**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр"**

**1. Мета**

Проєкт акта розроблено з метою адаптації (гармонізації) національної Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 року
№ 432 (далі – Класифікація) та її приведення у відповідність до положень Рамкової класифікації Організації Об’єднаних Націй викопних енергетичних і мінеральних запасів і ресурсів корисних копалин 2019 року (РКООН 2019), що позитивно вплине на можливість застосування міжнародних стандартів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин і звітності та поліпшить інвестиційну привабливість проєктів з видобування запасів та ресурсів корисних копалин, в цілому сприятиме покращенню інвестиційної діяльності, розвитку геологічної галузі України, залученню інвестицій у геологорозвідувальну і видобувну галузі України, удосконаленню методичних основ геолого-економічної оцінки і державного обліку запасів корисних копалин, приведення їх до міжнародних стандартів оцінки запасів/ресурсів родовищ корисних копалин.

**2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Проєктом акта пропонується внести зміни до Класифікації, спрямовані на виконання положень, визначених Кодексом України про надра.

Законом України від 1 грудня 2022 року № 2805-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами", який покликаний на створення прозорої, зручної та зрозумілої системи користування надрами, зменшення надмірного державного впливу на галузь, підвищення конкуренції та легалізації відносин у сфері користування надрами, внесено зміни до ряду законодавчих актів, зокрема, і до Кодексу України про надра, яким встановлений механізм державної експертизи та оцінки ресурсів та запасів корисних копалин

Вимоги щодо геологічного вивчення надр України встановлені статтею 38 Кодексу України про надра, де пунктом 4 визначено, що при геологічному вивченні надр повинна забезпечуватись достовірність визначення кількості та якості запасів усіх корисних копалин і наявних у них компонентів, геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин.

Відповідно до частини п’ятої статті 45 Кодексу України про надра під час здійснення державної експертизи та оцінки ресурсів та запасів корисних копалин за заявою користувача надрами можуть використовуватися Рамкова класифікація ООН для викопних енергетичних і мінеральних  ресурсів 2019 року, класифікація Комітету з міжнародних стандартів звітності по запасах твердих корисних копалин (CRIRSCO), Система управління вуглеводневими ресурсами (PRMS) та інші міжнародні стандарти.

РКООН 2019 – універсальна система глобального рівня, відповідно до якої ресурси класифікують на основі трьох фундаментальних критеріїв: екологічної та соціально-економічної життєздатності проєкту, статусу й обґрунтованості освоєння родовища, геологічної вивченості або рівня достовірності даних. На відміну від інших класифікаційних систем вона застосовується для всіх видів корисних копалин: мінеральної сировини, вуглеводнів, відновлювальних джерел, антропогенних, термальних ресурсів.

РКООН 2019 є інструментом, який дозволяє класифікувати запаси/ресурси горючих корисних копалин і мінеральної сировини на основі однакової у міжнародному плані системи, яка побудована на критеріях ринкової економіки.

Система класифікації розроблена таким чином, щоб у неї інтегрувати існуючу термінологію і забезпечити їх порівнянність і сумісність, тим самим розширивши можливості міжнародної співпраці, особливо між країнами з ринковою економікою і країнами з економікою перехідного періоду.

Прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр" наблизить Національний стандарт з підрахунку та обліку запасів корисних копалин (Класифікацію) до однієї з найпоширеніших і широко застосовуваних міжнародних систем – РКООН 2019, універсальної і застосовуваної на міжнародному рівні системи оцінки запасів/ресурсів родовищ твердих горючих корисних копалин і мінеральної сировини у ринкових умовах.

Регуляторний акт спрямований на приведення норм Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до РКООН 2019, врегулювання питання щодо удосконалення оцінки запасів та геолого-економічної оцінки і державного обліку запасів корисних копалин згідно з рівнем їх вивчення, підготовленості розвіданих родовищ корисних копалин до промислового освоєння, що впливатиме на достовірність та ефективність оцінки запасів та геолого-економічної оцінки і державного обліку запасів корисних копалин згідно з рівнем їх вивчення, підготовленості розвіданих родовищ корисних копалин до промислового освоєння з метою адаптації українських стандартів до світових і тим самим сприяння розвитку геологічної галузі та залученню інвестицій у геологорозвідувальну і видобувну галузі України.

Також переоцінка запасів і ресурсів критичних матеріалів і сировини за допомогою міжнародних систем класифікації запасів з метою підготовки до аукціонів та тендерів за угодами про розподіл продукції, є частиною європейського інвестиційного плану Ukraine Facility на 2024–2027 роки, як елементу комплексного відновлення України.

