**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми, виникненню безпосередньої загрози їхньому життю або здоров’ю та подолання цих явищ”**

|  |  |
| --- | --- |
| Зміст положення (норми) чинного акта законодавства | Зміст відповідного положення (норми) проекту акта |
| **Кодекс України про адміністративні правопорушення** | |
| **Стаття 24. Види адміністративних стягнень**  За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:  1) попередження;  2) штраф;  2-1) штрафні бали;  3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;  4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;  5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;  51) громадські роботи;  6) виправні роботи;  61) суспільно корисні роботи;  7) адміністративний арешт;  8) арешт з утриманням на гауптвахті.  Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень.  Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок. | **Стаття 24. Види адміністративних стягнень**  За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:  1) попередження;  2) штраф;  2-1) штрафні бали;  3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;  4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;  5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;  51) громадські роботи;  6) виправні роботи;  7) адміністративний арешт;  8) арешт з утриманням на гауптвахті;  **9) проходження** **індивідуальної корекційної програми.**  Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень.  Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок. |
| **Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення**  Оплатне вилучення, конфіскація предметів та позбавлення права керування транспортними засобами можуть застосовуватися як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – тільки як додаткове; інші адміністративні стягнення, зазначені в [частині першій статті 24](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran112#n113) цього Кодексу, можуть застосовуватися тільки як основні.  За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення. | **Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення**  Оплатне вилучення, конфіскація предметів**,** **позбавлення права керування транспортними засобами та** **проходження** **індивідуальної корекційної програми** можуть застосовуватися як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – тільки як додаткове; інші адміністративні стягнення, зазначені в [частині першій статті 24](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran112#n113) цього Кодексу, можуть застосовуватися тільки як основні.  За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення. |
|  | **Стаття 322. Проходження індивідуальної корекційної програми**  **Проходження індивідуальної корекційної програми полягає у відвідуванні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 184 цього Кодексу, у вільний від роботи чи навчання час заходів індивідуальної корекційної програми з метою формування навичок відповідального батьківства.**  **Проходження індивідуальної корекційної програми призначається районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею)****.**  **Суб’єктами, відповідальними за розроблення та впровадження індивідуальних корекційних програм, є місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.**  **Порядок розроблення та впровадження індивідуальних корекційних програм затверджується Кабінетом Міністрів України.** |
| **Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей**  Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання **~~неповнолітніх~~** дітей –  тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, –  тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, –  тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, –  тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. | **Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей**  Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дітей –  тягне за собоюпопередження або накладення штрафу від **п’яти до десяти** неоподатковуваних мінімумів доходів громадян **або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або проходження індивідуальної** **корекційної програми.**  Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, –  тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.  Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, –  тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, –  тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Примітка. Під ухиленням від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дітей в цій статті потрібно розуміти таку поведінку батьків або осіб, які їх замінюють, коли вони не поважають гідність дитини, не виховують її, не піклуються про її фізичний і духовний розвиток, навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема не забезпечують необхідного дитині харчування, медичного догляду, лікування, отримання реабілітаційних та соціальних послуг, (що може негативно вплинути на її фізичний розвиток), доступу до культурних та інших духовних цінностей, не створюють умов для розвитку її природних здібностей, отримання освіти, підготовки до самостійного життя та праці. Такі прояви бездіяльності (як кожен окремо, так і в сукупності) можна розцінювати як адміністративне правопорушення лише за умови вчинення їх умисно. |
|  | **Глава 34  Провадження по виконанню постанови в частині** **проходження індивідуальної корекційної програми**  **Стаття 331. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді проходження індивідуальної корекційної програми**  **Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення у вигляді проходження індивідуальної корекційної програми надсилається на виконання органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, не пізніше дня, наступного за днем набрання постановою законної сили.**  **Виконання стягнення у вигляді проходження індивідуальної корекційної програми здійснюється шляхом залучення порушників до відвідування заходів індивідуальних корекційних програм, розроблених відповідними місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.** |
|  | **Стаття 332. Наслідки ухилення особи від проходження індивідуальної корекційної програми**  **У разі ухилення порушника від участі в заходах індивідуальної корекційної програми, постановою суду (судді) за поданням органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, адміністративне стягнення у вигляді проходження індивідуальної корекційної програми може бути замінено штрафом від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від тридцяти до сорока годин.** |
