Служба безпеки України може проводити спеціальні операції (заходи) та оперативно-бойові заходи.

3. В умовах, зазначених у частині першій цієї статті, на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у районах бойових дій та зонах безпеки, прилеглих до цих районів, співробітники та підрозділи Служби безпеки України мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку у випадку та порядку, передбачених законодавством України для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України.

4. В умовах, зазначених у частині першій цієї статті, на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у районах бойових дій та зонах безпеки, прилеглих до цих районів, особи, залучені до конфіденційного співробітництва, гласні і негласні позаштатні працівники Служби безпеки України під оперативним контролем співробітників Служби безпеки України можуть зберігати та застосовувати технічні та інші засоби, придбавати, зберігати, застосовувати спеціальні засоби активної оборони та вогнепальну зброю в порядку, визначеному законодавством.

5. В особливий період, під час дії воєнного стану, проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Служба безпеки України може проводити контррозвідувальні заходи та розвідувальні заходи в інтересах контррозвідки стосовно особи, місця або речі, що перебувають на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, застосовувати технічні засоби розвідки та засоби контррозвідки без дотримання вимог статей 82 і83 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» та статті 15 Закону України «Про розвідку».

Стаття 25. Взаємодія Служби безпеки України з правоохоронними та іншими державними органами, військовими формуваннями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян

1. Служба безпеки України здійснює свою діяльність у взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами, Збройними Силами України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, а також з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

2. Правоохоронні та інші державні органи, Збройні Сили України та інші утворені відповідно до законів України військові формування, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності зобов’язані надавати допомогу Службі безпеки України у реалізації покладених на неї завдань, у тому числі на підставі спільних актів або відповідних угод.

3. Державні органи, Збройні Сили України та інші утворені відповідно до законів України військові формування, що залучаються Службою безпеки України до виконання окремих завдань забезпечення державної безпеки України, а також порядок їх залучення визначаються відповідно до законодавства України.

Стаття 26. Співробітництво Служби безпеки України з органами та установами іноземних держав, міжнародними організаціям

1. Служба безпеки України в порядку, встановленому Президентом України на основі принципів взаємності встановлює і підтримує контакти, здійснює обмін інформацією та проводить спільні заходи з компетентними органами іноземних держав, до повноважень яких належить здійснення контррозвідувальної, розвідувальної та правоохоронної діяльності, з іншими компетентними структурами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями.

2. З метою виконання покладених на неї завдань та сприяння забезпеченню міжнародної колективної безпеки Служба безпеки України може укладати міжнародні договори з органами чи організаціями, зазначеними в частині першій цієї статті, в порядку, визначеному законодавством.

3. Служба безпеки України за погодженням з Президентом України для забезпечення міжнародного співробітництва та виконання покладених на неї завдань може направляти своїх представників для роботи в закордонних дипломатичних установах України, а також в міжнародні організації та інституції.

4. Служба безпеки України може брати участь у спільних групах відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, залучати до роботи іноземних експертів.

5. Обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав, до повноважень яких належить здійснення контррозвідувальної, розвідувальної, правоохоронної діяльності, протидія кіберзлочинам, боротьба з тероризмом та іншими компетентними структурами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями, здійснюється Службою безпеки України з дотриманням вимог законодавства України у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Служби безпеки України, та у спосіб, узгоджений з іноземною стороною.

Стаття 27. Обов'язковість виконання законних вимог посадових (службових) осіб Служби безпеки України

1. Посадові (службові) особи Служби безпеки України під час реалізації ними покладених на Службу безпеки України повноважень є представниками держави.

2. Законні вимоги посадових (службових) осіб Служби безпеки України є обов'язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами.

3. Фізична особа або керівник (уповноважена відповідальна посадова особа) юридичної особи в разі неявки на виклик до Служби безпеки України для отримання офіційного застереження несе відповідальність згідно з законом.

4. Посадова особа в разі неявки на виклик до Служби безпеки України для проведення контррозвідувального опитування несе відповідальність згідно із законом.

РОЗДІЛ ІV

КАДРИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 28. Кадри Служби безпеки України

1. Кадри Служби безпеки України становлять співробітники Служби безпеки України (співробітники, яким присвоєні спеціальні звання, державні службовці та військовослужбовці) і працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, а також курсанти Служби безпеки України.

2. Військові посади та посади, за якими передбачено спеціальні звання, можуть заміщуватися державними службовцями у порядку, визначеному актами Служби безпеки України.

3. Порядок обліку кадрів Служби безпеки України визначається актами Служби безпеки України.

4. Співробітникам Служби безпеки України за формою, визначеною актом Служби безпеки України, оформлюються та видаються службові посвідчення, що використовуються в порядку та у випадках, визначених законом.

Стаття 29. Комплектування Служби безпеки України

1. До Служби безпеки України приймаються на добровільній основі громадяни України, які володіють державною мовою, здатні за своїми діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно виконувати посадові (службові) обов'язки, а також відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим до штатних посад. При прийомі на службу (роботу) до Служби безпеки України не допускається дискримінація громадян України за ознаками статі, раси, кольору шкіри, етнічного та соціального походження, інші форми дискримінації.

2. Служба безпеки України вживає заходів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків при комплектуванні Служби безпеки України.

3. На службу (роботу) до Служби безпеки України не може бути прийнята особа:

 1) яка визнана або визнавалася недієздатною, цивільна дієздатність якої обмежена або була раніше обмежена;

2) яка має захворювання, що перешкоджає виконанню посадових (службових) обов’язків. Перелік захворювань, що перешкоджають виконанню посадових (службових) обов’язків співробітника Служби безпеки України, визначається актом Служби безпеки України спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

3) до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, протягом календарного року, що передує призначенню;

4) яка має непогашену або незняту судимість за вчинення кримінального правопорушення;

5) засуджена за умисне вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, у тому числі особа, судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;

 6) яка відмовилася від проходження перевірок, пов’язаних з прийняттям на службу (роботу) до Служби безпеки України, стосовно неї та її близьких родичів, або не пройшла перевірку, у тому числі відмовилася від психофізіологічного дослідження із застосуванням технічних засобів фіксації реакції людини, відмовилася від оформлення допуску до державної таємниці або їй відмовлено в наданні такого допуску, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск;

7) яка має громадянство (підданство) іноземної держави або є особою без громадянства;

8) близькі родичі якої мають громадянство (підданство) іноземної держави або є особами без громадянства; наявності перевіреної інформації про співпрацю близьких родичів із незаконними воєнізованими угрупованнями чи терористичними організаціями, окупаційними адміністраціями держави–агресора, структурами іноземних держав та організаціями, діяльність яких спрямована проти України;

 9) яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу (роботу) до Служби безпеки України.

4. Прийняття на службу (роботу) до Служби безпеки України здійснюється відповідно до закону та у порядку, встановленому Службою безпеки України. Перед прийняттям на службу (роботу) до Служби безпеки України особа у визначених актами Служби безпеки України випадках та порядку проходить перевірку, медичний огляд та професійно-психологічний відбір, у тому числі психофізіологічне дослідження із застосуванням технічних засобів фіксації реакції людини. При зміні виду служби у Службі безпеки України заходи, визначені цією частиною, не здійснюються.

5. Організація, порядок і методика проведення заходів щодо комплектування (добору та вивчення кандидатів на посади у Службу безпеки України), а також кваліфікаційні вимоги до відповідних посад співробітників визначаються актами Служби безпеки України. Кваліфікаційні вимоги до відповідних посад працівників у Службі безпеки України визначаються відповідно до законодавства про працю.

6. Інформація про причини відмови у прийнятті на службу (роботу) до Служби безпеки України, а також відомості та матеріали, отримані під час перевірок і вивчення кандидатів на посади, оприлюдненню та наданню на запити не підлягають.

Стаття 30. Штатні посади

1. Штатні посади підлягають заміщенню:

1) співробітниками, яким присвоєно спеціальне звання Служби безпеки України;

2) військовослужбовцями Служби безпеки України;

3) державними службовцями Служби безпеки України (у межах відповідних категорій та підкатегорій посад та відповідних рангів);

4) працівниками Служби безпеки України.

2. Штатні посади, що підлягають заміщенню передбачаються у штатах функціональних підрозділів Центрального управління, регіональних органів, закладів (підрозділах закладів) і установ Служби безпеки України відповідно до організаційної структури Служби безпеки України.

3. Перелік штатних посад у Службі безпеки України, що підлягають заміщенню співробітниками, яким присвоєно спеціальне звання, державними службовцями, військовослужбовцями та працівниками Служби безпеки України, визначається Головою Служби безпеки України.

4. Штатні посади в оперативних підрозділах, а також не більше третини штатних посад в інших підрозділах, за умови, що перебування на відповідних посадах пов'язано з безпосереднім виконанням завдань, функцій та реалізацією повноважень Служби безпеки України, заміщуються співробітниками кадрового складу, яким присвоєно спеціальне звання, або співробітниками кадрового складу - державними службовцями.

5. Штатні посади в оперативно-бойових підрозділах та в органах військової контррозвідки можуть заміщуватися співробітниками кадрового складу - військовослужбовцями.

6. Штатні посади в підрозділах, на які покладається реалізація повноважень із забезпечення захисту та охорони сил і засобів Служби безпеки України, можуть заміщуватися військовослужбовцями.

7. Перелік штатних посад, що підлягають заміщенню вищим офіцерським (начальницьким) складом, затверджується Головою Служби безпеки України.

8. Штатні посади Голови Служби безпеки України та посади, передбачені частинами другою і четвертою статті 31 цього Закону, є посадами співробітників кадрового складу.

Стаття 31. Призначення (переведення) на посади та звільнення з посад співробітників та працівників Служби безпеки України

1. Співробітники та працівники Служби безпеки України призначаються (переводяться) на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Перший заступник та заступники Голови Служби безпеки України, керівники регіональних органів Служби безпеки України призначаються на посади та звільняються з посад Головою Служби безпеки України.

3. Перший заступник та заступники Голови Служби безпеки України призначаються на посади після їх заслуховування парламентським комітетом.

4. Начальники (керівники) функціональних підрозділів Центрального управління, закладів (підрозділів закладів) і установ Служби безпеки України, а також закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України, призначаються (переводяться) на посади та звільняються з посад Головою Служби безпеки України.

5. Призначення (переведення) на посади співробітників та працівників Служби безпеки України здійснюється відповідно до законодавства у порядку, визначеному актами Служби безпеки України.

6. Співробітники Служби безпеки України у зв’язку із скороченням штатів (штатних посад) або проведенням організаційних заходів можуть бути призначені (переведені) за їх згодою без обов'язкового проведення конкурсу на вакантну посаду в державних органах, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах та органах прокуратури України у порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність цих органів, у разі їх відповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим для зайняття посади, на яку вони переводяться. Такі органи можуть звернутися з відповідним запитом до Служби безпеки України з метою отримання необхідної для прийняття на службу (роботу) інформації стосовно такого співробітника.

Стаття 32. Військовослужбовці Служби безпеки України

1. На співробітників Служби безпеки України, які є військовослужбовцями, поширюються положення законодавства про проходження військової служби, соціальний та правовий захист військовослужбовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.

2. Військовослужбовці Служби безпеки України, крім підстав, передбачених Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", можуть бути звільнені з військової служби:

1) у зв’язку з переведенням їх на посади у Службі безпеки України, за якими передбачено присвоєння спеціального звання, або посади державної служби;

2) у зв’язку з відмовою від оформлення або переоформленням допуску до державної таємниці, відмовою в наданні допуску до державної таємниці або скасуванням такого допуску, якщо для виконання ними посадових (службових) обов’язків потрібен допуск до державної таємниці;

3) за згодою сторін.

3. Військовослужбовці Служби безпеки України мають право на носіння військової форми одягу з відповідними знаками розрізнення у порядку, визначеному актами Служби безпеки України.

4. Право на носіння військової форми одягу зберігається за особами, які проходили військову службу у Службі безпеки України, у випадках, передбачених актами про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України.

Стаття 33. Співробітники Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання

1. Співробітники Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, приймаються на службу за контрактом, що укладається на строк від одного до десяти років.

2. Порядок проходження служби співробітниками Служби безпеки України, яким присвоюються спеціальні звання, зокрема, порядок прийняття на службу, порядок присвоєння і позбавлення спеціальних звань, укладення та розірвання контрактів, атестування, призначення на посади, перебування в розпорядженні, переміщення, поновлення на службі (посаді), визначається положенням про проходження служби співробітниками Служби безпеки України, яким присвоюються спеціальні звання, що затверджується Президентом України.

3. Особи, які вперше прийняті на службу до Служби безпеки України, призначені на посади, за якими передбачено присвоєння спеціальних звань, складають присягу такого змісту:

 «Я, (ім’я, прізвище), вступаючи до лав Служби безпеки України, урочисто присягаю бути вірним і відданим Українському народу, Україні, захищати її конституційний лад, суверенітет і територіальну цілісність, безумовно дотримуватися Конституції України та законів України. Зобов’язуюся у своїй діяльності керуватися принципами верховенства права, неупередженості та справедливості, незалежності та конфіденційності, чесно і сумлінно виконувати службові обов’язки, не вчиняти дій, що дискредитують звання співробітника або підривають авторитет Служби безпеки України».

4. Порядок складення присяги визначається актами Служби безпеки України.

5. Підстави та порядок заохочень і притягнення до дисциплінарної відповідальності співробітників Служби безпеки України, яким присвоюються спеціальні звання, визначаються дисциплінарним статутом Служби безпеки України, що затверджується законом.

6. Початком проходження служби особами, яким присвоєно спеціальні звання, вважається день зарахування до списків особового складу.

7. Час проходження служби співробітниками Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, зараховується до страхового стажу, стажу служби (роботи), стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу військової та державної служби відповідно до закону.

8. Співробітники Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, мають право на носіння форменого одягу із знаками розрізнення. Види, опис і зразки форменого одягу із знаками розрізнення, норми забезпечення форменим одягом співробітників Служби безпеки України, порядок носіння форменого одягу співробітниками Служби безпеки України визначаються актами Служби безпеки України.

9. Право на носіння форменого одягу зберігається за особами, які проходили службу в Службі безпеки України, у випадках, передбачених актами про проходження служби співробітниками Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання.

10. Співробітники Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, перебувають на спеціальному обліку у Службі безпеки України.

11. Співробітники Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, які перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, на час служби у Службі безпеки України знімаються з такого обліку.

Стаття 34. Спеціальні звання Служби безпеки України

1. У Службі безпеки України встановлюються такі спеціальні звання:

1) молодшого складу:

капрал Служби безпеки України;

сержант Служби безпеки України;

старший сержант Служби безпеки України;

майстер-сержант Служби безпеки України;

2) молодшого начальницького складу:

молодший лейтенант Служби безпеки України;

лейтенант Служби безпеки України;

старший лейтенант Служби безпеки України;

капітан Служби безпеки України;

3) старшого начальницького складу:

майор Служби безпеки України;

підполковник Служби безпеки України;

полковник Служби безпеки України;

4) вищого начальницького складу:

генерал Служби безпеки України третього рангу;

генерал Служби безпеки України другого рангу;

генерал Служби безпеки України першого рангу;

генерал Служби безпеки України.

2. Спеціальні звання вищого начальницького складу Служби безпеки України є вищими спеціальними званнями, які присвоюються Президентом України.

Стаття 35. Граничний вік перебування на службі співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання

1. Співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, встановлюється такий граничний вік перебування на службі:

1) до підполковника Служби безпеки України включно – 55 років;

2) від полковника Служби безпеки України – 60 років.

2. У разі необхідності співробітники Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, які мають високу професійну підготовку та досвід практичної роботи на займаній посаді, а також визнані придатними за станом здоров'я для проходження служби, можуть бути залишені на їхнє прохання на службі понад граничний вік перебування на службі до п'яти років.

Стаття 36. Звільнення із служби співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання

1. Співробітники Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, звільняються з служби, а служба припиняється у зв'язку із:

1) закінченням строку контракту або його припиненням за згодою сторін;

2) станом здоров’я – на підставі медичного висновку про непридатність або обмежену придатність до служби у Службі безпеки України, порядок надання якого визначається Службою безпеки України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

3) досягненням встановленого цим Законом граничного віку перебування на службі співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання;

4) скороченням штатів (штатних посад) або проведенням організаційних заходів;

5) службовою невідповідністю;

6) у зв’язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з служби, накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Служби безпеки України;

7) встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, що не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади;

8) систематичним невиконанням умов контракту Службою безпеки України – за бажанням співробітника;

9) систематичним невиконанням умов контракту співробітником;

10) сімейними обставинами або іншими поважними причинами, визначеними Кабінетом Міністрів України для осіб рядового та начальницького складу;

11) переведенням у встановленому порядку на службу до інших державних органів;

12) неможливістю призначення на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі;

13) відмовою від оформлення або переоформлення допуску до державної таємниці, відмовою співробітнику в наданні допуску до державної таємниці або скасуванням такого допуску, якщо для виконання ним посадових (службових) обов’язків потрібен такий допуск;

14) набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким співробітника визнано винним у вчиненні умисного злочину, або рішенням суду щодо звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину з нереабілітуючих підстав;

15) припиненням громадянства України або виїздом на постійне місце проживання за межі України, набуттям громадянства або підданства іншої держави;

16) набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення спеціального звання чи позбавлення права займати певні посади;

17) набранням законної сили рішенням суду, яким співробітника притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

18) прийняттям на військову або державну службу та призначенням на військові посади або посади державної служби у Службі безпеки України;

19) наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб.

Стаття 37. Особливості проходження державної служби у Службі безпеки України

1. Державні службовці проходять службу у Службі безпеки України відповідно до законодавства України про державну службу з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Посади державних службовців Служби безпеки України відносяться до відповідних категорій та підкатегорій посад державної служби в порядку, встановленому законодавством.

3. Повноваження керівника державної служби у Службі безпеки України здійснюють Голова Служби безпеки України або визначений ним заступник Голови Служби безпеки України, керівники регіональних органів Служби безпеки України.

4. Призначення осіб на посади державної служби, які належать до посад співробітників Служби безпеки України, здійснюється за результатами відбору та перевірки без проведення конкурсу, передбаченого Законом України "Про державну службу".

5. Службова діяльність державних службовців Служби безпеки України підлягає оцінюванню. Порядок оцінювання визначається актом Служби безпеки України з урахуванням особливостей проходження державної служби в Службі безпеки України.

6. Час проходження державної служби в Службі безпеки України зараховується до страхового стажу, стажу служби (роботи), стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу служби співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання. При переході державного службовця, який проходить державну службу у Службі безпеки України, на службу у Службі безпеки України із присвоєнням спеціального звання стаж державної служби зараховується до стажу служби із присвоєнням спеціального звання.

Стаття 38. Працівники Служби безпеки України

1. Умови праці та соціального захисту працівників Служби безпеки України регулюються законодавством про працю.

2. На працівників Служби безпеки України у разі їх тимчасового залучення до участі у проведенні окремих заходів, що здійснюються співробітниками кадрового складу Служби безпеки України, та безпосередньо не пов'язаних з виконанням такими працівниками їх обов'язків поширюються гарантії правового захисту, передбачені цим Законом для співробітників Служби безпеки України.

Стаття 39. Обов'язки співробітників Служби безпеки України, пов'язані із проходженням служби

1. Співробітники Служби безпеки України зобов'язані:

1) дотримуватися Конституції України і законів України;

2) забезпечувати дотримання та захист прав і свобод людини і громадянина, а також законних інтересів фізичних і юридичних осіб, держави;

3) здійснювати повноваження в межах наданих їм прав відповідно до посадових обов'язків;

4) дотримуватися вимог службової та трудової дисципліни, норм службової етики;

5) дотримуватися вимог, заборон і обмежень, у тому числі щодо запобігання корупції, встановлених законом;

6) виконувати вимоги нормативно-правових актів Служби безпеки України, законні накази і розпорядження керівників, рішення та вказівки вищих органів і посадових осіб, видані в межах їхніх повноважень;

7) зберігати державну таємницю та іншу охоронювану законом інформацію, у тому числі й після припинення служби, протягом періоду, установленого законом, про що дається підписка;

8) негайно в письмовій формі інформувати безпосереднього керівника у разі виникнення конфлікту інтересів;

9) підтримувати необхідний професійний рівень і кваліфікацію;

10) негайно в письмовій формі інформувати безпосереднього керівника про наміри прийняти громадянство іноземної держави; подання заяви про вихід із громадянства України; наміри подружжя або своїх близьких родичів прийняти громадянство іншої держави та/або подання ними заяви про вихід із громадянства України, якщо це стало їм відомо.

