**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін
до Порядку розміщення кенотафів особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб,
які судом оголошені померлими, на території кладовищ”**

### 1. Мета

Проєкт акта підготовлено з метою врегулювання питання відповідності прийнятих норм встановлення кенотафу особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими, на території кладовищ, законодавству України.

**2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Частиною дев’ятою статті 23 Закону України “Про поховання та похоронну справу” (далі – Закон) визначено, що Порядок розміщення кенотафів особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими, на території кладовищ встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Абзацом першим пункту 4 Порядку розміщення кенотафів особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими, на території кладовищ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 р. № 1373 (далі – Порядок), визначено, що чоловік (дружина), батьки (усиновлювачі), діти, сестра, брат, дід або баба, онук (правнук), інша особа, яка зобов’язалася спорудити кенотаф загиблій (померлій) особі, звертаються із заявою в паперовій чи електронній формі (за технічної можливості) до ритуальної служби (у разі її відсутності – до сільського, селищного, міського голови) про укладення договору-замовлення про розміщення кенотафа загиблій (померлій) особі на території кладовища, примірна форма якого встановлюється Мінінфраструктури.

Разом з тим, абзацом восьмим статті 4 Закону визначено, що одним із основних принципів діяльності в галузі поховання є безоплатне виділення місця для поховання померлих (їхніх останків) чи урн із прахом померлих на кладовищі (у колумбарії).

Також, пунктом 10 Порядку визначено, що заходи, пов’язані з розміщенням кенотафа загиблій (померлій) особі на території кладовищ, відповідно до цього Порядку, здійснюються за кошти особи, яка зобов’язалася спорудити кенотаф.

Частиною першою статті 12 Закону установлено, що особа, яка зобов’язалася поховати померлого, має право вибирати виконавців послуг серед суб’єктів господарської діяльності, які уклали договори із сільським головою або ритуальною службою про надання цих послуг.

Абзацом сьомим пункту 4 Порядку установлено, що особа, яка зобов’язалася спорудити кенотаф, має право звернутися із заявою, передбаченою абзацом першим пункту 4 цього Порядку, у разі, коли на момент її звернення кенотаф загиблій (померлій) особі на території будь-яких кладовищ не розміщено, а також за умови відсутності укладеного такою особою договору-замовлення про розміщення кенотафа загиблій (померлій) особі на території іншого кладовища, про що зазначається у заяві.

Таким чином, Мінветеранів здійснюються заходи з унормування питання надання особі, яка зобов’язалася спорудити кенотаф, можливості обирати між кількома суб’єктам господарювання у сфері виготовлення намогильних споруд, а також врегулювання питання щодо запобігання встановлення неконтрольованої кількості кенотафів на честь однієї особи.

**3. Основні положення проєкту акта**

Проєкт акта передбачає внесення змін до Порядку розміщення кенотафів особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими, на території кладовищ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 р. № 1373, в частині запобігання монополізації ринку ритуальних послуг та надання можливостей встановлення кенотафів іншим суб’єктам господарської діяльності у сфері виготовлення намогильних споруд.

**4. Правові аспекти**

Закон України “Про поховання та похоронну справу”, Закон України “Про захист економічної конкуренції”, Порядок розміщення кенотафів особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими, на території кладовищ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 р. № 1373, Положення про Міністерство у справах ветеранів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1175 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 276).

### 5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту акта не потребує фінансування з державного бюджету.

### 6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови потребує погодження з Мінфіном, Мінекономіки, Мінцифри, Мінрозвитку, обласними та Київською міською військовими адміністраціями.

Потребує проведення правової експертизи Мін’юстом.

Публічні консультації з громадськістю будуть проведені у формі електронних консультацій на офіційному вебсайті Мінветеранів відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

### 7. Оцінка відповідності

### Проєкт акта не містить положень, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертиза не проводилися.

### 8. Прогноз результатів

Прийняття проєкту акта сприятиме організації розміщення кенотафів на кладовищах, а також увічнення та вшанування пам’яті загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

### Реалізація проєкту акта не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

**В. о. Міністра у справах**

**ветеранів України Віктор БАЙДАЧНИЙ**

“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 р.