| **Кримінальний кодекс України** | |
| **Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування**  Злісне невиконання батьками, **опікунами чи піклувальниками** встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, –  карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. | **Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку, піклування**  **1.** **Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками, іншими законними представниками або патронатними вихователями** **встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування,** –  **карається накладенням штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.**  **2.** Злісне невиконання батьками, **опікунами чи піклувальниками, іншими законними представниками** **або патронатними вихователями** встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, –  карається обмеженням волі на строк від **трьох** до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.  **Примітка. Тяжкими у цій статті вважаються такі наслідки, які спричинили тяжку, у тому числі невиліковну, хворобу, середньої тяжкості тілесні ушкодження, тяжкі тілесні ушкодження або завдання шкоди нормальному фізичному, духовному, моральному розвитку дитини, у зв’язку із чим вона потребує допомоги.**  **3. Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками, іншими законними представниками або патронатними вихователями** **встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування, що спричинило смерть дитини** **або такої особи, –**  **карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.** |
| **Сімейний кодекс України** | |
| **Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав**  1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:  1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;  2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;  3) жорстоко поводяться з дитиною;  4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;  5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;  6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.  2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених пунктами 2, 4 і 5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття.  … | **Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав**  1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:  1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;  2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;  3) жорстоко поводяться з дитиною;  4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;  5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;  6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини;  **7) влаштували дитину на проживання до закладу охорони здоров’я, освіти або іншого дитячого закладу та понад шість** **місяців без поважних причин не проявляють щодо неї батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її.**  2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених пунктами 2, **4, 5 і 7** частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття.  … |
| **Закон України „**[**Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей**](http://zakon.rada.gov.ua/go/20/95-%D0%B2%D1%80)**”** | |
| **Стаття 5.** **Уповноважені підрозділи органів Національної  поліції**  Уповноважені підрозділи органів Національної поліції зобов’язані:  проводити роботу щодо запобігання правопорушенням дітей;  виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення, вчинені дітьми, вживати з цією метою оперативно-розшукових і профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;  розглядати у межах своєї компетенції заяви і повідомлення про  правопорушення, вчинені дітьми;  виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні дітей;  розшукувати дітей, що зникли, дітей, які залишили сім’ї, навчально-виховні заклади (бродяжать) та спеціальні установи для дітей;  виявляти дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво;  виявляти осіб, які займаються виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції, видань, що пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту;  виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються  від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання дітей;  вести облік правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених з спеціальних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у справах дітей стосовно цих дітей;  повертати до місця постійного проживання, навчання або направляти до спеціальних установ для дітей у термін не більше восьми годин з моменту виявлення дітей, яких було підкинуто, або які заблукали, або залишили сім’ю чи навчально-виховні заклади;  викликати дітей, їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), а також інших осіб у справах та інших матеріалах про правопорушення і у разі ухилення без поважних причин від явки за викликом – піддавати їх приводу;  відвідувати правопорушників, що не досягли 18 років, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити бесіди з ними, їх батьками (усиновителями) або опікунами (піклувальниками);  отримувати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності відомості, необхідні у зв’язку з матеріалами про правопорушення, що перебувають у її провадженні;  затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без опіки та піклування, – на період до передачі їх законним представникам або до влаштування в установленому порядку, але не більше восьми годин;  затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі до п’яти років або більш м’яке покарання, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, – до передачі їх під нагляд батьків, осіб, які їх замінюють, або адміністрації навчального чи іншого дитячого закладу, в якому постійно проживає ця дитина, але не більше восьми годин;  затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - до доставлення їх до суду для вирішення питання про поміщення їх у приймальники-розподільники для дітей, але не більше дванадцяти годин з моменту їх затримання;  здійснювати згідно з чинним законодавством гласні та негласні оперативно-розшукові заходи з метою розкриття кримінальних правопорушень, вчинених дітьми або за їх участю;  виявляти, вести облік осіб, які втягують дітей в антигромадську діяльність;  проводити обшуки, вилучення та інші слідчі дії відповідно до кримінального процесуального законодавства;  проводити за наявності законних підстав огляд дітей, речей, які є при них, транспортних засобів;  вилучати документи і предмети, що можуть бути речовими доказами правопорушення або використані на шкоду