2. Співробітники Служби безпеки України вважаються такими, що виконують обов'язки служби, у випадку:

1) безпосереднього виконання посадових обов'язків;

2) участі в бойових діях, виконання завдань в умовах надзвичайного або воєнного стану, а також в умовах збройних конфліктів, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, інших заходів в умовах особливого періоду;

3) участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

4) участі в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

5) участі в навчаннях;

6) знаходження на території службових об'єктів, а також в інших місцях протягом установленого розпорядком дня службового часу або іншим часом, якщо це викликано службовою необхідністю;

7) знаходження у службовому відрядженні;

8) відрядження до державних органів, інших установ та організацій із залишенням на посаді у Службі безпеки України;

9) відрядження на штатні посади до установ та організацій незалежно від форми власності;

10) знаходження на службі, слідування до місця служби і назад;

11) перебування на лікуванні або медичному обстеженні (огляді), слідування до місця лікування або медичного обстеження (огляду) і назад;

12) проходження спеціальних зборів;

13) знаходження в полоні, у стані заручника або інтернованого;

14) захисту життя і здоров'я особи, надання допомоги спеціальним державним і правоохоронним органам щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, охороні правопорядку і забезпеченню суспільної безпеки;

15) здійснення інших дій, визнаних судом вчиненими в інтересах захисту прав і свобод людини і громадянина, суспільства і держави.

Стаття 40. Права співробітників Служби безпеки України, пов'язані із проходженням служби

1. Співробітники Служби безпеки України мають право на:

1) одержання у встановленому порядку інформації і матеріалів, необхідних для виконання посадових обов'язків;

2) ознайомлення з посадовими інструкціями;

3) доступ у встановленому порядку до відомостей, що становлять державну таємницю та іншу охоронювану законом таємницю, якщо виконання посадових обов'язків пов'язано з використанням таких відомостей;

4) просування по службі з урахуванням результатів службової діяльності, стажу служби і рівня кваліфікації;

6) перепідготовку та підвищення кваліфікації у порядку, встановленому законодавством України;

7) державний захист, передбачений для викривачів у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції” та цим Законом;

8) державний захист свого та членів своєї сім’ї життя, здоров'я та майна відповідно до законодавства України у випадку загрози, пов'язаної із службовою діяльністю співробітника Служби безпеки України;

9) захист своїх персональних даних і персональних даних членів сім’ї;

10) звернення до керівників вищого рівня, інших державних органів або до суду для захисту своїх прав і законних інтересів, а також для вирішення спорів, пов'язаних із проходженням служби;

11) медичне забезпечення і санаторно-курортне лікування;

12) пенсійне забезпечення і соціальний захист;

13) житлове забезпечення;

14) належні організаційно-технічні і санітарні умови служби з урахуванням особливостей служби;

15) відпочинок відповідно до цього Закону і законодавства України про працю;

16) здійснення викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту;

17) позачергове придбання квитків на всі види транспорту незалежно від наявності місць і поселення в готелях при пред'явленні посвідчення про відрядження.

2. У Службі безпеки України забезпечуються рівні можливості та умови проходження служби і просування по службі для військовослужбовців та співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання.

3. У Службі безпеки України створюються умови, які дають можливість жінкам і чоловікам проходити службу (працювати) з дотриманням принципу рівності прав і можливостей та забезпечується функціонування дієвих механізмів запобігання та реагування на прояви дискримінації за ознакою статі, а також інших форм дискримінації та порушення прав і свобод людини і громадянина.

4. Положенням про проходження служби військовослужбовцями Служби безпеки України, положенням про проходження служби у Службі безпеки України особами, яким присвоєно спеціальні звання, Дисциплінарним статутом Збройних Сил України та Дисциплінарним статутом Служби безпеки України, законодавством про державну службу забезпечуються проведення політики, спрямованої на забезпечення рівних можливостей та умов проходження служби всіма співробітниками Служби безпеки України, встановлення дієвих гарантій та дисциплінарних механізмів щодо заборони, попередження, виявлення та ефективного реагування на порушення прав людини, включаючи сексуальні, гендерні та інші види насильства, або щодо переслідування, залякування, експлуатації чи інших форм дискримінації, а також належний захист викривачів.

Стаття 41. Обмеження, пов'язані з проходженням служби (роботи) у Службі безпеки України

1. Співробітникам Служби безпеки України забороняється:

1) займатися політичною діяльністю, бути членами політичних партій або входити до громадських об’єднань, що діють з політичною метою;

2) брати участь у страйках та інших діях, що перешкоджають функціонуванню державних органів і виконанню посадових (службових) обов'язків;

3) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю;

4) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;

5) бути представниками у справах третіх осіб, крім випадків, передбачених законами України;

6) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості в неслужбових цілях, у тому числі з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

2. На співробітників Служби безпеки України під прикриттям не поширюються обмеження, передбачені пунктами 1–5 частини першої цієї статті, якщо їхні дії, що порушують такі обмеження, вчиняються ними з метою виконання завдань Служби безпеки України.

3. На працівників Служби безпеки України не поширюються обмеження, передбачені пунктом 3 частини першої та частиною другою цієї статті.

Стаття 42. Особливості здійснення стосовно співробітників Служби безпеки України заходів, передбачених законодавством про запобігання корупції та очищення влади

1. Спеціальна перевірка, визначена Законом України «Про запобігання корупції», що проводиться стосовно осіб, які претендують на зайняття посад співробітників Служби безпеки України, посадові обов’язки яких передбачають безпосереднє здійснення контррозвідувальної, оперативно-розшукової діяльності, здійснюється у спосіб, що унеможливлює розкриття претендування таких осіб на зайняття відповідних посад.

2. Передбачені законодавством про очищення влади заходи стосовно осіб, які претендують на зайняття посад співробітників Служби безпеки України, посадові обов’язки яких передбачають безпосереднє здійснення контррозвідувальної, оперативно-розшукової діяльності, організовуються і здійснюються центральним органом виконавчої влади, визначеним уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», у спосіб, що унеможливлює розкриття претендування таких осіб на зайняття відповідних посад.

 3. Особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно співробітників Служби безпеки України визначаються Законом України «Про запобігання корупції». Такі особливості не поширюються на Голову Служби безпеки України, першого заступника Голови Служби безпеки України, заступників Голови Служби безпеки України, керівників регіональних органів. Такі особи подають декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у загальному порядку відповідно до розділу VII цього Закону.

Стаття 43. Захист співробітників та працівників Служби безпеки України, які повідомляють про протиправні дії або бездіяльність

1. Співробітникам та працівникам Служби безпеки України заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати, приховувати або терпимо ставитися до будь-яких форм корупції, одержання неправомірної вигоди чи виникнення конфлікту інтересів.

2. У разі виявлення можливих фактів корупції, одержання неправомірної вигоди чи конфлікту інтересів або інших протиправних дій або бездіяльності пов'язаних з корупцією співробітників та працівників Служби безпеки України співробітник чи працівник Служби безпеки України зобов’язаний негайно вжити всіх можливих заходів щодо їх припинення, повідомити про це орган досудового розслідування, уповноважений на розслідування відповідних кримінальних правопорушень, вчинених співробітниками та працівниками Служби безпеки України і підрозділ внутрішньої та власної безпеки Служби безпеки України, а також може повідомити парламентський комітет.

3. Розгляд повідомлень про протиправні дії або бездіяльність співробітників та працівників Служби безпеки України здійснює підрозділ внутрішньої та власної безпеки Служби безпеки України у порядку, встановленому Головою Служби безпеки України.

4. Співробітнику або працівнику Служби безпеки України, який повідомив про протиправні дії чи бездіяльність співробітників або працівників Служби безпеки України, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності, піддано іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення розміру заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку із здійсненим повідомленням.

5. До негативних заходів також належать формально правомірні рішення і дії, що носять вибірковий характер, зокрема не застосовуються до інших співробітників та працівників Служби безпеки України у подібних ситуаціях та/або не застосовувалися до співробітника Служби безпеки України у подібних ситуаціях раніше.

6. Співробітнику або працівнику Служби безпеки України, який повідомив про протиправні дії чи бездіяльність співробітників або працівників Служби безпеки України, його близьким особам не може бути відмовлено в укладенні чи продовженні договору, трудового договору (контракту), наданні адміністративних та інших послуг у зв’язку із здійсненим повідомленням. Забороняється створювати перешкоди такому співробітнику або працівнику Служби безпеки України, його близьким особам у подальшому здійсненні трудової, професійної, господарської, громадської, наукової або іншої діяльності, проходженні служби чи навчання, а також вживати будь-які дискримінаційні заходи у зв’язку із здійсненим повідомленням.

7. Відомості про співробітника або працівника Служби безпеки України, який повідомив про протиправні дії чи бездіяльність співробітників або працівників Служби безпеки України, належать до інформації з обмеженим доступом.

8. Голова Служби безпеки України, підрозділ внутрішньої та власної безпеки Служби безпеки України не можуть розголошувати інформацію про співробітника або працівника Служби безпеки України, який повідомив про протиправні дії чи бездіяльність співробітників або працівників Служби безпеки України, крім визначених законом випадків.

9. Якщо повідомлення органу досудового розслідування, уповноваженого на розслідування відповідних кримінальних правопорушень, вчинених співробітниками та працівниками Служби безпеки України, та підрозділу внутрішньої та власної безпеки Служби безпеки України інформації про факти корупції, одержання неправомірної вигоди чи виникнення конфлікту інтересів або інші протиправні дії або бездіяльність не дали ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування строк (відмовлено у проведенні перевірки або розслідуванні повідомленої інформації; виявлені порушення не призвели до притягнення чи початку процедури притягнення винних осіб до відповідальності, відновлення порушених прав і свобод осіб, відшкодування завданої шкоди; не вжито заходів щодо припинення дій або бездіяльності, інформацію про які повідомлено; не вжито заходів щодо запобігання шкоді чи загрозам, інформацію про які повідомлено, тощо), співробітники Служби безпеки України не несуть кримінальної чи іншої юридичної відповідальності за повідомлення такої інформації парламентському комітету.

Стаття 44. Відрядження співробітників Служби безпеки України до інших державних органів, закладів, підприємств, установ, організацій

1. Співробітники Служби безпеки України в інтересах забезпечення державної безпеки можуть відряджатися до державних органів, закладів, підприємств, установ, організацій із залишенням їх на службі (роботі) у Службі безпеки України для проходження служби на посадах, пов'язаних з виконанням функцій із забезпечення безпеки, у тому числі внутрішньої (власної) безпеки таких державних органів (крім розвідувальних органів України), підприємств, установ, організацій, у визначеному Президентом України порядку. Співробітники Служби безпеки України із залишенням їх на службі (роботі) у Службі безпеки України також можуть відряджатися до закордонних дипломатичних установ України для здійснення їх контррозвідувального забезпечення, безпеки співробітників цих установ та членів їхніх сімей у державі перебування, відряджених за кордон громадян України, які обізнані з відомостями, що становлять державну таємницю, а також для охорони державної таємниці в цих установах.

2. Співробітники Служби безпеки України, відряджені відповідно до частини першої цієї статті до державного органу, закладу, на підприємство, в установу, організацію, призначаються на відповідні посади без проведення конкурсу.

3. Час перебування співробітника Служби безпеки України у відрядженні відповідно до цієї статті зараховується до вислуги років (стажу служби).

4. Після завершення строку відрядження відповідно до цієї статті та звільнення з посади співробітник Служби безпеки України направляється в розпорядження Голови Служби безпеки України, його заступників, начальника (керівника) функціонального підрозділу Центрального управління, регіонального органу, закладу (підрозділу закладу), установи Служби безпеки України для подальшого проходження служби на попередній чи іншій рівнозначній посаді, а за відсутності такої посади - на іншій посаді за його згодою з урахуванням рівня його освіти, фізичної підготовки та стану здоров’я.

5. Співробітникам Служби безпеки України, відрядженим відповідно до цієї статті, виплачується грошове забезпечення (заробітна плата) у встановленому порядку.

Стаття 45. Запас Служби безпеки України

 1. У запас Служби безпеки України зараховуються громадяни України, які вислужили встановлені строки і звільнені із служби у Службі безпеки України, придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі.

 2. Для доукомплектування посад, передбачених штатами воєнного часу, у запас Служби безпеки України також можуть бути зараховані військовозобов'язані, які перебували в запасі Збройних Сил України та Служби зовнішньої розвідки України.

3. Зазначені у частині першій цієї статті особи перебувають на військовому обліку в Центральному управлінні або відповідних регіональних органах Служби безпеки України і залучаються до проведення навчальних (перевірочних) та спеціальних зборів у визначеному законодавством порядку.

Стаття 46. Особливості відповідальності співробітників та працівників Служби безпеки України, осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, гласних і негласних позаштатних працівників

1. Співробітники та працівники Служби безпеки України самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, визначених цим Законом та іншими законами України, і за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть відповідальність згідно із законом.

2. Про необхідність здійснити привід, затримання чи арешт співробітника або працівника Служби безпеки України під час виконання ним службових обов’язків негайно повідомляється Служба безпеки України. Привід, затримання чи арешт і пов'язані з цим обшук особи та/або огляд речей співробітника або працівника Служби безпеки України під час виконання ним службових обов'язків здійснюються виключно у присутності офіційних представників Служби безпеки України.

3. У разі затримання співробітника або працівника Служби безпеки України під час виконання ним службових обов'язків за підозрою у вчиненні злочину або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою його утримують окремо від інших осіб.

4. У разі порушення співробітником чи працівником Служби безпеки України під час виконання ним своїх службових обов’язків прав та свобод людини і громадянина Служба безпеки України в межах своєї компетенції вживає заходів із поновлення цих прав та свобод, відшкодування заподіяної матеріальної і моральної шкоди та притягнення винних до відповідальності.

5. Шкода, заподіяна рішеннями, діями чи бездіяльністю співробітників або працівників Служби безпеки України, осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, гласних і негласних позаштатних працівників у зв'язку з виконанням оперативно-службової діяльності Служби безпеки України, відшкодовується державою незалежно від їхньої вини в порядку, визначеному законом, і не тягне за собою відповідальності цих осіб, крім випадку встановлення судом складу кримінального правопорушення в їхніх діях.

6. Співробітник або працівник Служби безпеки України, який своїми протиправними діями заподіяв шкоду Службі безпеки України, несе матеріальну відповідальність відповідно до закону.

Стаття 47. Підготовка кадрів для Служби безпеки України

1. Служба безпеки України може виступати державним замовником підготовки кадрів.

2. Підготовка кадрів для Служби безпеки України включає:

1) підготовку, перепідготовку кадрів за першим і другим рівнями вищої освіти, освітньо-науковим та науковим рівнями для державних органів, що входять до складу сил безпеки у навчальному підрозділі закладу вищої освіти, закладах вищої освіти, що входять до структури Служби безпеки України;

2) післядипломну освіту, професійне навчання і безперервний професійний розвиток кадрів Служби безпеки України, що передбачені законодавством.

3. Засади підготовки кадрів для Служби безпеки України регулюються законодавством про освіту та цим Законом. Особливості підготовки кадрів для Служби безпеки України, порядок організації відбору кандидатів на службу (навчання) та порядок проходження ними служби (навчання) у закладі вищої освіти, що входить до структури Служби безпеки України, визначаються законодавством.

4. У разі необхідності підготовки окремих категорій фахівців для Служби безпеки України така підготовка може здійснюватися відповідно до законодавства в інших закладах вищої освіти, а також у рамках міжнародного співробітництва за кордоном.

5. Служба безпеки України може здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації гласних та негласних штатних і позаштатних працівників, осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, у порядку, визначеному актами Служби безпеки України.

РОЗДІЛ V

СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ

СПІВРОБІТНИКІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 48. Гарантії правового статусу співробітників та працівників Служби безпеки України

1. Співробітники та працівники Служби безпеки України під час виконання ними посадових (службових) обов'язків перебувають під захистом держави відповідно до закону.

2. Ніхто не має права неправомірно втручатися в діяльність співробітників та працівників Служби безпеки України або чинити перешкоди в реалізації ними повноважень, визначених законодавством. Таке втручання або перешкоджання тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

3. Статус співробітників та працівників Служби безпеки України може використовуватися виключно для досягнення цілей, пов’язаних із виконанням покладених на ці органи завдань та здійсненням функцій, визначених цим Законом.

4. Шкода, заподіяна здоров'ю та майну співробітника Служби безпеки України, членів його сім'ї та близьких осіб у звʼязку із здійсненням таким співробітником оперативно-службової діяльності, відшкодовується за рахунок державного бюджету в порядку, визначеному законом.

5. Відомості стосовно осіб, які займають або займали посади, перебування на яких пов'язано із державною таємницею у зв'язку з безпосереднім здійсненням ними оперативно-службової діяльності, підлягають обробці у спосіб, що унеможливлює розкриття інформації про належність таких осіб до Служби безпеки України.

6. Не допускається розголошення інформації про належність співробітників Служби безпеки України до її оперативних та оперативно-бойових підрозділів, крім випадків, визначених законодавством. Персональні дані співробітників та працівників Служби безпеки України, а також осіб, звільнених із служби у Службі безпеки України, відомості, що окремо або за сукупністю вказують на їх належність до Служби безпеки України, не можуть бути надані іншим особам, у тому числі в порядку доступу до публічної інформації, крім випадків та в порядку, визначених цим Законом.

7. Для захисту життя, здоров'я, житла та майна співробітників Служби безпеки України від протиправних посягань і погроз у зв'язку з їх оперативно-службовою діяльністю Служба безпеки України може застосовувати спеціальні заходи забезпечення безпеки в порядку, передбаченому цим Законом, іншими законами України та актами Служби безпеки України. Рішення про застосування таких заходів може прийматися Головою Служби безпеки України, його заступником або керівником регіонального органу Служби безпеки України.

8. У разі затримання, арешту або засудження співробітника Служби безпеки України за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України у зв'язку із здійсненням ним оперативно-службової діяльності держава вживає всіх можливих заходів для його звільнення. Період такого затримання, арешту або відбування покарання у місцях позбавлення волі зараховується до вислуги років (страхового стажу), стажу роботи за спеціальністю такого співробітника в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

9. За співробітником Служби безпеки України у період затримання, арешту або відбування покарання в місцях позбавлення волі у випадках, передбачених частиною восьмою цієї статті, зберігається грошове забезпечення (заробітна плата) у встановленому цим Законом розмірі з урахуванням змін вислуги років та складових грошового забезпечення (заробітної плати), а також інші виплати, встановлені законодавством.

10. У разі виникнення обмежень для подальшого проходження служби (роботи) співробітниками Служби безпеки України внаслідок розкриття інформації про їх належність до Служби безпеки України із незалежних від них обставин Служба безпеки України забезпечує подальше проходження ними служби (роботи) відповідно до їхнього фаху та кваліфікації або створює умови для їх професійної перепідготовки.

11. Витрати, пов'язані із здійсненням співробітниками Служби безпеки України оперативно-службової діяльності, у тому числі з використанням із зазначеною метою належного їм або членам їхніх сімей майна, компенсуються Службою безпеки України за нормами, визначеними Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому актами Служби безпеки України.

12. Збитки, завдані співробітникам Служби безпеки України та членам їхніх сімей у зв'язку із здійсненням такими співробітниками оперативно-службової діяльності, відшкодовуються Службою безпеки України за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному законодавством.

13. У Службі безпеки України створюються умови, що дають змогу жінкам і чоловікам проходити службу (працювати) з дотриманням принципу рівності прав і можливостей, та забезпечується функціонування дієвих механізмів запобігання та реагування на прояви дискримінації за ознакою статі, а також іншої форми дискримінації та порушення прав і свобод людини і громадянина.

