**ОБГРУНТУВАННЯ**

**до статей проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"**

| **Статті Закону** | **Обґрунтування** |
| --- | --- |
| **Стаття 1.** Визначити на 2022 рік:  доходи Державного бюджету України у сумі 1.267.393.399,1 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.131.070.548,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 136.322.850,3 тис. гривень, згідно з [додатком № 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n154) до цього Закону;  видатки Державного бюджету України у сумі 1.441.939.445,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.294.085.182,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 147.854.262,8 тис. гривень;  повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 10.280.412,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.777.642 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 502.770,8 тис. гривень;  надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 23.740.366,5 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.022.216 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 16.718.150,5 тис. гривень;  граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 188.006.000,2 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 160.259.208 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.746.792,2 тис. гривень, згідно з [додатком № 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n154) до цього Закону;  оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею. | Стаття відповідає вимогам частини 1 статті 40 Бюджетного кодексу України щодо визначення законом про Державний бюджет України загальної суми доходів, видатків та кредитування державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету у відповідному бюджетному періоді. Також відповідно до абзацу другого частини 3 статті 14 Бюджетного кодексу України законом про Державний бюджет України затверджується оборотний залишок бюджетних коштів. |
| **Стаття 2.** Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя згідно з додатками N 3, N 4 і N 7 до цього Закону. | Стаття відповідає вимогам пункту 5 частини 1 статті 40 Бюджетного кодексу України щодо визначення законом про Державний бюджет України у додатках до закону бюджетних призначень головним розпорядникам коштів державного бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку. |
| **Стаття 3.** Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 5 і N 6 до цього Закону. | Відповідно пункту 6 частини 1 статті 40 Бюджетного кодексу України законом про Державний бюджет України визначаються бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до закону).  Згідно із частиною 3 статті 97 Бюджетного кодексу України обсяг міжбюджетних трансфертів затверджується окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів. |
| **Стаття 4.** Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2022 році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, згідно з додатком N 8 до цього Закону.  Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення очікуваних надходжень у 2022 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами з коригуванням відповідних показників фінансування, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, визначених цим Законом, а також перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитів (позик), затвердженого у [додатку № 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n154) до цього Закону. | Пунктом 10 частини 1 статті 40 Бюджетного кодексу України встановлено, що Законом про Державний бюджет України визначаються: перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), із зазначенням кредиторів, загальних обсягів кредитів (позик) та обсягів їх залучення у відповідному бюджетному періоді в розрізі бюджетних програм (у додатку до закону).  В умовах обмежених ресурсів бюджету продовжується значна кількість реформ - розвиток сектору енергетики, енергоефективності та муніципальної інфраструктури, ремонт доріг та дорожньої інфраструктури, охорони здоров’я, освіти та соціальних послуг. На їх проведення спрямовуються і позики іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій.  У 2022 році продовжуватиметься реалізація спільних з МФО інвестиційних проектів, частина їх ввійде в активну фазу реалізації, ряд проектів перебуватиме на завершальному етапі реалізації.  Наявність норми щодо можливості внесення змін до розпису спеціального фонду держбюджету з метою фактичного відображення кредитів (позик) та витрат за відповідними бюджетними програмами, а також перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між бюджетними програмами ГРК, дозволить ефективно використовувати кредити (позики) МФО в рамках спільних проектів з урахуванням стану їх фактичної реалізації та досягти збільшення рівня вибірки коштів позик. |
| **Стаття 5.** Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.725.325.400,9 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого боргу в сумі 367.977.247,8 тис. гривень. | Стаття передбачена на виконання частини 1 та 2 статті 18 та частини 1 статті 40 Бюджетного кодексу України з метою визначення граничного розміру державного боргу та граничного обсягу гарантованого державою боргу на наступний рік.  Граничний обсяг гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2022 року розраховується з очікуваного обсягу гарантованого державою боргу на кінець 2021 року та гарантій, що будуть надані протягом 2022 року. |