здоров’ю дітей;  складати протоколи про адміністративні правопорушення дітей, а також їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), які не виконують обов’язків щодо виховання і навчання дітей, інформувати відповідні служби у справах дітей;  вносити підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності обов’язкові для розгляду подання про необхідність усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми;  доставляти в органи Національної поліції на строк до восьми годин дітей, які вчинили адміністративне правопорушення, але не досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, для встановлення особи, обставин вчинення правопорушення та передачі їх батькам чи особам, які їх замінюють, або у притулки для дітей служб у справах дітей;  після встановлення особи дитини невідкладно сповіщати батьків або осіб, які їх замінюють, про адміністративне затримання дитини, а в разі вчинення кримінального правопорушення також інформувати органи прокуратури;  **повідомляти органи опіки та піклування за місцем перебування дитини про відомий факт залишення його без опіки (піклування) батьків;**  інформувати відповідні служби у справах дітей про дітей, які затримані чи яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;  здійснювати відповідно до законодавства заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк;  вести облік правопорушників, що не досягли 18 років, які потребують медичної допомоги, у тому числі звільнених із спеціальних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у справах дітей стосовно цих дітей.  Уповноважені підрозділи органів Національної поліції виконують також інші обов’язки та мають інші права, передбачені законодавством. | **Стаття 5.** **Уповноважені підрозділи органів Національної  поліції**  Уповноважені підрозділи органів Національної поліції зобов’язані:  проводити роботу щодо запобігання правопорушенням дітей;  виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення, вчинені дітьми, вживати з цією метою оперативно-розшукових і профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;  розглядати у межах своєї компетенції заяви і повідомлення про  правопорушення, вчинені дітьми;  виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні дітей;  розшукувати дітей, що зникли, дітей, які залишили сім’ї, навчально-виховні заклади (бродяжать) та спеціальні установи для дітей;  виявляти дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію, жебрацтво, **торгівлю людьми**;  виявляти осіб, які займаються виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції, видань, що пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту;  виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються  від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання дітей;  вести облік правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених з спеціальних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у справах дітей стосовно цих дітей;  повертати до місця постійного проживання, навчання або направляти до спеціальних установ для дітей у термін не більше восьми годин з моменту виявлення дітей, яких було підкинуто, або які заблукали, або залишили сім’ю чи навчально-виховні заклади;  викликати дітей, їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), а також інших осіб у справах та інших матеріалах про правопорушення і у разі ухилення без поважних причин від явки за викликом – піддавати їх приводу;  відвідувати правопорушників, що не досягли 18 років, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити бесіди з ними, їх батьками (усиновителями) або опікунами (піклувальниками);  отримувати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності відомості, необхідні у зв’язку з матеріалами про правопорушення, що перебувають у її провадженні;  затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без опіки та піклування, – на період до передачі їх законним представникам або до влаштування в установленому порядку, але не більше восьми годин;  затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі до п’яти років або більш м’яке покарання, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, – до передачі їх під нагляд батьків, осіб, які їх замінюють, або адміністрації навчального чи іншого дитячого закладу, в якому постійно проживає ця дитина, але не більше восьми годин;  затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, – до доставлення їх до суду для вирішення питання про поміщення їх у приймальники-розподільники для дітей, але не більше дванадцяти годин з моменту їх затримання;  здійснювати згідно з чинним законодавством гласні та негласні оперативно-розшукові заходи з метою розкриття кримінальних правопорушень, вчинених дітьми або за їх участю;  виявляти, вести облік осіб, які втягують дітей в антигромадську діяльність;  проводити обшуки, вилучення та інші слідчі дії відповідно до кримінального процесуального законодавства;  проводити за наявності законних підстав огляд дітей, речей, які є при них, транспортних засобів;  вилучати документи і предмети, що можуть бути речовими доказами правопорушення або використані на шкоду здоров’ю дітей;  складати протоколи про адміністративні правопорушення дітей, а також їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), які не виконують обов’язків щодо виховання і навчання дітей, інформувати відповідні служби у справах дітей;  вносити підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності обов’язкові для розгляду подання про необхідність усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми;  доставляти в органи Національної поліції на строк до восьми годин дітей, які вчинили адміністративне правопорушення, але не досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, для встановлення особи, обставин вчинення правопорушення та передачі їх батькам чи особам, які їх замінюють, або у притулки для дітей служб у справах дітей;  після встановлення особи дитини невідкладно сповіщати батьків або осіб, які їх замінюють, про адміністративне затримання дитини, а в разі вчинення кримінального правопорушення також інформувати органи прокуратури;  **повідомляти органи опіки та піклування за місцем виявлення дитини про залишення її без батьківського піклування, а також про виникнення безпосередньої загрози життю або здоров’ю дитини за наявності підстав вважати, що така загроза існує;**  інформувати відповідні служби у справах дітей про дітей, які затримані чи яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;  здійснювати відповідно до законодавства заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк;  вести облік правопорушників, що не досягли 18 років, які потребують медичної допомоги, у тому числі звільнених із спеціальних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у справах дітей стосовно цих дітей;  **вживати вичерпних заходів для захисту прав дитини в разі залишення її без батьківського піклування, а також виникнення безпосередньої загрози життю або здоров’ю дитини за наявності підстав вважати, що така загроза існує**  Уповноважені підрозділи органів Національної поліції виконують також інші обов’язки та мають інші права, передбачені законодавством. |