Стаття 49. Гарантії соціального захисту співробітників та працівників Служби безпеки України та членів їхніх сімей

1. Держава гарантує соціальний захист співробітників та працівників Служби безпеки України та членів їхніх сімей відповідно до законодавства.

2. Особливості соціального та правового захисту співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, встановлюються цим Законом.

3. Встановлені для співробітників Служби безпеки України та членів їхніх сімей пільги та гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншими законами України, поширюються на осіб, які проходили службу у Службі безпеки України та звільнені у зв'язку із досягненням граничного віку перебування на службі за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів (штатних посад) або проведенням організаційних заходів, закінченням строків контракту, а також отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та членів їхніх сімей.

4. Співробітникам Служби безпеки України під прикриттям, які не можуть скористатися в загальному порядку гарантованим частиною першою цієї статті правом на соціальний захист через загрозу розкриття їх належності до Служби безпеки України, гарантуються відповідні компенсації за рахунок коштів державного бюджету у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. Співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, а також звільненим із служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження служби у Службі безпеки України, та членам їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством.

6. Пільги, передбачені частиною п'ятою цієї статті, надаються співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, і членам їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні, за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7. Співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання, при звільненні із служби виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах:

50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби – у разі звільнення у зв’язку із закінченням строку контракту, досягненням граничного віку перебування на службі співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, скороченням штатів (штатних посад) або проведенням організаційних заходів, неможливістю призначення на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі (за наявності вислуги 10 років і більше), а також у разі звільнення за станом здоров’я (незалежно від вислуги років);

25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби – у разі звільнення за сімейними обставинами або у зв’язку з іншими поважними причинами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (за наявності вислуги 10 років і більше).

8. Співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, у разі повторного їх звільнення із служби одноразова грошова допомога, передбачена цією статтею, виплачується за період їхньої календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, у тому числі періоду, що дає право на одержання одноразової грошової допомоги, передбаченої статтею 9 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та статтею 15 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, крім тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання такої грошової допомоги.

9. Порядок забезпечення соціальною та професійною адаптацією співробітників Служби безпеки України встановлюється Кабінетом Міністрів України.

10. Служба безпеки України спільно з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, іншими державними органами, а також органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями сприяє працевлаштуванню осіб, зазначених у частині п’ятій цієї статті.

Стаття 50. Грошове забезпечення (оплата праці) у Службі безпеки України

1. Умови грошового забезпечення (оплати праці) співробітників Служби безпеки України повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними посадових (службових) обов'язків з урахуванням специфіки, інтенсивності та особливого характеру служби (роботи), забезпечувати комплектування Служби безпеки України висококваліфікованими кадрами, а також стимулювати досягнення ними високих результатів в оперативно-службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати.

2. На співробітників Служби безпеки України поширюються умови грошового забезпечення та оплати праці, встановлені законодавством для державних службовців, інших працівників центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом та працівників окремих галузей бюджетної сфери, а також для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

3. Грошове забезпечення (оплата праці) співробітників Служби безпеки України складається з:

 1) посадового окладу;

 2) окладу за спеціальним (військовим) званням або надбавка за ранг державного службовця;

 3) надбавки за вислугу років;

 4) надбавки за службу (роботу) в умовах режимних обмежень;

 5) премій;

6) інших доплат, надбавок та винагород, визначених Кабінетом Міністрів України.

4. Посадовий оклад співробітників кадрового складу не може становити менше двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

5. Посадові оклади співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, військовослужбовців та державних службовців, які не належать до кадрового складу, встановлюються відповідно до розмірів посадових окладів, встановлених Кабінетом Міністрів України для відповідних посад державної або військової служби, із коефіцієнтом 1,2. Розміри інших доплат і надбавок визначаються відповідно до законодавства України.

6. Порядок виплати співробітникам та курсантам Служби безпеки України грошового забезпечення (заробітної плати) визначається Головою Служби безпеки України.

7. Розмір та порядок виплати особам, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, визначається Головою Служби безпеки України.

Стаття 51. Службовий час і час відпочинку співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання

 1. Особливий характер служби у Службі безпеки України містить такі спеціальні умови для співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, як:

1) служба у святкові та вихідні дні;

2) служба позмінно;

3) служба з нерівномірним графіком;

4) служба в нічний час.

 2. Розподіл службового часу співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, визначається розпорядком дня, що встановлюється актами Служби безпеки України.

 3. Для співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, крім тих, які залучені до виконання посадових (службових) обов’язків. Загальна тривалість службового часу співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, на тиждень не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу за відповідний період, визначеної законодавством України, крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті.

 4. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, крім тих, які в ці дні виконують свої посадові (службові) обовʼязки.

 5. Співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, крім тих, які виконують посадові (службові) обовʼязки позмінно, за виконання таких обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні протягом двох наступних місяців надається відповідний час для відпочинку.

Стаття 52. Відпустки співробітників Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання

1. Співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, надаються щорічні оплачувані відпустки в порядку та тривалістю, визначених цим Законом, а також додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження грошового забезпечення та інші види відпусток відповідно до законодавства. Святкові та неробочі дні до тривалості відпусток не включаються.

2. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки співробітника Служби безпеки України, якому присвоєно спеціальне звання, становить 30 календарних днів, якщо законом не визначено більшої тривалості відпустки, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох днів у один кінець. Додаткові дні, необхідні для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, надаються один раз на рік у порядку, визначеному актами Служби безпеки України.

3. За кожний повний календарний рік служби після досягнення п’ятирічного стажу служби співробітнику Служби безпеки України, якому присвоєно спеціальне звання, надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів. Така додаткова оплачувана відпустка поділу не підлягає.

4. Тривалість щорічної відпустки у році вступу на службу співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, обчислюється пропорційно з дня вступу до кінця року з розрахунку однієї дванадцятої частини відпустки за кожний повний місяць служби.

5. Співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, дозволяється, за бажанням, використовувати щорічну основну відпустку двома частинами, одна з яких має бути не менше 15 календарних днів.

6. Щорічна відпустка надається співробітнику Служби безпеки України, якому присвоєно спеціальне звання, як правило, до кінця календарного року. У разі неможливості використання співробітником Служби безпеки України, якому присвоєно спеціальне звання, основної щорічної відпустки у повному обсязі може бути перенесено невикористані частини такої відпустки на наступний рік або виплачено грошову компенсацію за невикористані дні такої відпустки за його бажанням. За невикористану відпустку співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, які звільняються із служби, виплачується грошова компенсація відповідно до законодавства.

7. У разі неможливості використання співробітником Служби безпеки України під прикриттям основних щорічних відпусток за один чи декілька років у повному обсязі дозволяється надання невикористаних частин таких відпусток після завершення виконання завдань під прикриттям без обмеження загальної тривалості такої відпустки або за його бажанням виплачується грошова компенсація за невикористані дні відпустки.

8. Співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, які захворіли під час щорічної відпустки, після одужання відпустка продовжується на кількість невикористаних днів.

9. У разі звільнення співробітника Служби безпеки України, якому присвоєно спеціальне звання, до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, крім осіб, які звільняються із служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв’язку із скороченням штатів (штатних посад) або проведенням організаційних заходів, здійснюється відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані, у рахунок тієї частини календарного року, що залишилася після звільнення такого співробітника.

10. Відкликання співробітника Служби безпеки України, якому присвоєно спеціальне звання, з чергової відпустки, як правило, не допускається. У разі крайньої необхідності відкликання із чергової відпустки може бути здійснено за рішенням Голови Служби безпеки України або його заступника. За бажанням такого співробітника невикористана частина відпустки може бути приєднана до чергової відпустки в наступному році.

Стаття 53. Речове та інше забезпечення співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання

1. Співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, виплачується грошова компенсація на наймання житла та для оплати комунальних послуг у розмірі, визначеному законом України про Державний бюджет України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, у разі неодержання предметів речового майна виплачується грошова компенсація в порядку, визначеному актами Служби безпеки України.

3. Співробітники Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, мають право на відшкодування витрат за проїзд у транспорті на території України у разі:

1) слідування на стаціонарне лікування за медичними показниками і назад;

2) слідування на медичне обстеження (огляд) і назад на підставі направлення, виданого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

3) переміщення по службі;

4) прямування до обраного місця проживання після звільнення із служби у Службі безпеки України за станом здоров’я, у зв’язку із закінченням строку контракту, досягненням граничного віку перебування на службі, скороченням штатів (штатних посад) або проведенням організаційних заходів, за сімейними обставинами, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту Службою безпеки України, у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування близькій особі.

4. Відшкодування витрат, передбачених частиною третьою цієї статті, здійснюється за нормами, визначеними Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому актами Служби безпеки України.

5. Співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, при переміщенні по службі, пов’язаному з переїздом з одного населеного пункту до іншого на відстань понад 50 кілометрів, виплачується підйомна допомога в розмірі двомісячного грошового забезпечення на самого співробітника і половини місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї, який переїхав з ним, у порядку, визначеному актами Служби безпеки України.

6. Співробітники мають право на відшкодування витрат за перевезення до 10 тонн власного майна при переміщенні по службі і звільненні зі служби у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 54. Пенсійне забезпечення співробітників, яким присвоєно спеціальні звання, та працівників Служби безпеки України

1. Пенсійне забезпечення співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

2. Грошове забезпечення для призначення (перерахунку) пенсії співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, та членам їхніх сімей визначається з урахуванням посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних надбавок, доплат та премій, що передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

3. Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку із зміною розміру посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних надбавок, доплат та премій або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних надбавок доплат та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

4. У разі якщо на день звернення за призначенням пенсії змінився розмір посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних надбавок і доплат та премій або введено для зазначених категорій осіб нові щомісячні надбавки і доплати та премії, грошове забезпечення для призначення пенсії визначається з урахуванням частини третьої цієї статті.

5. Співробітникам Служби безпеки України, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсій на їхній вибір.

6. Пенсійне забезпечення працівників Служби безпеки України здійснюється на підставах та в порядку, встановлених законодавством.

Стаття 55. Медичне та санаторно-курортне забезпечення співробітників та працівників Служби безпеки України та членів їхніх сімей

1. Співробітники, працівники Служби безпеки України та члени їхніх сімей підлягають медичному страхуванню за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та в обсягах, що забезпечують належне відновлення стану здоров’я та компенсацію витрат на таке відновлення, включаючи лікування, медичну реабілітацію та санаторно-курортне оздоровлення.

2. Співробітникам, працівникам Служби безпеки України та членам їхніх сімей гарантується безоплатне медичне забезпечення та пільгове санаторно-курортне лікування в закладах охорони здоров’я, санаторно-курортних закладах у порядку, передбаченому законодавством та актами Служби безпеки України.

 3. У разі відсутності за місцем проходження служби (роботи), місцем проживання або тимчасового перебування співробітників Служби безпеки України закладу охорони здоров’я Служби безпеки України чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, необхідного для надання медичної допомоги, а також у невідкладних випадках така медична допомога особам, зазначеним у частині другій цієї статті, надається безоплатно державними або комунальними закладами охорони здоров’я з компенсацією її вартості за рахунок коштів державного бюджету в розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 4. У випадках, якщо звернення до закладів охорони здоров’я Служби безпеки України може призвести до розшифровки негласних співробітників, така допомога надається іншими закладами охорони здоров’я з компенсацією її вартості за рахунок коштів державного бюджету в розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. За наявності медичних показань та висновку закладу охорони здоров’я співробітник Служби безпеки України може проходити обстеження та лікування за кордоном із компенсацією вартості такого обстеження (лікування) за рахунок коштів державного бюджету в розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, або інших не заборонених законом джерел.

6. Члени сімей співробітників Служби безпеки України (дружина (чоловік), діти від 3 до 18 років), а також члени сімей співробітників Служби безпеки України, які загинули (померли), зникли безвісти, визнані особами з інвалідністю під час проходження служби в Службі безпеки України, мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я Служби безпеки України.

7. Заклади охорони здоров'я, що входять до структури та/або належать до сфери управління Служби безпеки України, складають систему медичного забезпечення сил безпеки. Надання медичних послуг та послуг з реабілітаційного лікування співробітникам державних органів, що входять до складу сил безпеки, здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Стаття 56. Житлове забезпечення співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання

1. Співробітники Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, забезпечуються житлом на підставах і в порядку, визначених житловим законодавством.

2. Співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, які мають вислугу на службі 20 років і більше, та членам їхніх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за жиле приміщення, на отримання якого вони мають право. Такі жилі приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження служби, за умови що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла. Порядок виплати співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, грошової компенсації за жиле приміщення, на отримання якого вони мають право, визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Співробітники Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при звільненні із служби за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку з скороченням штатів (штатних посад) або проведенням організаційних заходів залишаються на цьому обліку до одержання житла з державного житлового фонду або, за їх бажанням, грошової компенсації за жиле приміщення, на отримання якого вони мають право, та користуються правом позачергового одержання житла.

4. У разі загибелі (смерті) співробітника Служби безпеки України, якому присвоєно спеціальне звання, або особи, звільненої із служби на підставах, зазначених у частині третій цієї статті, яка відповідно до законодавства мала право на першочергове (позачергове) одержання житла, її сім’я зберігає право на одержання житла в тому самому порядку.

5. Співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання, та членам їхніх сімей можуть надаватися жилі приміщення в гуртожитках та службові жилі приміщення в порядку і на умовах, визначених житловим законодавством та актами Служби безпеки України.

6. У разі відсутності можливості розміщення співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, у гуртожитках, забезпечення їх службовими жилими приміщеннями Служба безпеки України за бажанням таких співробітників виплачує їм грошову компенсацію за піднайом (найом), оренду (суборенду) жилого приміщення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 57. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності співробітнику Служби безпеки України, якому присвоєно спеціальне звання

1. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (далі – одноразова грошова допомога) співробітнику Служби безпеки України, якому присвоєно спеціальне звання, є соціальною виплатою, гарантованою допомогою з боку держави, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання, у разі:

1) загибелі (смерті) співробітника під час виконання ним посадових (службових) обов’язків або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним посадових (службових) обов’язків, або смерті особи, звільненої із служби, протягом року після звільнення із служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням посадових (службових) обов’язків;

2) смерті співробітника, що настала в період проходження ним служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним служби, або смерті особи, звільненої із служби, протягом року після звільнення із служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних із проходженням служби;

3) встановлення співробітнику інвалідності, що настала внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, отриманих ним під час виконання посадових (службових) обов’язків, або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним посадових (службових) обов’язків, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення внаслідок причин, зазначених у цьому пункті;

4) встановлення співробітнику інвалідності в період проходження служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним служби, або встановлення особі, звільненій із служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби чи після закінчення тримісячного строку, або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби;

5) отримання співробітником поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання під час виконання ним посадових (службових) обов’язків, наслідком яких є часткова втрата працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою із служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби.

2. У випадках, визначених пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) співробітника Служби безпеки України. Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) співробітника Служби безпеки України визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці - відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання. Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена у встановленому законодавством порядку.

3. Одноразова грошова допомога особам, які мають право на її отримання, визначається з урахуванням розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у таких розмірах:

1) у разі загибелі (смерті) співробітника Служби безпеки України рівними частинами особам, які мають на неї право:

750-кратного прожиткового мінімуму – пункт 1 частини першої цієї статті;

500-кратного прожиткового мінімуму – пункт 2 частини першої цієї статті;

2) у разі встановлення інвалідності внаслідок причин, визначених пунктом 3 частини першої цієї статті:

400-кратного прожиткового мінімуму – у разі встановлення І групи інвалідності;

300-кратного прожиткового мінімуму – у разі встановлення ІІ групи інвалідності;

250-кратного прожиткового мінімуму – у разі встановлення ІІІ групи інвалідності;

3) у разі встановлення інвалідності внаслідок причин, визначених пунктом 4 цієї частини:

120-кратного прожиткового мінімуму – у разі встановлення І групи інвалідності;

90-кратного прожиткового мінімуму – у разі встановлення ІІ групи інвалідності;

70-кратного прожиткового мінімуму – у разі встановлення ІІІ групи інвалідності;

4) у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальною експертною комісією, у розмірі, що визначається у відсотках від 70-кратного прожиткового мінімуму.

4. Якщо протягом двох років співробітнику Служби безпеки України, якому присвоєно спеціальне звання, після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності під час повторного огляду буде встановлено згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії вищу групу чи іншу причину інвалідності або інший відсоток втрати працездатності, що дає йому право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата здійснюється з урахуванням раніше виплаченої суми. У разі зміни групи інвалідності, причин її виникнення або ступеня втрати працездатності понад дворічний строк після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку із змінами, що відбулися, не здійснюється.

5. Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, визначених цим Законом, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, визначених іншими законами та нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав на вибір такої особи.

6. Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої частиною першою цієї статті, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення в них такого права.

7. Положення цієї статті поширюється на державних службовців та працівників Служби безпеки України, залучених до заходів щодо забезпечення державної безпеки.

8. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.

РОЗДІЛ VI

ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 58. Фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення Служби безпеки України

1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Служби безпеки України здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом. Розрахунково-касове обслуговування Служби безпеки України здійснюється органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. Обсяг видатків на фінансування Служби безпеки України має становити не менше 0,5 відсотка внутрішнього валового продукту України.

2. Видатки на здійснення і забезпечення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України належать до захищених та таємних видатків Державного бюджету України. Доступ до інформації про інші загальні суми видатків Державного бюджету України на фінансування Служби безпеки України не може бути обмежено.

3. Служба безпеки України в особі Голови Служби безпеки України є головним розпорядником бюджетних коштів, у тому числі валютних, на утримання і забезпечення діяльності Служби безпеки України відповідно до Бюджетного кодексу України.

4. Фінансування державних цільових програм з питань забезпечення державної безпеки здійснюється у встановленому законом порядку без врахування обсягів видатків на утримання і забезпечення діяльності Служби безпеки України.

5. Порядок фінансування витрат, пов’язаних із здійсненням оперативно-службової діяльності, щодо якої забезпечується конспірація, визначається нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

6. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України, її органам і підрозділам у вирішенні житлових та інших соціально-побутових питань, а також у забезпеченні транспортом і зв’язком.

Стаття 59. Майно Служби безпеки України

1. Майно Служби безпеки України є державним майном, у тому числі військовим, закріпленим за Службою безпеки України у порядку, визначеному законом.

2. Служба безпеки України має адміністративні приміщення та інші споруди навчального, науково-дослідного, господарського і соціально-культурного призначення, відомчий житловий фонд, інше майно, необхідне для забезпечення її діяльності, а також земельні ділянки на праві постійного користування, у тому числі віднесені до земель оборони.

3. Служба безпеки України з метою виконання покладених на неї завдань може утворювати, використовувати, реорганізовувати та ліквідовувати, у тому числі із забезпеченням конспірації, суб’єктів господарювання, які є самостійними юридичними особами.

4. Майно закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України, не підлягає приватизації.

5. Норми забезпечення майном у Службі безпеки України визначаються актами Служби безпеки України.

6. Служба безпеки України має право здійснювати придбання за рахунок коштів Державного бюджету України майна, у тому числі нерухомого, та відчужувати його у встановленому законодавством порядку.

7. Служба безпеки України має житловий фонд та здійснює управління ним. Порядок формування житлового фонду та забезпечення житлом співробітників Служби безпеки України визначається Кабінетом Міністрів України. Житловий фонд гуртожитків Служби безпеки України не підлягає приватизації.

Стаття 60. Закупівлі для забезпечення потреб оперативно-службової діяльності Служби безпеки України

1. Закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб оперативно-службової діяльності Служби безпеки України здійснюються Службою безпеки України відповідно до закону.

РОЗДІЛ VII

КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 61. Засади здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України

1. Система та принципи здійснення, предмет демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України визначаються Конституцією України та законами України «Про національну безпеку України» і «Про комітети Верховної Ради України» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та іншими законами.

2. Заходи контролю за діяльністю Служби безпеки України здійснюються уповноваженими органами та посадовими особами. Отримана за результатами контролю інформація обробляється, зберігається, передається та/або оприлюднюється з дотриманням встановлених законом вимог.