| **Стаття 6.** Установити, що у 2022 році державні гарантії в обсязі до 78.245.932 тис. гривень можуть надаватися:  1) за рішенням Кабінету Міністрів України в обсязі до 50.000.000 тис. гривень:  а) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за внутрішніми кредитами (позиками), що залучаються суб’єктом господарювання, який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, для реалізації інвестиційних проектів з реконструкції і модернізації інженерної інфраструктури державних меліоративних систем із створення цілісних технологічних комплексів;  б) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України (в обсязі до 10.000.000 тис. гривень);  в) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 20.000.000 тис. гривень).  Програми, пов’язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.  Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;  г) для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг України з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.  Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов’язань надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій;  2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств (в обсязі до 27.422.252 тис. гривень);  3) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який провадить діяльність у сфері передачі електроенергії в Україні, перед Кредитною установою для відбудови для реалізації проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об’єднаної енергосистеми) ІІІ" (в обсязі до 823.680 тис. гривень).  Такий суб’єкт господарювання за рішенням Кабінету Міністрів України може звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань. | Частиною першою статті 17 Бюджетного кодексу України та пунктом 2 частини першої статті 40 Бюджетного кодексу України встановлено, що Законом про Державний бюджет України визначаються граничний обсяг і напрями надання державних гарантій.  Обсяг наданих державних гарантій визначено на рівні 7% планових доходів загального фонду державного бюджету. Прикінцевими положеннями цього проекту Закону пропонується зупинити на 2022 рік дію [абзацу другого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n3355) частини першої статті 18 Бюджетного кодексу України, який встановлює ліміт у розмірі 3%.  Статтею 6 пропонується надання державних гарантій із забезпеченням часткового виконання боргових зобов’язань для підтримки інвестиційних проектів. Також така норма сприяє уникненню невідповідності державної гарантії вимогам надання державної допомоги.  Статтею передбачена державна допомога суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України.  Відповідно до статті 35 Закону України "Про національну безпеку України" щорічне бюджетне фінансування сектору безпеки і оборони має становити не менше п'яти відсотків від валового внутрішнього продукту. При цьому зазначений ресурс сформовано за рахунок видатків загального та спеціального фондів державного бюджету, а також державних гарантій на реалізацію програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, в обсязі 20,0 млрд гривень.  Збережена тенденція надання державної допомоги для Укравтодору.  Надання державних гарантій за кредитами (позиками), що залучаються суб’єктами господарювання від міжнародних фінансових організацій (МФО), здійснюється шляхом укладення міжнародного договору між Україною та МФО.  Наявність норми щодо надання державних гарантій на підставі міжнародних договорів сприятиме залученню пільгових довгострокових кредитів (позик) реалізації інвестиційних проектів в пріоритетних галузях економіки України.  Розширення напрямів надання у 2022 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання державного сектору економіки, спричинені запровадженням карантинних обмежень, викликаних респіраторною хворобою COVID-19, зокрема для поповнення обігового капіталу суб’єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або передачі електроенергії в Україні. |
| **Стаття 7.** Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня - 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:  дітей віком до 6 років: з 1 січня - 2100 гривень, з 1 липня - 2201 гривня, з 1 грудня - 2272 гривні;  дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2618 гривень, з 1 липня - 2744 гривні, з 1 грудня - 2833 гривні;  працездатних осіб: з 1 січня - 2481 гривня, з 1 липня - 2600 гривень, з 1 грудня - 2684 гривні;  працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 гривні;  працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових органів: з 1 січня – 2102 гривні;  працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 гривень;  осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні. | Стаття відповідає вимогам пункту 8 частини 1 статті 40 Бюджетного кодексу України та Закону України "Про прожитковий мінімум" відповідно до якого визначено, що прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.  Також запропонована стаття унормовує питання виплат заробітної плати (грошового забезпечення) для суддів, прокурорів, для працівників (у тому числі, осіб начальницького складу) Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро в межах фінансових можливостей бюджету. |
| **Стаття 8.**Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату:  у місячному розмірі: з 1 січня - 6500 гривень, з 1 жовтня - 6700 гривень;  у погодинному розмірі: з 1 січня - 39,26 гривні, з 1 жовтня - 40,46 гривні. | Стаття відповідає вимогам пункту 8 частини 1 статті 40 Бюджетного кодексу України та статті 10 Закону України "Про оплату праці", якими зазначено, що розмір мінімальної заробітної плати встановлюється законом про Державний бюджет України.  Зазначені розміри мінімальної заробітної плати пропонуються підвищити з урахуванням фінансових можливостей бюджету. |
| **Стаття 9.** Установити, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14) "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 45 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків; для дітей - 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.  Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14) "Про дошкільну освіту" у 2022 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму. | Стаття відповідає вимогам пункту 9 частини 1 статті 40 Бюджетного кодексу України.  Відповідно до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" до стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.  Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.  У 2022 році пропонується диференціювати рівень забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення.  Необхідність виконання норм статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту". |