| **Закон України „Про охорону дитинства”** | |
| **Стаття 5. Організація охорони дитинства**  Основні засади охорони дитинства та державну політику у цій сфері визначає Верховна Рада України шляхом затвердження відповідних загальнодержавних програм.  Проведення державної політики щодо охорони дитинства, розробку і здійснення цільових загальнодержавних програм соціального захисту та поліпшення становища дітей, підтримки сімей з дітьми, координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері забезпечує Кабінет Міністрів України. Щорічно Кабінет Міністрів України звітує Верховній Раді України про стан демографічної ситуації в Україні, становище дітей та тенденції його змін у ході впроваджених соціально-економічних перетворень.  Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують:  проведення державної політики у сфері охорони дитинства, розроблення і здійснення галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, підтримки сімей з дітьми, вирішення інших питань у цій сфері;  розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх матеріально-технічної бази;  **вирішення питань щодо забезпечення прав дітей, встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей;**  організацію безкоштовного харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до [Закону України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1768-14) „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;  можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів;  вирішення питань про надання пільг та державної допомоги дітям та сім’ям з дітьми відповідно до законодавства;  контроль за дотриманням в ігрових залах, комп’ютерних клубах, відеотеках, дискотеках, інших розважальних закладах та громадських місцях правопорядку та етичних норм стосовно дітей;  вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до їх компетенції законодавством України.  … | **Стаття 5. Організація охорони дитинства**  Основні засади охорони дитинства та державну політику у цій сфері визначає Верховна Рада України шляхом затвердження відповідних загальнодержавних програм.  Проведення державної політики щодо охорони дитинства, розробку і здійснення цільових загальнодержавних програм соціального захисту та поліпшення становища дітей, підтримки сімей з дітьми, координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері забезпечує Кабінет Міністрів України. Щорічно Кабінет Міністрів України звітує Верховній Раді України про стан демографічної ситуації в Україні, становище дітей та тенденції його змін у ході впроваджених соціально-економічних перетворень.  Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують:  проведення державної політики у сфері охорони дитинства, розроблення і здійснення галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, підтримки сімей з дітьми, вирішення інших питань у цій сфері;  розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх матеріально-технічної бази;  вирішення питань щодо забезпечення прав дітей **з урахуванням їхніх найкращих інтересів та потреб, у тому числі дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;**  **організацію невідкладних заходів щодо надання допомоги дітям у разі виникнення безпосередньої загрози їхньому життю чи здоров’ю або за наявності підстав вважати, що така загроза існує;**  **підвищення рівня поінформованості суспільства з питань організації допомоги дітям, яким загрожує небезпека, а також особливостей організації такої допомоги дітям з обмеженнями життєдіяльності;**  **проведення заходів щодо** **виявлення, оцінки потреб і надання допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які залишились без батьківського піклування, у разі необхідності – щодо їх тимчасового влаштування;**  **організацію проведення індивідуальних корекційних програм з метою формування навичок відповідального батьківства для батьків, які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дітей;**  організацію безкоштовного харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до [Закону України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1768-14) „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;  можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів;  вирішення питань про надання пільг та державної допомоги дітям та сім’ям з дітьми відповідно до законодавства;  контроль за дотриманням в ігрових залах, комп’ютерних клубах, відеотеках, дискотеках, інших розважальних закладах та громадських місцях правопорядку та етичних норм стосовно дітей;  вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до їх компетенції законодавством України.  … |
| **Закон України „Про Національну поліціюˮ** | |
| **Стаття 38. Проникнення до житла чи іншого володіння особи**  1. Поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із:  1) рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій;  2) безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;  3) припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні.  2. Проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння особи не може обмежувати її права користуватися власним майном.  3. Про застосування вказаного поліцейського заходу обов’язково складається протокол. | **Стаття 38. Проникнення до житла чи іншого володіння особи**  1. Поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із:  1) рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій;  2) безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;  3) припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні;  **4) наявністю загрози життю чи здоров’ю людини або достатніх підстав уважати, що така загроза існує.**  2. Проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння особи не може обмежувати її права користуватися власним майном.  3. Про застосування вказаного поліцейського заходу обов’язково складається протокол. |

**Міністр соціальної**

**політики України Андрій Рева**

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 р.