3. Посадові особи органів, уповноважених на здійснення контролю за діяльністю Служби безпеки України, зобов’язані не допускати розголошення в будь-який спосіб інформації з обмеженим доступом про оперативно-службову діяльність Служби безпеки України або про її співробітників, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням своїх повноважень.

4. Порядок здійснення в межах визначеної законом компетенції іншими органами та посадовими особами заходів контролю, пов’язаних із відвідуванням об’єктів Служби безпеки України або отриманням доступу до визначеної в цьому Законі інформації, визначається законодавством України та спільними актами таких органів.

Стаття 62. Особливості контролю Президента України за діяльністю Служби безпеки України

1. Контроль за діяльністю Служби безпеки України здійснює Президент України відповідно до його повноважень, у тому числі через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України.

2. Постійний контроль за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій, контррозвідувальній діяльності, при здійсненні розвідувальних заходів, діяльності Служби безпеки України із забезпечення охорони державної таємниці, а також контроль за відповідністю виданих Службою безпеки України нормативно-правових актів Конституції України і законам України здійснюється уповноваженою Верховної Ради України посадовою особою. Повноваження такої посадової особи визначаються законом.

3. Служба безпеки України в порядку, визначеному Президентом України, інформує Президента України, Раду національної безпеки і оборони України та посадових осіб, визначених Президентом України, щодо основних питань своєї діяльності, а також на їхню вимогу надає необхідну інформацію.

4. Голова Служби безпеки України щорічно подає Президенту України письмовий звіт про діяльність Служби безпеки України та несе персональну відповідальність за своєчасність, об’єктивність та повноту наданої інформації.

Стаття 63. Особливості парламентського контролю за діяльністю Служби безпеки України

1. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль за діяльністю Служби безпеки України, приймає закони України, які визначають і регулюють її діяльність та повноваження, а також затверджує відповідні бюджетні призначення та приймає рішення щодо звіту про їх використання.

2. Реалізація контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю Служби безпеки України забезпечується парламентським комітетом.

3. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює парламентський контроль за додержанням Службою безпеки України конституційних прав і свобод людини і громадянина.

4. Парламентський комітет на своєму засіданні розглядає питання ефективності виконання завдань, покладених на Службу безпеки України відповідно до цього Закону, стан забезпечення прав і свобод людини і громадянина при виконанні завдань та реалізації повноважень покладених на Службу безпеки України відповідно до цього Закону, та інші питання віднесені до предмета його відання, за результатами такого розгляду парламентський комітет може рекомендувати Президенту України внести до Верховної Ради України подання про звільнення з посади Голови Служби безпеки України з обґрунтуванням підстав для його звільнення та, на його підставі, рекомендувати Верховній Раді України ухвалити рішення про звільнення з посади Голови Служби безпеки України.

5. Голова Служби безпеки України щоквартально подає до парламентського комітету звіт про актуальні загрози державній безпеці України.

6. Служба безпеки України в термін, що не перевищує 15 календарних днів, надає відповіді на запити та звернення членів парламентського комітету та в термін, що не перевищує 10 календарних днів, надає відповіді на звернення парламентського комітету.

Стаття 64. Контроль за фінансовою діяльністю Служби безпеки України

 1. Фінансовий контроль (аудит) за діяльністю Служби безпеки України здійснюється Рахунковою палатою, а також центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, відповідно до закону. Контроль за витрачанням бюджетних коштів Службою безпеки України здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на два роки. Контроль за таємними видатками Служби безпеки України здійснюється відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу України.

 2. Служба безпеки України надає інформацію, необхідну для здійснення заходів, визначених частиною першою цієї статті, у повному обсязі. Посадові особи Рахункової палати, центрального органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, забезпечують нерозголошення інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома під час здійснення заходів, визначених частиною першою цієї статті.

3. Узагальнені результати аудиту включаються до щорічного звіту про діяльність Служби безпеки України. Висновки Рахункової палати обов’язкові до виконання Службою безпеки України.

Стаття 65. Судовий контроль за діяльністю Служби безпеки України

1. Рішення, дії чи бездіяльність Служби безпеки України та її посадових (службових) осіб можуть бути оскаржені в суді.

2. Суди здійснюють перевірку обґрунтованості та законності прийняття співробітниками Служби безпеки України рішень щодо необхідності тимчасового обмеження прав і свобод людини і громадянина під час виконання покладених на них завдань та надають дозволи на проведення відповідних дій за наявності підстав та у порядку, встановлених законом. На вимогу суду, якій постановив ухвалу про тимчасове обмеження прав і свобод людини і громадянина, Служба безпеки України може надавати відомості про стан виконання рішення суду.

Стаття 66. Контроль та нагляд у системі Служби безпеки України

1. Голова Служби безпеки України організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю в Центральному управлінні, регіональних органах, закладах (підрозділах закладів) та установах Служби безпеки України на підставі основних засад здійснення внутрішнього контролю, визначених у встановленому законодавством порядку.

2. Голова Служби безпеки України, його заступники, начальники (керівники) функціональних підрозділів Центрального управління, регіональних органів, підрозділів, закладів (підрозділів закладів) та установ Служби безпеки України, а також уповноважені ними посадові особи в порядку, визначеному законом та актами Служби безпеки України, здійснюють контроль за виконанням покладених на Службу безпеки України завдань, додержанням співробітниками Служби безпеки України Конституції України, цього Закону та інших законів України, а також прийнятих на їх основі актів з питань організації та здійснення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України.

3. Голова Служби безпеки України здійснює контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і за витрачанням ними бюджетних коштів.

4. Гендерний аудит є невід’ємною складовою внутрішнього аудиту Служби безпеки України.

5. Державний нагляд у сфері охорони праці за безпечним виконанням робіт співробітниками та працівниками Служби безпеки України, державний технічний нагляд за додержанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці, контроль за забезпеченням пожежної безпеки та за забезпеченням санітарного та епідеміологічного благополуччя у Службі безпеки України здійснюються відповідними підрозділами Центрального управління або уповноваженими співробітниками регіональних органів Служби безпеки України. Порядок взаємодії між Службою безпеки України та центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у зазначених сферах, визначається спільними актами Служби безпеки України та цих органів.

Стаття 67. Участь громадськості у здійсненні демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України

1. Громадяни України та їх об’єднання беруть участь у здійсненні демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України в порядку, встановленому Конституцією України та законами України, а також з урахуванням обмежень, визначених цим Законом.

2. Служба безпеки України інформує про свою діяльність через засоби масової інформації, свій офіційний веб-сайт, шляхом надання відповідей на запити про доступ до публічної інформації у формі та в обсязі, передбачених законодавством.

4. Обмеження доступу до інформації про діяльність Служби безпеки України здійснюється відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

5. Для забезпечення громадського контролю за діяльністю Служби безпеки України та сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері державної безпеки при Центральному управлінні Служби безпеки України Голова Служби безпеки України за пропозицією громадських організацій може створити консультативно-дорадчий орган – громадську раду при Службі безпеки України. Чисельність, вимоги до членів такої громадської ради та порядок її роботи визначаються Головою Служби безпеки України.

6. Члени громадської ради, зазначеної в частині п'ятій цієї статті, в обов’язковому порядку проходять перевірку, передбачену пунктом 10 частини першої статті 11 цього Закону, та контррозвідувальне опитування.

Стаття 68. Нагляд за додержанням Службою безпеки України законів України під час виконання покладених на неї завдань

1. Нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями функціональних підрозділів Центрального управління і регіональних органів Служби безпеки України здійснюється Генеральним прокурором, його першим заступником та заступниками відповідно до розподілу обов’язків, керівниками відповідних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками відповідно до розподілу обов’язків в порядку, визначеному законом.

2. Під час здійснення заходів прокурорського нагляду уповноваженим прокурорам не надаються документи, що містять відомості про осіб, залучених або які були залучені до конфіденційного співробітництва із Службою безпеки України чи до надання допомоги як негласні позаштатні працівники, про належність конкретних осіб до оперативних підрозділів Служби безпеки України, а також про методи, сили і засоби оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності Служби безпеки України та виконання нею розвідувальних заходів, планування, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення оперативно-розшукових, контррозвідувальних заходів.

Стаття 69. Щорічний звіт про діяльність Служби безпеки України

1. Голова Служби безпеки України щорічно, але не пізніше 1 лютого, подає до Верховної Ради України та Президенту України звіт про діяльність Служби безпеки України.

2. Парламентський комітет у 21-денний строк з дня отримання щорічного звіту про діяльність Служби безпеки України здійснює попередню підготовку питання про розгляд такого звіту, на пленарному засіданні Верховної Ради шляхом його розгляду на своєму засіданні. За результатами розгляду щорічного звіту про діяльність Служби безпеки України на засіданні парламентського комітету приймається рішення, яке має міститити обґрунтовані висновки та рекомендації щодо ефективності виконання завдань, покладених на Службу безпеки України відповідно до цього Закону, а також надаються рекомендації щодо вдосконалення діяльності Служби безпеки України. Рекомендації парламентського комітету є обов’язковими до розгляду Службою безпеки України. Голова Служби безпеки України повідомляє про результати розгляду наданих рекомендацій протягом 30 днів з дня отримання таких рекомендацій.

3. У щорічному звіті про діяльність Служби безпеки України зазначаються такі відомості:

1) узагальнені відомості про стан виконання завдань Служби безпеки України, визначених цим Законом;

2) узагальнені результати оперативно-службової діяльності Служби безпеки України, у тому числі кількість відкритих і закритих контррозвідувальних та оперативно-розшукових справ, закритих контррозвідувальних справ у результаті притягнення особи до кримінальної відповідальності за дії, що були підставами для заведення контррозвідувальної справи.

3) узагальнені відомості про стан власної безпеки;

4) відомості про загальну кількість ухвал суду про надання дозволів на проведення контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів та ухвал суду про відмову в наданні дозволу на проведення контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів;

5) інформація про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина у діяльності Служби безпеки України та дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

6) інформація про стан та ефективність фінансування, інші необхідні відомості про забезпечення діяльності Служби безпеки України;

7) інформація про оскарження у суді рішень, дій чи бездіяльності Служби безпеки України та її посадових (службових) осіб;

8) пояснення фактів у роботі Служби безпеки України, що викликали значний суспільний резонанс.

4. Голова Служби безпеки України несе персональну відповідальність за повноту та достовірність відомостей, зазначених у щорічному звіті про діяльність Служби безпеки України.

5. Протягом трьох днів після подання Президенту України щорічного звіту Служба безпеки України з дотриманням вимог статті 17 цього Закону оприлюднює інформацію про напрями та основні результати своєї діяльності за звітний період Служби безпеки України («Біла книга»).

6. «Біла книга» оприлюднюється на офіційному веб-сайті Служби безпеки України. Відомості, що становлять зміст «Білої книги», є відкритими та публічними, доступ до яких не може бути обмежено.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

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

частини п'ятої статті 8, яка набирає чинності з 31 грудня 2024 року;

частин п’ятої та шостої статті 30 цього Закону, які набирають чинності з 31 грудня 2024 року;

підпункту 4 пункту 14 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем набрання чинності пунктом 5 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28 січня 2021 року № 1150-IX;

статей 82 та 83 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» в редакції цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем набрання чинності Законом України, яким вносяться зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо вирішення окремих питань, пов’язаних з проведенням контррозвідувальних заходів.

До дня набрання чинності Законом України, яким вносяться зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо вирішення окремих питань, пов’язаних з проведенням контррозвідувальних заходів, виключно з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувальних, терористичних та інших посягань на державну безпеку України, отримання інформації в інтересах контррозвідки здійснювати на підставі відповідної контррозвідувальної справи заходи, визначені частиною третьою статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", - лише за ухвалою слідчого судді, постановленою за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженим прокурором. Нагляд за додержанням законів під час проведення контррозвідувальної діяльності здійснюється Генеральним прокурором, виконувачем його обов’язків або уповноваженими наказом Генерального прокурора заступниками Генерального прокурора.

2. Встановити, що відповідно до частини п’ятої статті 8 цього Закону скорочення загальної чисельності Служби безпеки України здійснюється у строк, що не перевищує три роки з дня набрання чинності цим Законом.

Військовослужбовці Служби безпеки України, яким до досягнення встановленого граничного віку перебування на військовій службі залишилося п'ять і менше років, у період з дня набрання чинності цим Законом і до 31 грудня 2024 року на їхнє прохання можуть бути звільнені з військової служби на підставах, передбачених підпунктом "в" пункту 1, підпунктом «в» пункту 2 частини п'ятої та підпунктом "в" пункту 1, підпунктом «б» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Військовослужбовцям Служби безпеки України, які мають вислугу 20 і більше років та які у період з дня набрання чинності цим Законом і до 31 грудня 2024 року звільняються з військової служби відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього розділу призначається пенсія за вислугу років у порядку та розмірах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". У разі прийняття таких осіб у подальшому на службу до Служби безпеки України виплата їм пенсій на час служби припиняється. При звільненні із служби таких осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Графік переходу з комплектування штатних посад військовослужбовцями Служби безпеки України на комплектування штатних посад співробітниками Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, та державними службовцями Служби безпеки України затверджується Головою Служби безпеки України відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього розділу.

До набрання чинності Законом України "Про Дисциплінарний статут Служби безпеки України" поширити на співробітників Служби безпеки України, якім присвоєно спеціальне звання, дію Дисциплінарного статуту Національної поліції України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" .

3. Встановити, що з набранням чинності цим Законом:

1) загальна чисельність Служби безпеки України не перевищує станом на:

з 31 грудня 2022 року – 25 000 штатних посад (з яких військових посад не більше 15 000);

з 31 грудня 2023 року – 22 000 штатних посад (з яких військових посад не більше 10 000);

з 31 грудня 2024 року – 20 000 штатних посад (з яких військових посад не більше 4 000).

2) військовослужбовці та державні службовці Служби безпеки України, які займали протягом трьох років до набрання чинності цим Законом чи займають керівні посади в Службі безпеки України (крім посад Голови Служби безпеки України) або прирівняні до посад керівного рівня (по посаді керівного рівня, згідно посадового окладу) крім військовослужбовців та державних службовців Служби безпеки України, які протягом не більше двох місяців тимчасово виконували обов’язки за посадою керівного рівня, слідчі органів безпеки (крім тих, які переводяться до інших державних правоохоронних органів у зв'язку із передачею функції досудового розслідування кримінальних правопорушень) можуть бути переведені (призначені) на службу (роботу) до Служби безпеки України із присвоєнням спеціального звання або на посаду державної служби лише у разі проходження атестації;

3) атестація штатних негласних співробітників відбувається у спосіб, що унеможливлює розкриття їх приналежності до Служби безпеки України;

4) військовослужбовці та державні службовці Служби безпеки України, які не займають чи не займали керівні посади (або посади, прирівняні до посад керівного рівня), переводяться за їхньою згодою на рівнозначні або вищі посади у функціональних підрозділах Центрального управління та регіональних органів, установах і закладах Служби безпеки України із присвоєнням їм спеціальних звань або на відповідні посади державної служби;

5) за військовослужбовцями та державними службовцями Служби безпеки України, а також працівниками, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, посади яких скорочуються, зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим Законом, під час реалізації функцій Служби безпеки України до дня їх звільнення або переведення на службу (роботу) до Служби безпеки України. На зазначений період грошове забезпечення (оплата праці) військовослужбовців та державних службовців Служби безпеки України, а також працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, що встановлюють оплату праці військовослужбовців (працівників) за умовами та розмірами, передбаченими до набрання чинності цим Законом;

6) для військовослужбовців на зазначений період строк перебування у розпорядженні діє на весь період з виплатою всього грошового забезпечення за посадою, яку він обіймав. Контракти військовослужбовців продовжують діяти до кінця зазначеного строку;

7) виплата грошового забезпечення (заробітної плати) співробітникам Служби безпеки України після присвоєння їм спеціальних звань або відповідних посад державної служби у Службі безпеки України та зарахування їх до підрозділів Служби безпеки України, що комплектуються співробітниками, яким присвоєно спеціальні звання, та державними службовцями, здійснюється відповідно до статті 50 цього Закону.

4. Комплектування підрозділів Служби безпеки України співробітниками, яким присвоюються спеціальні звання, та державними службовцями Служби безпеки України здійснюється починаючи з 1 січня 2022 року після затвердження організаційної структури Служби безпеки України та організаційно-штатної побудови її функціональних підрозділів, Центрального управління та регіональних органів Головою Служби безпеки України відповідно до вимог цього Закону.

 Військовослужбовці Служби безпеки України, посади яких скорочуються у зв’язку з початком комплектування Служби безпеки України співробітниками, яким присвоюються спеціальні звання, висловили згоду перейти на службу співробітників Служби безпеки України, яким присвоюються спеціальні звання, чи посади державної служби, які звільняються з військової служби відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів та приймаються на службу співробітників Служби безпеки України, яким присвоюються спеціальні звання, чи державну службу, на рівнозначні посади або на інші посади за їхньою згодою. При звільненні з військової служби їм виплачується грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Військовослужбовцям, зазначеним у підпунктах 2 і 4 пункту 3 цього розділу, при прийнятті на державну службу до Служби безпеки України присвоюються ранги в межах відповідних категорій посад державної служби в порядку та відповідно до схеми співвідношення військових звань та посад державної служби у Службі безпеки України, що визначаються Головою Служби безпеки України.

Військовослужбовцям, зазначеним у підпунктах 2 і 4 пункту 3 цього розділу, при прийнятті на службу співробітників Служби безпеки України, яким присвоюються спеціальні звання, такі звання присвоюються в порядку, встановленому цим Законом, відповідно до такої схеми співвідношення військових і спеціальних звань:

|  |  |
| --- | --- |
| військові звання | спеціальні звання |

солдат - капрал Служби безпеки України

молодший сержант, сержант - сержант Служби безпеки України

старший сержант, головний сержант - старший сержант Служби безпеки України

штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант - майстер-сержант Служби безпеки України

молодший лейтенант - молодший лейтенант Служби безпеки України

лейтенант - лейтенант Служби безпеки України

старший лейтенант - старший лейтенант Служби безпеки України

капітан - капітан Служби безпеки України

майор - майор Служби безпеки України

підполковник - підполковник Служби безпеки України

полковник - полковник Служби безпеки України

бригадний генерал - генерал Служби безпеки України третього рангу

генерал-майор - генерал Служби безпеки України другого рангу

генерал-лейтенант - генерал Служби безпеки України першого рангу

генерал - генерал Служби безпеки України.

З дня набрання чинності цим Законом призначення співробітників на керівні посади Служби безпеки України може здійснюватися на конкурсній основі.

Особи, які висловили згоду перейти на службу співробітників Служби безпеки України, яким присвоюються спеціальні звання, які раніше складали військову чи іншу присягу Українському народу, не складають присягу співробітника Служби безпеки України, якому присвоюється спеціальне звання.

 Вислуга років на військовій службі військовослужбовців Служби безпеки України, обчислена відповідно до законодавства (у тому числі вислуга років на пільгових умовах), у повному обсязі зараховується до загальної вислуги років співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, або державної служби, а стаж вислуги у військових званнях зараховується до стажу вислуги для присвоєння чергових спеціальних звань чи рангів державної служби.

Військовослужбовці Служби безпеки України, посади яких скорочуються у зв’язку з комплектуванням підрозділів Служби безпеки України співробітниками, яким присвоюються спеціальні звання, які не висловили згоду перейти на службу співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, звільняються з військової служби в запас (відставку) Служби безпеки України відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Військовослужбовці, які звільняються з військової служби у Службі безпеки України та приймаються на службу співробітників Служби безпеки України, яким присвоюються спеціальні звання, або на державну службу у Службі безпеки України і перебували на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у Службі безпеки України, продовжують перебувати на такому обліку в Центральному управлінні, органах, закладах, установах Служби безпеки України під час проходження служби співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання, або державної служби у Службі безпеки України, у тому числі на обліку осіб, які користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень, до одержання житла з державного житлового фонду або за їхнім бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення чи до настання визначених законом підстав для зняття із зазначеного обліку.