Отже, впровадження підрахунку та обліку запасів корисних копалин та звітності по запасах/ресурсах корисних копалин відповідно до стандартів РКООН 2019 дасть змогу адаптувати українські стандарти до світових і тим самим сприятиме розвитку геологічної галузі та залученню інвестицій у геологорозвідувальну і видобувну галузі України.

**3. Основні положення проєкту акта**

Проєктом акта пропонується внести зміни до Класифікації для встановлення основних принципів кількісної оцінки ресурсів корисних копалин, що сприятиме встановленню єдиних для державного фонду надр України принципів підрахунку, геолого-економічної оцінки, державного обліку та звітності про використаннязапасів і ресурсів корисних копалин, згідно з рівнем їх соціально-економічного та промислового значення, ступенем деталізації проєкту, технологічного вивчення і підготовленості родовищ (покладів) корисних копалин до промислового освоєння, ступенем геологічного вивчення та достовірності, а також основних принципів кількісної оцінки ресурсів корисних копалин.

Класифікація є інструментом для оцінки родовищ корисних копалин та визначення рівня їх комерційної привабливості, промислового значення, геологічного вивчення, достовірності державного обліку, та основою для контролю та управління запасами й ресурсами, складання прогнозів видобутку, бізнес-планів гірничодобувних підприємств державного та комерційного планування геологорозвідувальних робіт.

Класифікація дає можливість розподілити запаси корисних копалин, облікувати їх і зробити економічну оцінку та максимально наблизити її до міжнародних стандартів.

**4.Правові аспекти**

Кодекс України про надра;

Положення про порядок проведення державної експертизи і оцінки запасів корисних копалин, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 № 865;

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 432 (далі – Класифікація запасів);

Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 № 1689.

**5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація проєкту постанови не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

**6. Позиція заінтересованих сторін**

Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної. У зв’язку з цим, позиція уповноважених представників всеукраїнських асоціацій, органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, сфери наукової та науково-технічної діяльності, Уповноваженого із захисту державної мови не потребується.

Проєкт постанови з метою забезпечення громадського обговорення розміщено на офіційному вебсайті Держгеонадр.

**7. Оцінка відповідності**

Проєкт постанови не містить норм, що порушують зобов’язання України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт постанови не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті постанови відсутні положення, які порушують принципи забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проєкті постанови відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проєкт постанови не містить положень, які створюють підстави для дискримінації.

**8. Прогноз результатів**

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; реалізація проєкту постанови забезпечить врегулювання відносин у сфері раціонального та комплексного використання родовищ корисних копалин, а також визначення напрямів їх подальшого геологічного вивчення.

Розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад: не буде мати негативного впливу.

Ринок праці, рівень зайнятості населення: не впливає.

Громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп: не буде мати негативного впливу.

Екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами: не буде мати негативного впливу.

Прогноз впливу реалізації проєкту постанови на ключові інтереси заінтересованих сторін:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заінтересованасторона | Вплив реалізації постановина заінтересованусторону | Пояснення очікуваного впливу |
| Уповноваженийорган | Удосконалення нормативно- правового регулювання відносин у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, створення правових підстав залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових установ при видобуванні копалин надр за участю іноземних інвесторів | Прийняття проєкту постанови забезпечить: удосконалення принципів підрахунку, геолого-економічної оцінки, державного обліку та звітності про використаннязапасів і ресурсів корисних копалин, згідно з рівнем їх соціально-економічного та промислового значення, ступенем деталізації проєкту, технологічного вивчення і підготовленості родовищ (покладів) корисних копалин до промислового освоєння, ступенем геологічного вивчення та достовірності, а також основних принципів кількісної оцінки ресурсів корисних копалин відповідно до міжнародних стандартів, як результат - залучення інвестицій у геологорозвідувальну і видобувну галузі України з метою їх розвитку  |
| Суб'єктигосподарювання | Удосконалення нормативно- правового регулювання у сфері користування надрами та приведення у відповідність до міжнародних стандартів сприятиме покращенню проведення геологічного вивчення та геолого-економічної оцінки запасів та ресурсів родовищ корисних копалин | Прийняття проєкту постанови сприятиме покращенню інвестиційного клімату та розвитку суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях України |

**Голова Державної служби**

**геології та надр України Олег ГОЦИНЕЦЬ**

\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року