ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких**

**законів України щодо захисту персональних даних,**

**форм та умов надання згоди на їх обробку"**

**1. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Кабінетом Міністрів України подано на розгляд Парламенту проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних" щодо форм та умов надання згоди на обробку персональних даних" (реєстр. № 2671).

Метою зазначеного проекту визначено - деталізація форм надання згоди на обробку персональних даних та надання можливості органам державної влади і місцевого самоврядування обробляти персональні дані на підставі їх повноважень.

Очевидно, що мова йде про повноваження, визначені нещодавно прийнятим Законом України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", який не враховує рішення Конституційного Суду України № 7-р/2018 від 11 жовтня 2018 року у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу першого пункту 40 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (справі № 1-123/2018(4892/17)).

У вказаному рішенні Конституційного Суду України констатується, що окремі положення абзацу першого пункту 40 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, ухваленого Верховною Радою України 8 липня 2010 року за № 2456-VI (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) зі змінами, щодо права Міністерства отримувати інформацію, що містить персональні дані, суперечать частині першій статті 8, частині другій статті 32 Конституції України. А саме, положення абзацу першого пункту 40 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу такого змісту: "під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Міністерство фінансів України має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування".

Однак, усупереч тому, що вищенаведені окремі положення абзацу першого пункту 40 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо права Міністерства фінансів України отримувати інформацію, що містить персональні дані, були визнані рішенням Конституційного Суду України № 7-р/2018 від 11 жовтня 2018 року неконституційними та втратили чинність, Законом України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" у законодавство України включено інші аналогічні за змістом положення, які прямо суперечать вказаному рішенню Конституційного Суду України, що є неприпустимим.

Додатково слід зазначити, що у пояснювальній записці до урядового проекту № 2671 йдеться про реально існуючі ризики обробки персональних даних, а саме: "Прийняття Закону дозволить зняти для органів державної влади та місцевого самоврядування обмеження обробляти дані лише при наявності дозволу в законі. Однак, є ризики неправильного трактування органами своїх повноважень, які можуть бути використані як підстава для обробки персональних даних".

Зважаючи на зазначене, пропонується альтернативний проект закону, який не містить таких ризиків і направлений на недопущення порушення законних прав громадян на захист їх персональних даних.

**2. Цілі і завдання прийняття акта**

Цілі і завданняпроекту закону – недопущення порушення законних прав та інтересів громадян на захист їх персональних даних, а також приведення окремих норм законодавства у відповідність до Конституції України.

**3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта**

На відміну від проекту закону реєстр. № 2671 альтернативний законопроект передбачає:

1) встановлення можливості обробки персональних даних органами державної влади та місцевого самоврядування на підставі необхідності здійснення їх повноважень, визначених законами, та виключно за умови наявності згоди суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

2) удосконалення і посилення законодавчих вимог про умови надання згоди на обробку персональних даних;

3) скасування права Міністерства фінансів отримувати і обробляти персональні дані громадян без їхньої згоди.

**4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання**

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закони України "Про захист персональних даних", "Про Державний реєстр виборців", "Про інформацію", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".

Реалізація проекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

**5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

**6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта**

Прийняття закону дозволить гарантувати дотримання конституційних прав громадян України на недопущення втручання в їх особисте і сімейне життя, збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації, закріплених статтею 32 Конституції України та статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує кожній особі право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

**Народний депутат України Королевська Н.Ю.**