Громадянам, які мають військові звання та приймаються на службу співробітників Служби безпеки України, яким присвоюються спеціальні звання, одночасно з прийняттям на службу присвоюються спеціальні звання відповідно до такої схеми співвідношення військових та спеціальних звань, яка визначається положенням про проходження служби в Службі безпеки України особами, яким присвоєні спеціальні звання.

5. Атестація співробітників Служби безпеки України проводиться атестаційними комісіями, до складу яких входять відряджені представники органів, визначених законодавством суб'єктами розвідувального співтовариства, та представники парламентського комітету, направлені на підставі відповідного рішення такого комітету, які мають або отримують на час участі в атестаційній комісії відповідно до закону допуск до державної таємниці не нижче форми 2.

Члени атестаційної комісії на час проведення атестації відряджаються відповідними органами для роботи в таких комісіях.

 Фінансове, матеріальне, технічне та організаційне забезпечення роботи атестаційних комісій покладається на Службу безпеки України.

Фінансування заробітної плати членів атестаційних комісій здійснюється за рахунок органів, від яких їх було відряджено, або за рахунок Державного бюджету України в розмірі не меншому, ніж передбачено частиною четвертою статті 50 цього Закону.

Атестаційні комісії за результатами проведеної атестації співробітників Служби безпеки України ухвалюють та подають Голові Служби безпеки України одне з таких рішень: рішення про проходження атестації або рішення про не проходження атестації.

 Порядок проведення атестації, персональний склад, порядок формування та роботи атестаційної комісії та особливості проходження атестації співробітниками Служби безпеки України, які належать до співробітників негласного складу, визначаються положенням, що розробляється Службою безпеки України та затверджується Президентом України.

 Військовослужбовці функціональних підрозділів Центрального управління та регіональних органів, до повноважень яких віднесено виконання завдань, реалізацію функцій та повноважень Служби безпеки України, крім зазначених в підпункті 2 пункту 3 цього розділу, переводяться за їхньою згодою на рівнозначні або вищі посади у функціональних підрозділах Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України на військові посади, посади, що заміщуються співробітниками, яким присвоюється спеціальне звання, або на відповідні посади державної служби.

6. Предметом атестації є оцінка:

1) професійної компетенції співробітника Служби безпеки України;

2) професійної етики та доброчесності військовослужбовця (працівника) Служби безпеки України;

3) відповідності вимогам частини третьої статті 29 цього Закону.

7. Графік проходження військовослужбовцями Служби безпеки України атестації встановлює відповідна атестаційна комісія відповідно до цього Закону та положення про проведення атестації, що затверджується Президентом України.

 Атестація проводиться у присутності військовослужбовця, державного службовця Служби безпеки України, який проходить атестацію.

При складанні графіка проходження атестації враховується графік переходу з комплектування штатних військових посад на комплектування посад співробітниками, яким присвоєно спеціальне звання, та посад державної служби.

8. Атестаційні комісії мають право отримувати в усіх органах прокуратури, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Національному агентстві з питань запобігання корупції, інших органах державної влади будь-яку необхідну для цілей атестації інформацію про військовослужбовців (працівників) Служби безпеки України та членів їхніх сімей.

Фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування мають право подавати до відповідної атестаційної комісії відомості, що можуть свідчити про невідповідність військовослужбовця (працівника) Служби безпеки України критеріям, визначеним пунктом 6 цього розділу.

9. Атестаційні комісії за результатами проведеної атестації військовослужбовців чи державних службовців Служби безпеки України ухвалюють одне з таких рішень: рішення про проходження військовослужбовцем чи державним службовцем Служби безпеки України атестації або рішення про не проходження військовослужбовцем чи державним службовцем Служби безпеки України атестації.

Атестаційні комісії за результатами атестації подають Голові Служби безпеки України інформацію стосовно військовослужбовців чи державних службовців Служби безпеки України, які пройшли атестацію, а також стосовно військовослужбовців чи державних службовців Служби безпеки України, які не пройшли атестацію.

Повторне проходження одним і тим самим військовослужбовцем чи державним службовцем Служби безпеки України атестації передбаченої підпунктом 2 пункту 3 цього розділу або одного з її етапів забороняється.

10. Співробітники Служби безпеки України, посади яких скорочуються у зв’язку із зміною штатної чисельності або відповідно до пункту 3 цього розділу, до 31 грудня 2023 року можуть бути призначені без проведення конкурсу на іншу вакантну посаду, у тому числі на посаду державної служби в державних органах у межах відповідних категорій посад, в органах місцевого самоврядування, державних правоохоронних органах, Національній поліції України, правоохоронних органах спеціального призначення, у разі їх відповідності кваліфікаційним та спеціальним вимогам, встановленим для зайняття посади, на яку вони призначаються.

11. Служба безпеки України припиняє здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до її підслідності, з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення підслідності таких кримінальних правопорушень, але не пізніше ніж з 1 січня 2025 року.

Служба безпеки України продовжує здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 112, 1141, 201, 2011, 2651, 305, 3321, 3322, 334, 359, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 446 Кримінального кодексу України, розпочатих до набрання чинності законом про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, до їх закінчення, але не довше ніж до 1 липня 2022 року, а також у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 1102, 111, 113, 114, 258-2585, 328, 329, 330, 333, 422, 440, 447 Кримінального кодексу України, до їх закінчення, але не довше ніж до 1 січня 2025 року.

 З 1 липня 2022 року кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 112, 1141, 201, 2011, 2651, 305, 3321, 3322, 334, 359, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 446 Кримінального кодексу України, розслідування за якими не закінчене, передаються до органів досудового розслідування за підслідністю у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

 З 1 січня 2025 року кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 1102, 111, 113, 114, 258-2585, 328, 329, 330, 333, 422, 440, 447 Кримінального кодексу України, розслідування за якими не закінчене, передаються до органів досудового розслідування за підслідністю у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

До 1 січня 2025 року слідчі органів безпеки можуть брати участь у спільних слідчих групах, створеними з компетентними органами іноземних держав або залучати до роботи іноземних експертів, відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

12. Строк повноважень Голови Служби безпеки України, призначеного на посаду до набрання чинності цим Законом, обчислюється відповідно до статті 10 цього Закону з дня його призначення на посаду.

13. Визнати такими, що втратили чинність:

1) Закон України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382 із наступними змінами);

2) Закон України «Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 4, ст. 53 із наступними змінами);

3) Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 383).

14. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 48–49, ст. 536):

а) пункти 30 і 31 частини першої статті 1 після слів "Національної поліції" доповнити словами "Служби безпеки України";

б) абзац третій частини четвертої статті 4 після слів "Національної поліції" доповнити словами "Служби безпеки України";

7) пункт 12 статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99) після слова «оперативно-розшукову» доповнити словом «контррозвідувальну»;

2) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):

а) у статті 2 слова "та контррозвідувальних" виключити;

б) абзаци четвертий і десятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:

"Служби безпеки України – уповноваженими підрозділами Центрального управління, регіональних органів та органів військової контррозвідки";

"Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними підрозділами та підрозділом власної безпеки розвідувального органу, підрозділами забезпечення внутрішньої і власної безпеки";

в) у частині першій статті 6:

пункт 1 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"– осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у тому числі у зв'язку із збройним конфліктом, воєнними діями, масовими заворушеннями або у зв'язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру або іншими подіями, що спричинили масову загибель людей".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

доповнити пунктом 22 такого змісту:

 «22) необхідність перевірки осіб у зв'язку з прийняттям на службу (роботу) до Служби безпеки України або залученням осіб до конфіденційного співробітництва, чи використанням допомоги гласних і негласних позаштатних працівників»;

г) частину четверту статті 9 викласти в такій редакції:

"При перевірці осіб у зв’язку з прийняттям на службу (роботу) до Служби безпеки України або залученням осіб до конфіденційного співробітництва із Службою безпеки України, чи використанням допомоги гласних і негласних позаштатних працівників, а також у зв’язку із запитами уповноважених державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв'язку з оформленням їм допуску до державної таємниці, допуску до робіт із ядерними матеріалами та на ядерних установках, у зв’язку з призначенням на посади в розвідувальних органах України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами, доступом осіб до розвідувальної таємниці, а також перевірки осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів, оперативно-розшукова справа не заводиться. Така перевірка повинна тривати не більш як два місяці";

ґ) у частині першій статті 92:

доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) встановлення місця перебування, місця поховання чи місцезнаходження останків осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у тому числі у зв'язку із збройним конфліктом, воєнними діями, масовими заворушеннями або у зв'язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру або іншими подіями, що спричинили масову загибель людей";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) завершення виконання оперативно-розшукових заходів у зв'язку з початком досудового розслідування або вичерпання можливостей для їх здійснення";

3) у Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):

 а) абзац перший преамбули після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України";

 б) частину першу статті 1 після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі безпеки України, службі на посадах начальницького складу Національного антикорупційного бюро України";

 в) у статті 12:

пункт "б" після слова "поліцейські" доповнити словами "співробітники Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання";

доповнити пунктом "з" такого змісту:

 «з) особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України»;

г) перше речення частини другої статті 2 після слів "до Національної поліції" доповнити словами "Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України";

 ґ) у статті 9:

частину четверту після слів "Національною поліцією" доповнити словами "Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України";

частину п'яту після слів "Служби судової охорони" доповнити словами "Служби безпеки України", а після слів "Службі судової охорони" – словами "Службі безпеки України";

д) у статті 12:

у частині першій:

в абзаці першому пункту "а" слова «у пунктах "б"-"д", "ж"» замінити словами «у пунктах "б"-"д", "ж", "з"» ;

абзац перший пункту "б" після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі безпеки України, службі на посадах начальницького складу Національного антикорупційного бюро України";

пункт "в" доповнити словами "а також військовослужбовцям Служби безпеки України за наявності в них вислуги 20 календарних років і більше, незалежно від віку, які звільняються з військової служби відповідно до пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Службу безпеки України", крім тих, які прийняті за їх згодою на службу співробітників Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання. Військовослужбовцям Служби безпеки України з числа осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, які надалі прийняті за їх згодою на службу співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальне звання, пенсія призначається при звільненні зі служби співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальне звання, з урахуванням набуття права на неї при звільненні з військової служби";

доповнити частиною третьою такого змісту:

 «Зберігається право на пенсію за вислугу років для осіб, які були звільненні з військової служби відповідно до пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Службу безпеки України», та мають вислугу 20 календарних років і більше, у разі їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та подальшим їх фактичним звільненням з такої служби або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію»;

е) у частині першій статті 13:

пункт "а" після слів "Закону України "Про Національну поліцію" доповнити словами "співробітникам Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання, звільненим зі служби за станом здоров`я або у зв'язку з досягненням встановленого законом граничного віку перебування на службі", а після слів «звільненим зі служби у Службі судової охорони» – словами «та звільненим зі служби у Національному антикорупційному бюро України»;

пункт "б" після слова "поліції" доповнити словами "Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України";

у пункті "в":

абзац перший після слів "на умовах Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" доповнити словами "а також військовослужбовцям Служби безпеки України, які звільняються з військової служби за станом здоров’я або у зв’язку з досягненням встановленого законом граничного віку перебування на службі відповідно до пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Службу безпеки України";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Особам із числа військовослужбовців Служби безпеки України, зазначеним у абзаці першому цього пункту, які надалі були прийняті за їх згодою на службу співробітників Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання, пенсія призначається при звільненні зі служби співробітників Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання, з урахуванням набуття права на неї при звільненні з військової служби, на умовах, зазначених у пункті «в» статті 12 цього Закону";

є) у статті 15 слова «іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д"» замінити словами «іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д", "з"»;

ж) у статті 17:

у частині першій:

в абзаці першому слова «іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д"» замінити словами «іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д", "з"»;

 пункти "б" – "г" після слова "поліції" доповнити словами "Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України";

пункт "ж" після слів «Національній поліції» доповнити словами «в Національному антикорупційному бюро України»;

у пункті "и":

після слів "у разі переходу на військову службу" доповнити словом "службу";

після слів «Національну поліцію» доповнити словами «Національне антикорупційне бюро України»;

після слів «Національною поліцією» доповнити словами «Національним антикорупційним бюро України»;

у пункті "і":

після слів «Державної кримінально-виконавчої служби України» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України»;

після слів «за переліком посад і на умовах, які визначаються» доповнити словами «Національним антикорупційним бюро України»;

 частину другу викласти в такій редакції:

"До вислуги років поліцейським, співробітникам Служби судової охорони, Служби безпеки України, особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України, при призначенні пенсії на умовах цього Закону, додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних закладах вищої освіти із здобуттям ступеня, не нижче бакалавра, до прийняття на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України, Служби судової охорони, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України із розрахунку – один рік навчання за шість місяців служби, але не більше двох років шести місяців служби";

з) частину другу статті 172 після слів «чи Державній кримінально-виконавчій службі України» доповнити словами «та Національному антикорупційному бюро України»;

и) абзац четвертий статті 22 після слів "Національної поліції" доповнити словами "Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України";

і) частину сьому статті 30 після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України";

ї) у статті 43:

друге речення частини одинадцятої після слів "чи внутрішньої служби" доповнити словами "полковника Служби безпеки України, полковника Національного антикорупційного бюро України";

частини дванадцяту і шістнадцяту після слова "поліцейські" у всіх відмінках доповнити словами "співробітники Служби безпеки України, особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України" у відповідному відмінку;

4) у Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними змінами):

а) статтю 5 викласти в такій редакції:

«Стаття 5. Система державних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю

 1. Систему державних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю становлять:

 а) державні органи, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю;

б) державні органи, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю.

 2. До державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю в межах покладених на них завдань та функцій, належать:

 а) органи прокуратури України;

б) Національна поліція України;

 в) Бюро економічної безпеки України;

 г) Державне бюро розслідувань;

 ґ) Національне антикорупційне бюро України.

 3. Участь у боротьбі з організованою злочинністю в межах своєї компетенції беруть органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, розвідувальні, правоохоронні (крім зазначених у пункті 2 цієї статті), контролюючі та інші державні органи, що сприяють державним органам, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, у виконанні визначених цим Законом завдань»;

 б) статті 10 та 11 виключити;

 в) статті 13 та 15 викласти в такій редакції:

 «Стаття 13. Використання негласних співробітників

 1. При здійсненні боротьби з організованою злочинністю, якщо інших заходів для розкриття організованої злочинності та притягнення винних до відповідальності недостатньо, можуть залучатися штатні та нештатні негласні співробітники, які вводяться під легендою прикриття в організовані злочинні угруповання в порядку, визначеному Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та Кримінальним процесуальним кодексом України.

2. З метою протидії розвідувально-підривній діяльності проти України, що здійснюється організованими злочинними угрупованнями або за їх допомогою - спеціальними службами, військовими формуваннями, організаціями іноземних держав, терористичними організаціями, незаконними збройними та воєнізованими формуваннями, підрозділи Служби безпеки України мають право здійснювати контррозвідувальне впровадження у порядку, визначеному Законом України «Про контррозвідувальну діяльність» та нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

 3. Введення негласного співробітника в організовані злочинні угруповання здійснюється за наявності відомостей про організовану злочинну діяльність, розвідувально-підривну діяльність проти України та на підставі письмового доручення.

 4. Для виконання доручення негласний співробітник вправі під легендою прикриття вступати в трудові, цивільно-правові та інші відносини. Шкода або збитки, завдані діями негласного співробітника під час виконання доручення, відшкодовується за рахунок державного бюджету. Негласний співробітник не несе відповідальності за завдану ним шкоду або збитки, якщо його дії були необхідними для виконання доручення.

 5. Питання діяльності негласних співробітників, соціальні та інші гарантії для них регулюються законами України, актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами»;

 «Стаття 15. Використання спеціальних технічних засобів у боротьбі з організованою злочинністю

 Уповноважені підрозділи державних органів, визначених підпунктами "б", "в", "г", "ґ" пункту 2 статті 5 цього Закону, та їх співробітники при здійсненні заходів із забезпечення боротьби з організованою злочинністю мають право використовувати спеціальні технічні засоби у випадках та в порядку, визначених законами України для таких органів»;

 г) назву розділу V викласти в такій редакції:

 «Розділ V. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ»;

 ґ)у статті 16:

пункти 2-4 викласти в такій редакції:

«2. В Автономній Республіці Крим, областях і містах, у відповідних органах прокуратури, уповноважених підрозділах державних органів, визначених підпунктами "б", "в", "г", "ґ" пункту 2 статті 5 цього Закону, функції щодо забезпечення взаємодії покладаються на керівників таких державних органів або уповноважених посадових осіб таких державних органів.

3. У разі виявлення ознак транснаціональної організованої злочинної діяльності або ознак організованої злочинної діяльності, що характеризуються присутністю спеціальних служб іноземних держав, терористичних організацій та незаконних збройних формувань, а також інших ознак, що можуть свідчити про загрози державній безпеці України та/або підвищення ризиків державної безпеки України, державні органи, визначені статтею 5 цього Закону, в межах виконання покладених на них функцій зобов’язані невідкладно поінформувати Службу безпеки України.

 4. Умови і порядок інформування Служби безпеки України, передбачені пунктом 3 цієї статті, а також обміну інформацією між Службою безпеки України та державними органами, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю в межах виконання покладених на них функцій та завдань, регулюються спільними нормативними актами»;

пункти 5 та 6 виключити;

д) статтю 17 виключити;

е) у статті 18:

у тексті слова «відповідні спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю» і «спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю», «відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю», «спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю», та слова «підрозділи Служби безпеки України і підрозділи Національної поліції» у всіх відмінках замінити словами та цифрами «державні органи, визначені пунктом 2 статті 5 цього Закону» у відповідному відмінку;

у пункті 2:

у підпункті «а» слова «органи Бюро економічної безпеки України та» виключити;

 у підпункті «ґ» слова «а також Бюро економічної безпеки України» виключити;»

підпункт к) виключити;

 є) статтю 19 викласти в такій редакції:

 «Стаття 19. Інформаційне забезпечення боротьби з організованою злочинністю

 1. Для вирішення завдань боротьби з організованою злочинністю державні органи, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, мають право збирати, накопичувати і зберігати інформацію про події і факти, що свідчать про організовану злочинну діяльність, її причини та умови, про осіб, які беруть участь в організованій злочинній діяльності.

 З цією метою в державних органах, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, можуть створюватись централізовані банки даних.

 Порядок використання таких даних регулюється спільними нормативними актами державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, та державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю в межах виконання покладених на них функцій та завдань.

 Державні органи, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю та державні органи, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, взаємодіють на безоплатній основі з інформаційно-довідковими службами Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Рахункової палати, Державної судової адміністрації України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, банківських, фінансових та інших органів і установ, користуються інформаційними та аналітичними ресурсами (реєстрами, базами даних), які створюються зазначеними суб’єктами»;

ж) пункти 2 та 3 статті 20 виключити;

 з) пункти 2 - 4 статті 22 викласти в такій редакції:

 «2. Забороняється використання уповноважених підрозділів державних органів, визначених пунктами 2 і 3 статті 5 цього Закону, їх співробітників, матеріально-технічних засобів для виконання завдань, не віднесених законами України до компетенції таких державних органів.

3. Одержана державними органами, визначеними пунктом 2 статті 5 цього Закону, та їх співробітниками інформація, не пов’язана з вчиненням кримінальних правопорушень чи інших правопорушень з боку фізичних та юридичних осіб, не може використовуватися на шкоду правам та законним інтересам цих осіб.

 Документи та інші джерела, що містять таку інформацію, підлягають знищенню не пізніше шести місяців з дня їх одержання відповідним державним органом у сфері боротьби з організованою злочинністю.

