**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту Закону України**

**«Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб»**

**1.** **Обґрунтування необхідності прийняття Закону.**

Закон України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб» був прийнятий в 2014 році і став одним з перших кроків реагування держави на масове внутрішнє переміщення у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України. Прийняття Закону відповідало міжнародним стандартам, зокрема, Керівним принципам ООН з питань внутрішнього переміщення. З огляду на тодішній контекст, первинною метою Закону було отримання достовірної інформації про кількість внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО), які потребували допомоги від держави. Факт внутрішнього переміщення особи підтверджувався довідкою про взяття на облік ВПО. В умовах первинного переміщення такі відомості ставали підставою для розробки відповідних державних рішень, спрямованих на захист прав ВПО. Проте, в подальшому з прийняттям нормативно-правових актів в 2016-2019 роках, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи стала підставою для отримання будь-яких державних послуг і виплат, включно з тими, які не пов'язані з внутрішнім переміщенням. У разі відсутності реєстрації місця проживання на тимчасово окупованих територіях, навіть за умови проживання там та переміщення у зв'язку зі збройним конфліктом та тимчасовою окупацією, отримати довідку про взяття на облік ВПО надзвичайно складно у зв'язку з відсутністю формального підтвердження проживання на цих територіях. Це позбавляє особу, яка фактично перемістилася з окупованих територій, доступу до державних послуг та виплат на підконтрольній території.

Водночас, станом на 2020 рік внутрішнє переміщення продовжує тривати, тим самим набувши характеру затяжного. Багато ВПО проживають у приймаючих громадах понад 6 років і планують залишатися в цих громадах і надалі. Це підтверджується численними звітами міжнародних та громадських організацій. Так, у Спільній оцінці потреб біженців, шукачів притулку і внутрішньо переміщених осіб в Україні, проведеної Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в 2019 році, респондентами відзначена пріоритетність місцевої інтеграції, що базується на наявності житла, роботи та участі у справах громади. Такі особи вважають себе частиною приймаючої громади і потребують доступу до її можливостей (державних послуг, державних виплат, працевлаштування, участі у місцевих справах, інструментів локальної демократії) на рівних умовах з місцевими мешканцями. Проте ці умови є нерівними, по-перше, у зв’язку з додатковими вимогами, які пред’являються до ВПО (зокрема, проходження регулярних процедур ідентифікації та верифікації для підтвердження свого проживання у приймаючих громадах, та інші). По-друге, ВПО залишаються невидимими для місцевої влади, оскільки здебільшого не є мешканцями громади з формальної точки зору, оскільки не мають зареєстрованого місця проживання в громаді. Відтак їхнє проживання в громаді не вважається постійним. Як наслідок, частина можливостей, що реалізується на місцевому рівні, залишається недоступною для ВПО в повному обсязі. Так, лише половина інструментів локальної демократії є доступною даній категорії громадян.

На центральному рівні питанням захисту прав ВПО займаються декілька центральних органів виконавчої влади, що потребує додаткового узгодження компетенцій із закріпленням повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування, координацію та реалізацію державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб.

Вирішення цих питань потребує внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб». Відтак, спільно с експертами громадських правозахисних організацій був розроблений відповідний проект Закону, спрямований на захист прав ВПО в умовах затяжного внутрішнього переміщення, шляхом надання їм рівного доступу до державних послуг і виплат, а також можливостей у приймаючих громадах. При розробці законопроекту проводилися консультації з експертами УВКБ ООН та УКГП ООН в Україні.

**2. Мета і завдання нормативно-правового акту**

 Метою прийняття проекту Закону є вдосконалення законодавчого регулювання реалізації прав та свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні, зокрема, права на соціальний захист, житло, освіту тощо. Крім того, вперше на законодавчому рівні закріплюються повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування, координацію та реалізацію державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб.

**3. Загальна характеристика і основні положення нормативно-правового акту.**

Пропонується внести зміни до Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб» з метою удосконалення його положень з урахуванням практики його застосування. Зокрема, пропонуються зміни до підстав та процедур видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у разі відсутності у особи реєстрації місця проживання на території, з якої відбулося внутрішнє переміщення. Проект Закону передбачає скорочення терміну прийняття рішення про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у такому випадку з 15 до 7 робочих днів, що дозволить підвищити рівень захисту прав внутрішньо переміщених осіб. При цьому визначається, що у разі подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік особою відшкодовуються фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав відповідно до чинного законодавства України.

Проект Закону визначає загальні підходи до забезпечення реалізації прав та свобод внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, проект Закону передбачає, що внутрішньо переміщені особи користуються всіма правами і свободами відповідно до Конституції, законів та міжнародних договорів України. Крім того, проект Закону передбачає можливість доступу внутрішньо переміщених осіб до послуг, пільг, які надаються мешканцям територіальних громад України за місцем проживання внутрішньо переміщених осіб.

На законодавчому рівні врегульовується реалізація права внутрішньо переміщених осіб на житло через реалізацію державних та місцевих програм, зокрема житла тимчасового призначення. Крім того, проект Закону визначає повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування, координацію та реалізацію державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, до основних повноважень такого органу належить сприяння повній реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, а також пошуку та реалізації довгострокових рішень для них, зокрема, інтеграції на новому місці проживання; сприяння в установленому законодавством порядку соціальному забезпеченню внутрішньо переміщених осіб; координація здійснення заходів зі зміцнення стійкості приймаючих територіальних громад; збір та аналіз інформації про необхідність забезпечення житлом та вирішення інших питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та осіб, які виїхали за кордон; та інші.

Проект Закону містить пропозиції щодо внесення змін до підстав та порядку скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Зокрема, пропонується внести зміни до строку тривалої відсутності внутрішньо переміщеної особи за місцем проживання, - з 60 днів до 6 місяців. Зазначений строк обґрунтовується положеннями цивільного законодавства щодо порядку визначення постійного місця проживання, припиненням пенсії та інших соціальних виплат у разі неотримання протягом 6 місяців підряд.

**4. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

**5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону**

Прийняття зазначеного проекту Закону сприятиме інтеграції у приймаючі громади та захисту прав та свобод внутрішньо переміщених осіб.

**Народні депутати України**

Лубінець Д.В.