4. Фізичні та юридичні особи мають право в порядку, встановленому законодавством, оскаржити до суду дії співробітників державних органів, визначених статтею 5 цього Закону, які вони вважають неправомірними»;

 и) статтю 23 доповнити пунктом 3 такого змісту:

 «3. Контроль за виконанням завдань щодо боротьби з організованою злочинністю, що характеризується присутністю спеціальних служб іноземних держав, терористичних організацій та незаконних збройних формувань, а також іншими ознаками, що можуть свідчити про загрози державній безпеці України та/або підвищення ризиків державної безпеки України, покладається на Комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольної функції Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів";

 і) у статті 24:

 підпункт «а» пункту 1 викласти в такій редакції:

«а) контроль за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією і організованою злочинністю, перевірку діяльності державних органів, визначених статтею 5 цього Закону»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

 «2. Державні органи, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, та державні органи, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, зобов’язані надавати Верховній Раді України інформацію про свою діяльність, крім інформації, що може призвести до розголошення даних про осіб, які здійснюють негласне співробітництво з такими державними органами, про осіб - учасників організованого злочинного угруповання, які сприяють таким державним органам, а також про осіб, стосовно яких заведено оперативно-розшукові та контррозвідувальні справи»;

 ї) у статті 26 слова «спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю» замінити словами «державними органами у сфері боротьби з організованою злочинністю»;

 й) у тексті Закону слова “спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю”, “спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України”, “спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України”, “спеціальні підрозділи Служби безпеки України” та "підрозділи органів Національної поліції"у всіх відмінках замінити словами та цифрами "державними органами, визначеними пунктом 2 статті 5 цього Закону" у відповідному відмінку";

5) у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):

а) у частині першій статті 6:

абзац другий пункту 2 та абзац перший пункту 19 після слів "військових формувань" доповнити словами "співробітники Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання";

доповнити пунктом 25 такого змісту:

"25) особи, залучені до конфіденційного співробітництва, гласні і негласні позаштатні працівники, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, пов'язаних із виконанням окремих завдань оперативно-службової діяльності Служби безпеки України на території держав, на яких в цей період велися бойові дії, та які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

Надання статусу ветерана війни особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, здійснюється в порядку та у спосіб, що унеможливлюють розкриття факту їх конфіденційного співробітництва зі Службою безпеки України";

б) у статті 7:

у частині другій:

у пункті 11 слова "Служби безпеки України" виключити, а після слів "військових формувань" доповнити словами "військовослужбовців та співробітників Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання";

доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16) осіб, залучених до конфіденційного співробітництва як гласних і негласних позаштатних працівників, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у здійсненні заходів, пов'язаних із виконанням окремих завдань оперативно-службової діяльності Служби безпеки України на території держав, де в цей період велися бойові дії, та які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів";

у частині третій цифри "11 – 15" замінити цифрами "11 – 16";

в) у пункті 1 статті 10:

абзац четвертий після слова "поліцейських" доповнити словами "співробітників Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання";

абзац восьмий після слів "Державної спеціальної служби транспорту" доповнити словами "співробітників Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання";

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"сім'ї осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, гласних і негласних позаштатних працівників, які померли (загинули) у зв'язку з безпосередньою участю у здійсненні заходів, пов'язаних із виконанням окремих завдань оперативно-службової діяльності Служби безпеки України на території держав, де в цей період велися бойові дії, та які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий – двадцять другий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – двадцять третім;

г) у першому реченні частини сьомої статті 13 слово і цифри "пунктах 11 – 15" замінити словом і цифрами "пунктах 11 – 16";

ґ) статтю 17 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Витрати, пов'язані з наданням пільг та соціальних гарантій особам, залученим до конфіденційного співробітництва, гласним і негласним позаштатним працівникам, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, пов'язаних із виконанням окремих завдань оперативно-службової діяльності Служби безпеки України на території держав, де в цей період велися бойові дії, та які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;

6) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):

а) підпункт "в" пункту 1 статті 2 після слів "оперативно-розшуковій" доповнити словом "контррозвідувальній";

б) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Забезпечення конфіденційності даних про осіб, взятих під захист

За рішенням органів, що забезпечують безпеку, прийнятим відповідно до їх компетенції, може бути накладено тимчасову або постійну заборону на видачу володільцем або розпорядником персональних даних третім особам відомостей про місце проживання осіб, взятих під захист, та інших їхніх даних, які містяться у базах персональних даних.

В окремих випадках дані, передбачені частиною першою цієї статті, за рішенням органів, що забезпечують безпеку, можуть вилучатися або оброблятися в порядку, встановленому законодавством";

8) у Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40 – 41, ст. 249 із наступними змінами):

а) назву після слів "ветеранів Національної поліції" доповнити словами "ветеранів Служби безпеки України";

б) частину третю статті 1 після слів "Національної поліції" доповнити словами "Служби безпеки України";

в) у статті 5:

пункти 1 і 3 після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі безпеки України";

пункт 5 доповнити словами та цифрами "а також військовослужбовці Служби безпеки України, звільнені з військової служби відповідно до пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України", крім тих, які прийняті за їхньою згодою на службу та співробітників Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання";

г) текст Закону після слів "ветеран Національної поліції", в усіх відмінках і числах доповнити словами "ветеран Служби безпеки України" у відповідному відмінку і числі;

18) у Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146 із наступними змінами):

а) у статті 332:

абзац тринадцятий частини першої викласти в такій редакції:

 «проводить попереднє обговорення кандидатур на посади керівників правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, підрозділу внутрішньої та власної безпеки Міністерства оборони України, Голови та заступників Голови Служби безпеки України»;

у частині другій:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"заслуховування на засіданні (у тому числі закритому) комітету керівників та інших посадових осіб органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів щодо виконання покладених на такі органи завдань, реалізації функцій та здійснення ними повноважень, а також щодо ініційованих комітетом перевірок або службових розслідувань";

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"за результатами розгляду в комітеті питань, віднесених до предмета відання комітету, та/або висновків тимчасових слідчих комісій, заслуховування керівників органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів ініціює питання висловлення недовіри шляхом прийняття відповідного рішення комітету та/або підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України постанови про висловлення недовіри керівникам органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, їх перших заступникам, заступникам та керівникам територіальних органів";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

 «3. Комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, за рішенням більшості від затвердженого Верховною Радою України складу, може проводити розслідування з питань дотримання державними органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами вимог Конституції України щодо забезпечення національної безпеки та, у разі необхідності, ініціювати проведення закритого пленарного засідання Верховної Ради України для розгляду висновків і пропозицій за результатами такого розслідування.

З цією метою комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів:

 1) у порядку, визначеному законом, отримує необхідну для своєї діяльності інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються предмета розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх керівників (або посадових осіб, які виконують їхні обов'язки);

 2) ознайомлюється з документами, що мають відношення до предмета розслідування, отримує їх копії;

3) запрошує і заслуховує на засіданні комітету будь-яких осіб із числа громадян України (крім Президента України, суддів та суддів Конституційного Суду України) щодо обставин, які розслідуються, крім випадків, встановлених законом;

 4) звертається за допомогою щодо предмета розслідування до державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян;

 5) залучає до участі в розслідуванні працівників державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів за згодою їх керівників;

 6) на основі всебічного аналізу досліджених обставин готує висновки і пропозиції за результатами розслідування та ініціює, у разі необхідності, проведення пленарного засідання Верховної Ради України для розгляду таких висновків і пропозицій;

 7) звітує Верховній Раді України про всі розслідування, проведені цим комітетом;

 8) веде у встановленому порядку облік вхідних і вихідних документів цього комітету;

 9) передає матеріали розслідування за рішенням цього комітету до Генеральної прокуратури".

У зв'язку із цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

б) пункт 5 розділу VIII «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:

«5. До прийняття Верховною Радою України рішення про утворення та формування персонального складу комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, його повноваження виконує Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки»;

9) у Законі України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428; 2010 р. № 46, ст. 537)

а) частину сьому статті 22 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

 "проходження громадянином контррозвідувального опитування";

б) частину першу статті 23 доповнити пунктом 6 такого змісту:

«6) відмови громадянина пройти контррозвідувальне опитування в Службі безпеки України»;

10) пункти 31 і 32 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами) після слів «Національному антикорупційному бюро України» доповнити словами «Службі безпеки України»;

11) у статті 9 Закону України «Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65 із наступними змінами):

пункт 2 частини другої після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

 "Іноземці з числа визначених законом категорій осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Української держави, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову від іноземного громадянства".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

частину шосту після слів «Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» доповнити словами «а також до іноземців та осіб без громадянства з числа визначених законом категорій осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Української держави»;

друге речення частини сьомої після слів «не поширюється на» доповнити словами «осіб із числа визначених законом категорій, які зробили вагомий внесок у розвиток Української держави, і»;

після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

«Особливості прийняття до громадянства іноземців та осіб без громадянства з числа визначених законом категорій осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Української держави визначається Президентом України».

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою;

12) статтю 17 Закону України "Про поштовий зв’язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39; 2011 р. №11, ст. 69) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Оператори зобов’язані сприяти проведенню оперативно-розшукових і контррозвідувальних заходів на власних мережах поштового зв’язку та вживати заходів з недопущення розголошення фактів їх проведення";

13) у Законі України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 89 із наступними змінами):

а) преамбулу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Закону та/або до законодавства про національну безпеку та оборону України";

б) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

засоби контррозвідки – засоби та структури прикриття, будівлі, приміщення, транспортні засоби, інформаційні системи та бази даних, спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації, озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, інше майно, кошти в національній та іноземних валютах, які використовуються для здійснення контррозвідувальної діяльності (проведення контррозвідувальних заходів) або для організації чи забезпечення її (їх) здійснення (проведення);

контррозвідувальна діяльність – система контррозвідувальних, пошукових, режимних, адміністративно-правових, інформаційних, аналітичних заходів, які здійснюються спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення і запобігання загрозам державній безпеці України, нейтралізацію або мінімізацію ризиків державної безпеки, протидію розвідувально-підривній діяльності, терористичним та іншим протиправним посяганням іноземних держав та їх структур, а також організацій, окремих груп та осіб на фундаментальні національні інтереси України;

контррозвідувальне забезпечення – складова контррозвідувальної діяльності, що становить систему контррозвідувальних, пошукових, режимних, адміністративно-правових, інформаційних, аналітичних заходів, спрямованих на захист від загроз державній безпеці України, їх попередження, своєчасне виявлення і запобігання, нейтралізацію або мінімізацію ризиків державної безпеки, що здійснюється на постійній основі спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності при виконанні ним своїх функцій;

контррозвідувальний захід – рішення та дії суб’єкта контррозвідувальної діяльності, спрямовані на вирішення визначених законом завдань, що реалізується силами контррозвідки із застосуванням методів і засобів контррозвідки стосовно осіб і об’єктів, що становлять чи створюють загрози державній безпеці України або підвищують ризики державної безпеки, незалежно від правового статусу та місця знаходження (діяльності) таких осіб і об’єктів;

 контррозвідувальна операція – організаційна форма контррозвідувальної діяльності, що становить систему узгоджених та взаємопов’язаних за метою, часом та місцем контррозвідувальних заходів;

контррозвідувальне опитування – опитування особи, у тому числі з використанням технічних засобів реєстрації реакцій людини, на предмет її контактів із представниками іноземних держав та їх структур, а також організацій, окремих груп та осіб, діяльність яких спрямована на шкоду Україні;

контррозвідувальний режим – система передбачених законодавством сукупних контррозвідувальних, розвідувальних, режимних та адміністративно-правових заходів, що спрямовані на забезпечення державної безпеки та захист національних інтересів України від зовнішніх і внутрішніх загроз, та сприяють протидії розвідувально-підривній, диверсійній, терористичній та іншій діяльності іноземних держав та їх структур, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України, усуненню передумов до її здійснення та локалізації можливих негативних наслідків;

пошуковий захід – рішення та дії суб’єкта контррозвідувальної діяльності, спрямовані на отримання первинної інформації про ознаки загроз державній безпеці та ризики державної безпеки, ознаки або факти розвідувально-підривних, терористичних та інших протиправних посягань на інтереси України, причетних до неї осіб, перевірку таких відомостей;

ризик державної безпеки – кількісна та/або якісна міра небезпеки, зумовлена загрозою державній безпеці;

розвідувально-підривна діяльність – здійснювані іноземними державами та їх структурами, а також організаціями, окремими групами та особами добування інформації, що може бути використана для створення чи реалізації загроз державній безпеці та/або підвищення ризиків державної безпеки, а також створення умов, необхідних для добування такої інформації, та/або вплив на суспільні відносини, що становить чи може становити загрозу державній безпеці та/або підвищує ризики державної безпеки;

сили контррозвідки – співробітники суб’єкта контррозвідувальної діяльності та особи, залучені до конфіденційного співробітництва з таким суб'єктом;

спеціальна інформаційна операція - це контррозвідувальний захід, який реалізується в інформаційній сфері або сфері кібербезпеки, спрямований на попередження або припинення загроз інформаційній безпеці України;

управління ризиками державної безпеки – процес прийняття та забезпечення виконання управлінських рішень з визначення, оцінки, моніторингу та контролю ризиків державної безпеки, спрямованих на їх нейтралізацію або мінімізацію.

Інші терміни в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в інших законах України”;

в) у статті 2:

у частині першій слова “припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав” замінити словами “нейтралізація або мінімізація ризиків державній безпеці, протидія розвідувально-підривним, терористичним та іншим протиправним посяганням іноземних держав та їх структур”;

у частині другій:

в абзаці другому слова “використання інформації, що містить ознаки або факти розвідувальної, терористичної та іншої діяльності спеціальних служб іноземних держав” замінити словами “використання інформації щодо ознак або фактів розвідувально-підривної, терористичної та іншої діяльності іноземних держав та їх структур”;

в абзаці третьому слова «протидія розвідувальній, терористичній та іншій діяльності спеціальних служб іноземних держав» замінити словами «протидія розвідувально-підривній, терористичній та іншій діяльності іноземних держав та їх структур»;

абзац четвертий замінити двома новими абзацами такого змісту:

“добування, аналітична обробка та використання в інтересах контррозвідки упереджувальної інформації про загрози державній безпеці та ризики державної безпеки, наміри, плани і дії іноземних держав та їх структур, а також організацій, окремих груп та осіб чи їх потенційні можливості щодо реалізації таких намірів, планів і дій та/або про процеси, події, обставини, технології, знання, що можуть сприяти реалізації загроз державній безпеці або підвищенню ризиків державної безпеки;

розроблення і реалізація заходів щодо управління ризиками державної безпеки України”;

г) у статті 5:

у назві слова “Право на здійснення” замінити словом “Суб’єкти ”;

у частині першій слова «органом державної влади» замінити словами «державним органом»;

частини другу і третю замінити п’ятьма новими частинами такого змісту:

"Підрозділи Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки Служби безпеки України уповноважені здійснювати пошукові та контррозвідувальні заходи, порядок проведення яких визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

Розвідувальні органи України можуть проводити контррозвідувальні та пошукові заходи з метою, визначеною частиною другою статті 17 Закону України "Про розвідку".

Управління державної охорони України може проводити окремі контррозвідувальні заходи виключно в інтересах забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків.

Підрозділи забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прикордонної служби України можуть проводити окремі контррозвідувальні заходи з метою забезпечення охорони державного кордону України, безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків.

Підрозділи забезпечення внутрішньої і власної безпеки Міністерства оборони України можуть проводити контррозвідувальні заходи з метою контррозвідувального забезпечення Збройних Сил України".

У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами сьомою і восьмою;

ґ) доповнити статтею 51 такого змісту:

“Стаття 51. Суб’єкти загальнодержавної системи забезпечення контррозвідувального режиму в Україні

Служба безпеки України є спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері забезпечення контррозвідувального режиму в Україні, який координує діяльність суб’єктів загальнодержавної системи забезпечення контррозвідувального режиму в цій сфері.

Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України є суб’єктами загальнодержавної системи забезпечення контррозвідувального режиму в Україні, які в межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів загальнодержавної системи забезпечення контррозвідувального режиму в Україні, які безпосередньо здійснюють заходи такого режиму в Україні.

Суб’єкти загальнодержавної системи забезпечення контррозвідувального режиму в Україні, заходи із забезпечення його функціонування, а також суб’єкти, які сприяють його функціонуванню, визначаються Радою національної безпеки і оборони України за поданням Служби безпеки України.

Взаємодія та координація суб’єктів загальнодержавної системи забезпечення контррозвідувального режиму в Україні, державних органів, які мають обов’язки із сприяння функціонуванню загальнодержавної системи забезпечення контррозвідувального режиму, та інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності, що залучаються за рішенням суб’єктів загальнодержавної системи забезпечення контррозвідувального режиму в Україні для забезпечення функціонування окремих адміністративно-правових режимів за різними ступенями (рівнями) контррозвідувального режиму, здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації різних форм власності, які не належать до суб’єктів загальнодержавної системи забезпечення контррозвідувального режиму, залучаються за рішенням суб’єктів загальнодержавної системи забезпечення контррозвідувального режиму в Україні для забезпечення функціонування окремих адміністративно-правових режимів у рамках контррозвідувального режиму в Україні";

д) у статті 6:

у частині першій:

в абзаці другому пункту 1 слова «здійснення розвідувальної діяльності проти України спеціальними службами іноземних держав» замінити словами «здійснення розвідувально-підривної діяльності проти України іноземними державами та їх структурами»;

у пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

“контррозвідувального забезпечення: державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності, оборонного, науково-технічного, економічного, інформаційного потенціалу, охорони державної таємниці, кібербезпеки, військово-технічного співробітництва, дотримання міжнародних режимів нерозповсюдження, органів державної влади, центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, системи правосуддя та органу конституційної юрисдикції, системи прокуратури України, державних правоохоронних органів, державних правоохоронних органів спеціального призначення, розвідувальних органів, Збройних Сил України, військових формувань з правоохоронними функціями та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, оборонно-промислового і транспортного комплексів, національної системи зв’язку, об'єктів критичної інфраструктури, сфери міжнародних відносин”;

абзац четвертий виключити;

абзац сьомий доповнити словами "забезпечення безпеки власних баз та банків даних, інформаційних масивів, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, оперативних обліків";

частину другу викласти в такій редакції:

«Підставами для проведення контррозвідувальних заходів є:

для розвідувальних органів України - випадки, зазначені у статті 17 Закону України "Про розвідку";

для підрозділів забезпечення внутрішньої і власної безпеки Міністерства оборони України – потреби забезпечення безпеки сил і засобів Збройних Сил України;

для Управління державної охорони України – потреби забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків;

для підрозділів забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прикордонної служби України - потреби забезпечення охорони державного кордону України, безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків»;

у частині третій слово “розвідувальної” замінити словом “розвідувально-підривної” та доповнити словами «результатах контррозвідувального опитування»;

е) у статті 7:

у частині другій:

в абзаці першому слова “мають право” замінити словом “уповноважені”;

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1) здійснювати пошукові та контррозвідувальні заходи";

у пункті 2 слова “розвідувальні, терористичні та інші посягання” замінити словами “розвідувально-підривні, терористичні та інші посягання”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3) проводити контррозвідувальні та спеціальні інформаційні операції, контррозвідувальне впровадження;"

доповнити пунктами 31-37 такого змісту:

"31) здійснювати контррозвідувальне опитування осіб, які мають допуск до державної, розвідувальної таємниці та/або у зв’язку з їх допуском до державної, розвідувальної таємниці, дипломатичних та адміністративних службовців Міністерства закордонних справ України, які відряджаються, знаходяться або повертаються з довготермінового відрядження, військовослужбовців, осіб, які працюють з ядерними матеріалами та на ядерних установках, а також осіб, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури, та інших осіб у випадках, передбачених пунктом 10 статті 11 Закону України "Про Службу безпеки України", та в інших передбачених законодавством випадках;

32) здійснювати контррозвідувальне та інші опитування осіб, отримувати від них інформацію;

33) здійснювати у визначеному законодавством порядку контрольоване (під оперативним контролем) пересування осіб та/або контрольоване (під оперативним контролем) переміщення предметів через державний та митний кордон України;

34) заходити до приміщень та на земельні ділянки фізичних осіб за згодою їх власників або володільців, у тому числі без розкриття своєї належності до Служби безпеки України та справжньої мети таких заходів;

35) здійснювати на підставі рішення суду тимчасове обмеження доступу до визначених (ідентифікованих) інформаційних ресурсів (сервісів) у порядку, встановленому законом, з метою недопущення терористичного акту або вчинення розвідувально-підривної діяльності на шкоду Україні, протидії проведенню проти України спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, загострення суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, недопущення використання для організації, підготовки, вчинення, фінансування, сприяння або приховування акту несанкціонованого втручання в діяльність об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, з використанням технічних засобів, що встановлюються операторами, провайдерами телекомунікацій та іншими суб’єктами господарювання;

36) здійснювати перевірку осіб у зв’язку із призначенням на відповідальні та особливо відповідальні посади державної служби та посади державної служби категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та їх апаратах, адміністративні посади в системі прокуратури України та судових органах на предмет їх можливої причетності до діяльності спеціальних служб іноземних країн, надавати державним органам пропозиції щодо відмови у прийнятті осіб, які мають громадянство (підданство) іншої держави, на роботу до таких органів;

37) вносити пропозиції Президенту України щодо надання та відмови у наданні іноземцям доступу до державної таємниці»;

пункти 4 - 6 викласти в такій редакції:

“4) використовувати гласних і негласних штатних і позаштатних працівників, добровільну допомогу фізичних та юридичних осіб на платній чи безоплатній основі;

5) витребовувати, збирати і вивчати, за наявності визначених законом підстав, документи та відомості, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, джерела і розміри їх доходів для попередження і припинення розвідувально-підривних, терористичних та інших посягань на державну безпеку; отримувати від операторів та провайдерів телекомунікацій (постачальників електронних комунікаційних послуг та/або мереж) технологічну та іншу інформацію про функціонування мереж, у тому числі з обмеженим доступом, на умовах, визначених володільцем цієї інформації та підрозділом Служби безпеки України, який уповноважений проводити оперативно-технічні заходи; брати участь у перевірці походження інвестицій з метою недопущення процесу укладання і реалізації операторами (власниками) об’єктів критичної інфраструктури угод, що можуть негативно вплинути на безпеку, цілісність, стійкість та безперервність функціонування об’єктів критичної інфраструктури, або спроб використання об’єктів критичної інфраструктури у фінансуванні терористичної та розвідувально-підривної діяльності;

6) використовувати співробітників Служби безпеки України під прикриттям та посади прикриття; утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структури прикриття, використовувати та відчужувати кошти та майно, набуті в результаті їхньої діяльності; виготовляти, придбавати або іншим чином набувати та використовувати засоби прикриття, заздалегідь ідентифіковані або несправжні (імітаційні) засоби; контрольовано використовувати майно, вилучене чи обмежене у цивільному обороті”;

у пункті 8 слова «розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань» замінити словами «розвідувальних, підривних, терористичних та інших протиправних посягань»;

доповнити пунктом 81 такого змісту:

"81) з метою контррозвідувального забезпечення безперешкодно заходити і перебувати на території та в приміщеннях органів державної влади та інших державних органів, їх структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, а на військові об’єкти та об’єкти розвідувальних органів, що охороняються, - в установленому порядку";

 пункт 9 доповнити словами «а з керівниками центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено реалізацію державної митної політики, - у межах зони митного контролю»;

 у пункті 10 слова «користуватися засобами зв’язку» замінити словами «користуватися транспортними засобами і засобами зв’язку» та доповнити словами «використовувати на договірних засадах службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також за згодою окремих осіб - належні їм жилі та нежилі приміщення, транспортні засоби, що ними використовуються»;

у пункті 13 слова «користуватися правами, визначеними законами» замінити словами «користуватися правами і реалізувати повноваження, визначені законами»;

 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

 «Контррозвідувальні опитування та перевірки, передбачені пунктами 31 і 36 частини другої цієї статті, співробітників розвідувальних органів України або осіб, які претендують на заняття посад у цих органах, проводяться відповідними розвідувальними органами. Матеріали таких опитувань та перевірок надаються Службі безпеки України у випадках і порядку, визначених спільними актами розвідувальних органів України та Служби безпеки України»;

є) у статті 8:

у частині четвертій слова «контррозвідувальні заходи» замінити словами «контррозвідувальні та пошукові заходи»;

перше речення частини п’ятої викласти в такій редакції: «Негласні контррозвідувальні та пошукові заходи здійснюються із залученням сил контррозвідки і використанням засобів контррозвідки»;

після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"У разі виявлення під час проведення пошукових та контррозвідувальних заходів ознак злочину суб’єкт, уповноважений на здійснення контррозвідувальної діяльності, інформує про це відповідний орган досудового розслідування.

Якщо ознаки злочину виявлено під час проведення пошукових та контррозвідувальних заходів, які тривають і припинення яких може негативно вплинути на результати протидії розвідувально-підривній, терористичній та іншій діяльності на шкоду державній безпеці України, або існує ризик, що таке повідомлення може спричинити розкриття інформації про зміст, форми, методи, сили і засоби контррозвідувальної діяльності, інформування органу досудового розслідування здійснюється після завершення відповідних контррозвідувальних та/або пошукових заходів”.

У зв’язку з цим частини сьому-дванадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - чотирнадцятою;

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

«З метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувально-підривних, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України, мінімізації та/або нейтралізації негативних наслідків реалізації загроз державній безпеці органи та підрозділи Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, за її результатами за необхідності проводять профілактику правопорушень у сфері державної безпеки; в разі виявлення в ході цієї роботи осіб, які потребують попереджувального впливу, оголошують їм офіційне застереження, надають рекомендації з питань забезпечення державної безпеки»;

ж) доповнити статтями 81 – 89 такого змісту:

“Стаття 81. Порядок проведення контррозвідувального впровадження

Служба безпеки України з метою протидії розвідувально-підривній, терористичній діяльності проти України, прогнозування, попередження, виявлення та нейтралізації загроз державній безпеці, а також управління ризиками державної безпеки здійснює контррозвідувальне впровадження.

У ході контррозвідувального впровадження здійснюється безпосереднє введення (проникнення), у тому числі з використанням засобів і структур прикриття, співробітника Служби безпеки України під прикриттям або особи, залученої до конфіденційного співробітництва із Службою безпеки України, негласного позаштатного працівника до державних органів, спеціальних служб, військових формувань, організацій іноземних держав, терористичних організацій, у тому числі міжнародних, їх угруповань, осередків, мереж, організованих злочинних угруповань, незаконних збройних та воєнізованих формувань, інших організацій, установ, структур і утворень, цілі та дії яких спрямовані на створення загроз державній безпеці або підвищення ризиків державної безпеки. Контррозвідувальне впровадження здійснюється з використанням засобів контррозвідки.

Співробітник Служби безпеки України під прикриттям або особа, залучена до конфіденційного співробітництва із Службою безпеки України, негласний позаштатний працівник під час участі у контррозвідувальному впровадженні виконує контррозвідувальне (спеціальне) завдання, заздалегідь затверджене Головою Служби безпеки України, та діє відповідно до легенди прикриття, порядок розробки та затвердження яких визначається нормативно-правовими актами Служби безпеки України, і може вступати в трудові, цивільно-правові та інші відносини, необхідні для підтримання достовірності легенди прикриття.

Порядок здійснення контррозвідувального впровадження визначається нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

Стаття 82. Контррозвідувальні заходи, які проводяться за рішенням суду

 Виключно з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувально-підривних, терористичних та інших посягань на державну безпеку України, отримання інформації в інтересах державної безпеки України органи, підрозділи та співробітники Служби безпеки України мають право здійснювати за рішенням суду такі контррозвідувальні заходи:

1) спостереження за особою або місцем із фіксацією відповідних відомостей або даних;

2) аудіо-, відеоконтроль особи, що полягає у втручанні в приватне спілкування особи без її відома з фіксацією змісту її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов’язаних з її діяльністю або місцем перебування тощо, за допомогою аудіо-, відеозапису із використанням спеціальних та інших технічних засобів;

3) аудіо-, відеоконтроль місця, що полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису всередині публічно доступних місць, без відома їх власника, володільця або присутніх у цьому місці осіб;

4) зняття інформації з телекомунікаційних мереж (транспортних телекомунікаційних мереж), що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу;

5) зняття інформації з електронних інформаційних мереж, яке полягає у пошуку, виявленні шляхом фізичного та/або програмного доступу, відборі і фіксації відомостей або даних, що містяться в електронних інформаційних мережах (системах) або їх частинах, доступ до яких обмежується її власником, володільцем, утримувачем або пов'язаний з подоланням системи логічного захисту;

6) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи шляхом негласного проникнення до таких місць житла чи володіння особи з використанням спеціальних та інших технічних засобів, з метою:

виявлення і фіксації речей та документів;

виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів, виявлення та вилучення зразків для дослідження;

виявлення осіб, які можуть бути причетні до розвідувально-підривної діяльності, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України;

встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи;

7) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яке полягає в локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, в тому числі мобільного термінала систем зв'язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів, провайдерів телекомунікацій, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

8) огляд кореспонденції, який полягає в негласному відборі за ідентифікаційними ознаками кореспонденції, її обробленні, зміні (заміні), знятті копій чи отриманні зразків.

 Обмеження доступу до визначених (ідентифікованих) інформаційних ресурсів (сервісів) з метою недопущення терористичного акту або вчинення розвідувально-підривної діяльності на шкоду Україні здійснюється в судовому порядку на підставі матеріалів кримінального провадження, оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи.

 Рішення суду про проведення контррозвідувальних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, постановляється за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу Служби безпеки України, що здійснює контррозвідувальну діяльність, або його заступника.

 У виняткових випадках, коли невжиття невідкладних заходів призведе до злочину проти основ національної безпеки України, терористичного акту, кібератаки, знищення необхідних фактичних даних або зумовить неможливість їх отримання, Голова Служби безпеки України, його заступник або начальник регіонального органу Служби безпеки України має право прийняти документально оформлене рішення щодо проведення контррозвідувальних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, до ухвалення рішення суду. У такому разі керівник оперативного підрозділу Служби безпеки України, яким ініційовано проведення контррозвідувального заходу, або його заступник, повинен протягом 24 годин з початку контррозвідувального заходу звернутися до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів. Крім відомостей, передбачених статтею 83 цього Закону, у клопотанні мають зазначатися обставини, які зумовили необхідність невідкладного проведення відповідного контррозвідувального заходу.

 Якщо за результатами розгляду клопотання в порядку, передбаченому статтею 83 цього Закону, судом постановлено ухвалу про відмову у наданні дозволу на проведення контррозвідувального заходу, контррозвідувальний захід підлягає негайному припиненню, а одержана внаслідок його проведення інформація передається оперативному підрозділу –ініціатору проведення контррозвідувального заходу для знищення у встановленому порядку.

 Інформація, здобута або створена Службою безпеки України в результаті контррозвідувальних заходів, крім контррозвідувальних заходів, визначених частиною першою цієї статті, не може бути використана для вирішення завдань кримінального провадження.

Визначені частиною першою цієї статті контррозвідувальні заходи можуть проводитися розвідувальними органами України у випадках, передбачених статтею 17 Закону України «Про розвідку». Рішення суду про проведення таких заходів постановляється за клопотанням керівника відповідного розвідувального органу України або уповноваженого ним заступника, що розглядається у порядку, визначеному статтею 83 цього Закону, з урахуванням особливостей мети проведення та суб’єкта ініціювання і проведення таких заходів.

 Стаття 83. Особливості розгляду судом клопотань про надання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів

Клопотання керівника оперативного підрозділу Служби безпеки України, що здійснює контррозвідувальну діяльність, або його заступника про надання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів, визначених частиною першою статті 82 цього Закону, розглядається Головою апеляційного суду або уповноваженим ним суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого перебуває Центральне управління або регіональний орган Служби безпеки України, до складу якого входить відповідний оперативний підрозділ.

Розгляд клопотань про надання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів, визначених частиною першою статті 82 цього Закону, стосовно суддів, працівників суду та правоохоронних органів та/або у приміщеннях судових та правоохоронних органів може здійснюватися Головою апеляційного суду або уповноваженим ним суддею апеляційного суду поза межами територіальної юрисдикції Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, до складу якого входить відповідний оперативний підрозділ.

У такому разі керівник оперативного підрозділу Служби безпеки України, що здійснює контррозвідувальну діяльність, або його заступник звертається з клопотанням про надання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів, **визначених частиною першою статті 82 цього Закону**, до апеляційного суду, найбільш територіально наближеного до апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого перебуває Центральне управління або регіональний орган Служби безпеки України, до складу якого входить відповідний оперативний підрозділ.

У клопотанні про надання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів, визначених частиною першою статті 82 цього Закону, зазначаються:

1) найменування оперативного підрозділу, який вносить клопотання, а також номер контррозвідувальної справи;

2) стислий виклад обставин, у зв'язку з якими подається клопотання, обґрунтування необхідності проведення контррозвідувального заходу;

3) вид контррозвідувального заходу, пропонований період його проведення в межах строку, зазначеного в частині десятій цієї статті;

4) відомості про особу, місце, інформацію, ресурс (сервіс) або річ, стосовно яких необхідно провести контррозвідувальний захід;

5) посилання на наявність раніше отриманих дозволів суду на проведення контррозвідувальних заходів стосовно конкретної особи;

6) відомості про нормативно-правовий акт контррозвідувального органу, який визначає порядок проведення контррозвідувального заходу;

7) найменування оператора (за необхідності), провайдера телекомунікацій або власника (володільця) кабельної каналізації електрозв'язку, сприяння якого є необхідним для організації та проведення контррозвідувального заходу. Клопотання повинно містити перелік дій та їх опис, які повинен вжити оператор, провайдер телекомунікацій для забезпечення можливості проведення контррозвідувального заходу.

Клопотання про надання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів, визначених частиною першою статті 82 цього Закону, передається Голові апеляційного суду або уповноваженому ним судді апеляційного суду та реєструється з дотриманням вимог законодавства про охорону державної таємниці.

Розгляд клопотання про надання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів, **визначених частиною першою статті 82 цього Закону**, та постановлення ухвали про надання дозволу на проведення відповідного контррозвідувального заходу або про відмову в наданні дозволу здійснюються Головою апеляційного суду або уповноваженим ним суддею апеляційного суду невідкладно, але не пізніше шести годин з моменту його отримання, за участю особи, яка внесла клопотання, та/або інших уповноважених керівником оперативного підрозділу Служби безпеки України, що здійснює контррозвідувальну діяльність, осіб.

Розгляд клопотань про надання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів, **передбачених частиною першою статті 82 цього Закону**, здійснюється в закритому судовому засіданні без застосування технічних засобів фіксації.

Голова апеляційного суду або уповноважений ним суддя апеляційного суду, розглядаючи клопотання про надання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів, визначених частиною першою статті 82 цього Закону, встановлює достатність та обґрунтованість підстав для надання такого дозволу, про що постановляє відповідну ухвалу.

Ухвала про надання дозволу на проведення контррозвідувального заходу, **визначеного частиною першою статті 82 цього Закону**, повинна містити:

1) найменування оперативного підрозділу, якому дозволено проведення контррозвідувального заходу;

2) відомості про особу, місце, інформацію, ресурс (сервіс) або річ, стосовно яких необхідно провести контррозвідувальний захід;

3) вид контррозвідувального заходу та залежно від виду контррозвідувального заходу відомості про особу, що дають змогу її ідентифікувати, про місце, інформацію, ресурс (сервіс) або річ;

4) вимогу до оператора, провайдера телекомунікацій або власника (володільця) кабельної каналізації електрозв'язку (із зазначенням їх найменування) про надання сприяння в організації та проведенні контррозвідувального заходу (за необхідності) з чітким зазначенням дій та заходів, яких повинен вжити оператор, провайдер телекомунікацій або власник (володілець) кабельної каналізації електрозв’язку;

5) строк дії ухвали.

Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення контррозвідувального заходу не може перевищувати шести місяців.

Ухвала про відмову у наданні дозволу на проведення контррозвідувального заходу постановляється у разі невідповідності клопотання про надання дозволу на проведення контррозвідувального заходу вимогам частин першої та четвертої цієї статті. Ухвала про відмову у наданні дозволу на проведення контррозвідувального заходу має бути вмотивованою та містити обґрунтування причин такої відмови.

Ухвала про надання дозволу на проведення контррозвідувального заходу, визначеного частиною першою статті 82 цього Закону, або про відмову в наданні такого дозволу до припинення відповідної контррозвідувальної діяльності чи прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів, не вноситься до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Матеріали, пов'язані з розглядом клопотання про надання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів, визначених частиною першою статті 82 цього Закону, зберігаються з дотриманням вимог законодавства про охорону державної таємниці.

Матеріали, отримані в результаті контррозвідувальних заходів, можуть використовуватись у кримінальному провадженні виключно з метою підтвердження законності проведення таких заходів та на підставі судового рішення (ухвали). Суд, який дозволив проведення контррозвідувальних заходів, готує витяг з відповідної ухвали та надає її вступну та резолютивну частини. Витребування повного тексту ухвали для вивчення в суді в рамках кримінального провадження не допускається.

Контррозвідувальні заходи, визначені частиною першою статті 82 цього Закону, можуть проводитися суб’єктами контррозвідувальної діяльності, визначеними частинами другою – шостою статті 5 цього Закону, за рішенням суду, постановленим за клопотанням керівника відповідного суб’єкта контррозвідувальної діяльності або уповноваженого ним заступника, яке розглядається у порядку, визначеному цією статтею та з урахуванням мети проведення таких заходів, визначеної частинами третьою – шостою статті 5 цього Закону, та суб’єкта їх ініціювання і проведення.

Стаття 84. Рекомендації Служби безпеки України з питань забезпечення державної безпеки

Служба безпеки України при здійсненні контррозвідувальної діяльності може надавати державним органам, органам місцевого самоврядування, утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності та посадовим (службовим) особам рекомендації, тобто обов'язкові для розгляду пропозиції, які стосуються питань забезпечення державної безпеки, усунення причин і умов, що можуть сприяти реалізації загроз державній безпеці або підвищенню ризиків державної безпеки, шляхів мінімізації та/або нейтралізації негативних наслідків реалізації загроз державній безпеці, а також управління ризиками державної безпеки. Рекомендації Служби безпеки України не можуть містити вимог щодо обмеження прав та свобод людини і громадянина.

 Рекомендації надаються за підписом керівника функціонального підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України відповідно до компетенції. Про результати розгляду рекомендацій суб'єкт, якому вони адресовані, письмово повідомляє відповідний функціональний підрозділ Центрального управління або регіональний орган Служби безпеки України протягом десяти робочих днів.

 Стаття 85. Офіційне застереження

Офіційне застереження – роз’яснення Службою безпеки України фізичній чи юридичній особі про те, що її діяння (дія або бездіяльність) створюють умови для виникнення чи реалізації загроз державній безпеці або підвищує ризики державної безпеки, а відтак є неприпустимими.

Офіційне застереження здійснюється у формі письмового інформування у порядку, визначеному актами Служби безпеки України, після проведення Службою безпеки України перевірки та підтвердження отриманих у ході оперативно-службової діяльності відомостей про фізичну або юридичну особу.

Офіційне застереження адресується конкретній фізичній особі або керівнику (уповноваженій відповідальній посадовій особі) юридичної особи і повинне містити:

1) зазначення діяльності, що створює умови для реалізації загроз державній безпеці або підвищує ризики державної безпеки, щодо неприпустимості здійснення якої фізична або юридична особа застерігається;

2) роз’яснення права оскарження офіційного застереження до вищої посадової особи Служби безпеки України або до суду.

 Стаття 86. Негласне переміщення осіб та предметів через державний кордон та митний кордон України

 Служба безпеки України при здійсненні контррозвідувальної діяльності може негласно переміщувати через державний кордон та митний кордон України:

1) співробітників Служби безпеки України та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва;

2) предмети, у тому числі вилучені чи обмежені у цивільному обороті на території України, зокрема зразки виробів чи речовин.

 Рішення щодо проведення заходів, визначених у частині першій цієї статті, за клопотанням Голови Служби безпеки України або уповноважених ним посадових осіб приймає керівник відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, та/або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, або уповноважені ними особи в порядку, визначеному законом та спільними актами цих органів.

Стаття 87. Контрольоване використання майна, вилученого чи обмеженого у цивільному обороті

При здійсненні контррозвідувальної діяльності співробітники Служби безпеки України, а також особи, залучені до конфіденційного співробітництва, з дозволу Голови Служби безпеки України або уповноважених ним керівників можуть придбавати, зберігати, переміщувати, реалізовувати вилучене з обороту чи обмежене у цивільному обороті майно, в тому числі те, яке не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України.

Порядок контролю за придбанням, зберіганням, переміщенням, реалізацією майна, зазначеного в частині першій цієї статті, визначається нормативно-правовими актами Служби безпеки України, погодженими з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах боротьби із злочинністю, виявлення кримінальних правопорушень, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

Стаття 88. Прикриття контррозвідувальної діяльності

 Органи та підрозділи Служби безпеки України, уповноважені здійснювати контррозвідувальну діяльність, виключно для здійснення визначених цим Законом функцій можуть використовувати спеціально виготовлені речі та документи (засоби прикриття), спеціально утворювати та використовувати підприємства, установи, організації, філії, відділення, інші підрозділи юридичних осіб (структури прикриття). Використання засобів прикриття або структур прикриття з іншою метою забороняється.

 Засоби прикриття можуть містити повністю або частково несправжні дані або відомості про події, явища, факти.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які є замовниками або самостійно виготовляють речі, документи або їх бланки, надають органам та підрозділам Служби безпеки України, уповноваженим здійснювати контррозвідувальну діяльність, бланки документів (зразки) або самостійно виготовляють на їх вимогу засоби прикриття, а також забезпечують внесення відомостей або даних до автоматизованих інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних на строк використання засобів прикриття.

 Структури прикриття можуть створюватися органами та підрозділами Служби безпеки України, уповноваженими здійснювати контррозвідувальну діяльність, повністю або частково за рахунок бюджетних коштів, у тому числі валютних, призначених на утримання і забезпечення діяльності цих органів, у будь-яких організаційних формах. За згодою власників або керівників відповідних юридичних осіб структури прикриття можуть створюватись у формі філій, відділень, інших підрозділів наявних юридичних осіб будь-якої форми власності.

 Документи структур прикриття можуть містити повністю або частково несправжні відомості.

 Майно структур прикриття є державною власністю. Кошти, отримані від діяльності структур прикриття або реалізації їхнього майна, використовуються органами та підрозділами Служби безпеки України, уповноваженими здійснювати контррозвідувальну діяльність, що їх утворили, виключно для здійснення визначених цим Законом функцій або зараховуються до державного бюджету.

 Виготовлення засобів прикриття, використання коштів та майна структур прикриття здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 Стаття 89. Використання співробітників Служби безпеки України під прикриттям

 Співробітники Служби безпеки України під прикриттям можуть призначатися на посади в державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми власності, структурах прикриття (посади прикриття).

 За відсутності у Служби безпеки України потреби в подальшому використанні співробітника Служби безпеки України під прикриттям на відповідній посаді прикриття за рішенням Голови Служби безпеки України або його заступника у визначений ним строк такий співробітник зобов’язаний звільнитися у встановленому законодавством порядку з посади прикриття.

 Порядок використання коштів, особливості надання пільг, соціальних гарантій та обчислення страхового стажу, набутих співробітниками Служби безпеки України під прикриттям, встановлюються Кабінетом Міністрів України";

з) у статті 9 слова «про осіб, які співробітничають або раніше співробітничали на конфіденційній основі з органами та підрозділами Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, узагальнюючі відомості про особовий склад цих органів та підрозділів» замінити словами "про сили контррозвідки або осіб, які належали до них, та засоби контррозвідки";

и) доповнити статтею 101 такого змісту:

"Стаття 101. Державний захист і стимулювання фізичних і юридичних осіб, які добровільно беруть участь або надають допомогу у здійсненні контррозвідувальної діяльності або проведенні контррозвідувальних заходів

Державному захисту підлягають фізичні та юридичні особи, які добровільно беруть участь або надають допомогу у здійсненні контррозвідувальної діяльності (проведенні контррозвідувальних заходів), сприяють протидії розвідувально-підривній, диверсійній, терористичній та іншій протиправній діяльності на шкоду державній безпеці України (зовнішнім загрозам національній безпеці України).

 За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які беруть участь або надають допомогу у здійсненні контррозвідувальної діяльності (проведенні контррозвідувальних заходів), або їх близьких осіб до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

 Підрозділи, що здійснюють контррозвідувальну діяльність (проводять контррозвідувальні заходи), можуть заохочувати та винагороджувати осіб, які беруть участь або надають допомогу в її здійсненні (проведенні). Майнові збитки таким особам у зв’язку з виконанням заходів контррозвідувальної діяльності (проведенням контррозвідувальних заходів) за дорученням підрозділів, що здійснюють контррозвідувальну діяльність (проводять контррозвідувальні заходи), відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету";

14) у Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами):

а) частину першу статті 5 після слів «каналах телекомунікацій» доповнити словами «електронних інформаційних системах, мережах поштового зв’язку»;

б) частину першу статті 15 доповнити пунктом 8 такого змісту:

«8) здійснювати безпосередній доступ до стаціонарних та рухомих систем та приладів радіоконтролю, аудіо-, відео- та аудіо/відеоспостереження, автоматизованих інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних, документів, інших матеріальних носіїв інформації, що належать або знаходяться у використанні державних органів, органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до законів України військових формувань, державних підприємств, установ, організацій та/або що належать фізичним особам, юридичним особам недержавної форми власності»;

15) назву та текст статті 15 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47 із наступними змінами) після слів "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" доповнити словами "співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання";

16) у Законі України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 352 із змінами внесеними Законом України від 17 вересня 2020 року № 912-ІХ):

а) у частині першій статті 3:

в абзаці дев'ятому слова "та державної безпеки" виключити;

доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"контррозвідувальні, спрямовані на посилення контррозвідувальних спроможностей держави та забезпечення державної безпеки";

б) частину першу статті 6 та частину першу статті 8 після слів "центральні органи виконавчої влади" доповнити словами "Служба безпеки України";

17) статтю 3 Закону України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 50, ст. 540; 2014 р. №34, ст. 1166) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Особливості укладення, виконання, реєстрації, зберігання, припинення та зупинення дії міжвідомчих міжнародних договорів України, що укладаються Службою безпеки України, визначаються Кабінетом Міністром України";

19) у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2021 р., № 29, ст. 234, № 30, ст. 238):

 а) абзац третій пункту 2 частини п’ятої статті 37 доповнити словами «Служби безпеки України (на службу співробітників Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальні звання)»;

б) у пункті 3 глави XII "Прикінцеві положення" слова "й іншим" замінити словами "Службі безпеки України та";

20) статтю 207 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р. №10 ст. 64) викласти в такій редакції:

"Стаття 207. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України, Голови Національного банку України

1. Питання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України, Голови Національного банку України розглядається Верховною Радою згідно з пунктами 121, 18 частини першої статті 85 Конституції України за поданням Президента України, яке оголошується на пленарному засіданні Президентом України або уповноваженою ним особою. Стосовно кандидатів на посади Голови Служби безпеки України, Голови Національного банку України подаються відомості, зазначені в частині другій статті 205 цього Регламенту.

 2. Матеріали, що стосуються розгляду питання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України, Голови Національного банку України, надаються народним депутатам комітетами, до предмета відання яких належать відповідно питання діяльності Служби безпеки України чи Національного банку України, не пізніш як за три дні до його розгляду Верховною Радою.

Зазначені комітети мають право на виступ свого представника за результатами розгляду в комітеті питання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України чи Голови Національного банку України за поданням Президента України.

 На засідання комітету, до предмета відання якого належить питання діяльності Служби безпеки України, для попереднього розгляду питання про призначення на посаду Голови Служби безпеки України запрошується кандидат на цю посаду.

 3. Про призначення на посаду чи звільнення з посади Голови Служби безпеки України, Голови Національного банку України після обговорення кандидатур (або результатів діяльності) Верховна Рада відкритим голосуванням приймає рішення, яке оформляється відповідною постановою Верховної Ради;

21) пункт 2 частини другої статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; 2013 р., № 51, ст. 715) викласти в такій редакції:

"2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, крім випадків передачі персональних даних за запитами органів, що здійснюють оперативно-розшукову або контррозвідувальну діяльність та боротьбу з тероризмом";

22) статтю 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 31) доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. У разі використання персональних даних особи при виконанні завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, заходів із боротьби з тероризмом така особа не повідомляється про використання її персональних даних до прийняття рішення за результатами зазначеної діяльності або заходів";

23) частину першу статті 12 Закону України “Про екстрену медичну допомогу” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 30, ст. 340; 2015 р., № 52, ст. 482) викласти в такій редакції:

 “1. Особами, які зобов’язані надавати домедичну допомогу людині у невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, поліцейські, фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги; співробітники оперативно-бойових підрозділів державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, розвідувальних органів, правоохоронних органів або військових формувань під час службової діяльності. Обсяг такої допомоги надається відповідно до рівня знань і практичних навичок, що визначаються такими органами або формуваннями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я”;

24) частину третю статті 11 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2017 р., №48, ст. 436; 2020 р., №11 ст. 63, 2021 р., № 23, ст. 197) доповнити словами «та Службою безпеки України під час здійснення своїх повноважень»;

25) абзац третій статті 521 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., №35, ст. 343; 2019 р., №47, ст. 311) викласти в такій редакції:

 «Положення абзацу першого цієї статті не поширюються на Голову Служби безпеки України, першого заступника Голови Служби безпеки України, заступників Голови Служби безпеки України, керівників регіональних органів Служби безпеки України, керівників розвідувальних органів, керівників органів державної влади, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Такі особи подають декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в загальному порядку відповідно до розділу VII цього Закону»;

 26) у Законі України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):

 а) абзац другий частини одинадцятої статті 44 викласти в такій редакції:

 “Керівник державної служби в апараті органу законодавчої та судової влади, а також в Службі безпеки України та розвідувальних органах України, може проводити оцінювання результатів службової діяльності державних службовців з урахуванням особливостей проходження державної служби в апараті таких органів, в Службі безпеки України та розвідувальних органах України”;

 б) частину другу статті 48 доповнити абзацом третім такого змісту:

«Особливості професійного навчання державних службовців Служби безпеки України та розвідувальних органів України визначаються актами цих органів»;

 в) у статті 91:

 частину дев’яту виключити;

 у частині тринадцятій:

 абзац перший доповнити реченням такого змісту: “Повноваження керівника державної служби у Службі безпеки України здійснюють Голова Служби безпеки України або визначений ним заступник, керівники регіональних органів Служби безпеки України”;

 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

 “Призначення осіб на посади державної служби в Службі безпеки України здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про Службу безпеки України”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

 в абзаці четвертому слово “проводиться” замінити словами “може проводитися”;

 абзац п’ятий після слів “кадрового складу розвідувальних органів” доповнити словами “та співробітників Служби безпеки України;

27) у Законі України «Про Державне бюро розслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55; 2020 р., № 6, ст. 33):

а) статтю 5 викласти в такій редакції:

 «Стаття 5. Завдання Державного бюро розслідувань

1. Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України»;

б) у частині другій статті 9 цифри і слова «1 тисячу 600 осіб» замінити цифрами і словом «2500 осіб»;

28) пункт 16 Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 16, ст. 199), викласти в такій редакції:

«16. Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю, здійснює заходи, спрямовані на запобігання актам незаконного втручання, у межах її компетенції, визначеної законами України "Про Службу безпеки України", "Про боротьбу з тероризмом", "Про контррозвідувальну діяльність", "Про оперативно-розшукову діяльність" та іншими актами законодавства.

Служба безпеки України також організовує та через свої відповідні регіональні органи здійснює у взаємодії з органами внутрішніх справ розшук осіб, які надали навмисно неправдиву інформацію про підготовку акту незаконного втручання, та притягнення їх до відповідальності згідно із законом.

Служба безпеки України на запит суб’єктів авіаційної діяльності, інших юридичних осіб здійснює спеціальну перевірку фізичних осіб, яким надається право перебування без супроводження у контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів. За результатами зазначеної перевірки регіональний орган видає письмовий висновок щодо можливості надання особам, стосовно яких проводиться перевірка, допуску до таких зон.

Служба безпеки України у межах законодавчо визначених повноважень з метою запобігання актам незаконного втручання у взаємодії з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі цивільної авіації, здійснює моніторинг та супровід авіаційних перевезень.

При отриманні даних щодо можливого вчинення акту незаконного втручання Служба безпеки України невідкладно інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі цивільної авіації, орган обслуговування повітряного руху та/або аеропорт щодо такої загрози для вжиття заходів реагування. Така інформація є обов’язковою для врахування при прийнятті рішень щодо надання дозволу на виліт (приліт) цивільного повітряного судна з (на) аеродрому України або на проліт територією України";

29) пункт 3 частини другої статті 8 Закону України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 45, ст. 403; 2020 р., № 47, ст. 408) після слів “які вчиняються у кіберпросторі” доповнити словами “здійснює контррозвідувальне забезпечення об’єктів критичної інформаційної інфраструктури”;

 30) у Законі України "Про національну безпеку України" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 31, ст. 241 із наступними змінами):

а) преамбулу доповнити абзацом третім такого змісту:

 "Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Закону та/або до законодавства про національну безпеку та оборону України";

б) у частині першій статті 1:

пункти 17 і 18 викласти в такій редакції:

«17) сили безпеки – правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, військові формування, сили цивільного захисту, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення національної безпеки України;

18) сили оборони – Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів України військові формування та державні органи спеціального призначення, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави»;

 в) частину другу статті 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:

 «4) забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та запобігання дискримінації та насильства за ознакою статі";

г) частину першу статті 10 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

«Для забезпечення громадського нагляду за діяльністю Служби безпеки України та сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері державної безпеки при Центральному управлінні Служби безпеки України функціонують тимчасові консультативно-дорадчі органи – громадські ради.

Члени таких консультативно-дорадчих органів в обов’язковому порядку проходять перевірку, передбачену пунктом 10 частини першої статті 11 Закону України «Про Службу безпеки України», та контррозвідувальне опитування»;

г) статтю 19 викласти в такій редакції:

«Стаття 19. Служба безпеки України

1. Служба безпеки України є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, що забезпечує державну безпеку.

2. На Службу безпеки України покладається виконання таких завдань:

1) протидія розвідувально-підривній діяльності проти України;

2) боротьба з тероризмом;

3) контррозвідувальне забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, незалежності, конституційного ладу і системи державного управління, політичного, оборонного, інформаційного і науково-технічного потенціалу, кібербезпеки та інформаційної безпеки держави, об'єктів критичної інфраструктури, сфери міжнародних відносин;

4) охорона державної таємниці.

3. Служба безпеки України здійснює свою діяльність з неухильним дотриманням прав і свобод людини і громадянина.

4. Загальна структура, компетенція та порядок підпорядкування Служби безпеки України визначаються Законом України "Про Службу безпеки України»;

д) абзац другий частини першої статті 35 викласти в такій редакції:

«Обсяг видатків на фінансування сектору безпеки і оборони має становити не менше 5 відсотків запланованого обсягу внутрішнього валового продукту, з яких не менше 3 відсотків – на фінансування сил оборони у складі Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, а також не менше 2 відсотків – на фінансування сил безпеки у складі Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, розвідувальних органів України»;

31) абзац перший пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 43, ст. 250; 2020 р., № 27, ст. 177) після слів "Рахункової палати" доповнити словами "співробітників Служби безпеки України";

32) у Законі України «Про розвідку» від 17 вересня 2020 року № 912-ІХ:

а) статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Закону та/або до законодавства про національну безпеку та оборону України";

б) пункт 1 частини другої статті 9 після слів "який є" доповнити словами "військовим формуванням і", а слова «і в межах» замінити словами «що в межах»;

в) частину другу статті 14 доповнити словами «та у передбачених цим Законом випадках може визначатись іншими уповноваженими на проведення таких заходів суб’єктами розвідувального співтовариства»;

ґ) у статті 17:

"Стаття 17. Проведення розвідувальними органами оперативно-розшукових, контррозвідувальних та пошукових заходів";

 частину другу після слів "проводити контррозвідувальні" доповнити словами "та пошукові";

г) у частині четвертій статті 28 слова «кадрового складу» замінити словами «цих органів»;

д) частину другу статті 48 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок фінансування витрат, пов’язаних з організацією, здійсненням та забезпеченням розвідувальної діяльності, визначається актами розвідувальних органів";

е) статтю 49 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Порядок придбання, обліку, передачі та списання майна, що належить до засобів розвідки, визначається актами розвідувальних органів".

15. Рекомендувати Президентові України:

 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про порядок проходження державними службовцями, військовослужбовцями (працівниками) Служби безпеки України атестації;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом внести до Верховної Ради України проект закону України про внесення змін до законодавства України про адміністративні правопорушення, кримінального законодавства та кримінального процесуального законодавства щодо діяльності Служби безпеки України у зв'язку із припиненням виконання Службою безпеки України функції досудового розслідування кримінальних правопорушень та змінами законодавста щодо діяльності Служби безпеки України;

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про проходження служби співробітниками Служби безпеки України, яким присвоюються спеціальні звання.

16. З дня набрання чинності цим Законом Службі безпеки України:

протягом шести місяців затвердити організаційну структуру Служби безпеки України та організаційно-штатну побудову функціональних підрозділів Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України відповідно до вимог цього Закону;

протягом шести місяців подати Президенту України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України та актів Президента України, необхідних для реалізації цього Закону;

протягом шести місяців подати Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових та розпорядчих актів, що випливають із цього Закону;

протягом одного року привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

протягом одного року видати нормативно-правові акти Служби безпеки України, що випливають із цього Закону;

протягом трьох років забезпечити утворення, реорганізацію необхідних для забезпечення оперативно-службової діяльності суб'єктів господарювання (закладів, установ, підприємств тощо);

протягом одного року створити умови та забезпечити державним органам, на уповноважені підрозділи яких покладається зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відповідно до частини четвертої статті 263 Кримінального процесуального кодексу України, можливість використовувати систему технічних засобів для зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж на умовах автономного доступу до інформації;

протягом трьох років провести розархівування та оцифруванню всієї інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років відповідно до Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» з наступним розміщенням її на офіційному веб-сайті Служби безпеки України.

Нормативно-правові акти Служби безпеки України, які видано та зареєстровано в установленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом, підлягають подальшому застосуванню в частині, що не суперечить цьому Закону. Державна реєстрація змін до вищевказаних актів або визнання їх такими, що втратили чинність, здійснюється Міністерством юстиції України в установленому порядку.

17. Кабінету Міністрів України:

1) у бюджетах Служби безпеки України та суб'єктів розвідувального співтовариства передбачити додаткові видатки на проведення атестації військовослужбовців та державних службовців Служби безпеки України;

2) передбачити додаткові видатки в бюджетах правоохоронних органів на передачу їм функції досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених статтями 109, 110, 1102, 111, 112, 113, 114, 1141, 201, 2011, 258-2585, 2651, 305, 328, 329, 330, 3321, 3322, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.

3) передбачити додаткові видатки на розвиток Служби безпеки України:

з 1 січня 2021 року – 10 відсотків від бюджетних призначень що передбачаються на функціонування Служби безпеки України в Державному бюджеті на відповідний рік;

з 1 січня 2022 року – 15 відсотків від бюджетних призначень що передбачаються на функціонування Служби безпеки України в Державному бюджеті на відповідний рік;

з 1 січня 2023 року – 20 відсотків від бюджетних призначень що передбачаються на функціонування Служби безпеки України в Державному бюджеті на відповідний рік;

4) щороку у проектах закону України про Державний бюджет України передбачати видатки, необхідні для здійснення заходів, передбачених цим Законом;

 щорічно, починаючи з 2022 року, інформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону;

5) передбачити видатки Державного бюджету України на забезпечення можливості здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж уповноваженим підрозділам державних органів, визначених частиною четвертою статті 263 Кримінального процесуального кодексу України, на умовах автономного доступу до інформації;

6) протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом:

 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 прийняти нормативно-правові та розпорядчі акти, що випливають із цього Закону;

 забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

 вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення Служби безпеки України.

**Голова Верховної Ради**

**України**