| **Стаття 10.** Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2022 рік:  до доходів належать надходження, визначені [частиною другою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n573) статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених [статтею 11](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n47) цього Закону), з урахуванням особливостей, визначених [пунктами 17](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2498), [171](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2843), [172](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n3183) розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також податок на дохід, отриманий від азартних ігор з використанням гральних автоматів, як складова частина податку на прибуток підприємств, із застосуванням положень, визначених [пунктом 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n575) частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України; надходження від реалізації автомобілів, наземних, водних та повітряних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету; надходження від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, отримані в рамках програм допомоги і грантів для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками;  джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені [частиною першою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n299) статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених [статтею 12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n57) цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;  джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені [частиною другою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n653) статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених [статтею 13](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n67) цього Закону). | Стаття передбачена з метою визначення доходів, фінансування та кредитування загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік.  Також, передбачено надходження в частині реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету з метою визначення державою, як власника, напрямків спрямування коштів, отриманих від реалізації основних фондів державних підприємств, установ та організацій (відповідно до загальних положень про право власності, встановлених главою 23 Цивільного кодексу України, власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном).  Врегулювання питання щодо спрямування до державного бюджету надходжень податку на дохід, отриманий від азартних ігор з використанням гральних автоматів, до усунення юридичної колізії між нормами Податкового кодексу України, що виникла у зв’язку з прийняттям Закону України від 16.01.2020 №466-IX щодо включення податку на дохід, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, до податку на прибуток підприємств.  До джерел формування у частині фінансування загального фонду державного бюджету у 2022 році запропоновано зараховувати надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету. Оскільки відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" державні резиденції, державні дачі, будинки відпочинку, оздоровчі заклади, інше нерухоме майно, що перебуває на балансі органів державної влади та інших державних органів є об’єктами приватизації, а відповідно до статті 15 Бюджетного кодексу України, зокрема, кошти від приватизації державного майна є джерелами фінансування бюджету. Тому зазначена норма дасть можливість уточнити напрямок зарахування коштів від вказаних активів.  Згідно з підпунктами 49 і 50 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу до доходів загального фонду Державного бюджету України належать: плата за користування кредитом з державного бюджету та відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. |
| **Стаття 11.** Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік у частині доходів є надходження, визначені [частиною третьою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n633) статті 29 та абзацом другим пункту 53 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених [пунктом 17](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2498) розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:  … | Стаття відповідає вимогам частини 4 статті 29 Бюджетного кодексу України. Склад доходів спеціального фонду Державного бюджету України визначається законом про Державний бюджет України.  Законодавчі підстави для функціонування спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік приведені окремо. |
| **Стаття 12.** Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:  … | Стаття відповідає вимогам пункту 1 частини 3 статті 13 Бюджетного кодексу України.  Законодавчі підстави для функціонування спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік приведені окремо. |
| **Стаття 13.** Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:  **…** | Законодавчі підстави для функціонування спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік приведені окремо. |
| **Стаття 14.** Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами [частини третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n305) статті 15, [частини третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n633) статті 29, [частини третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n659) статті 30 та абзацу другого пункту 53 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та здійснення заходів, визначених [частиною четвертою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n666) статті 30 та абзацом другим пункту 53 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами [статей 11-13](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n47) цього Закону, спрямовуються відповідно на:  **…** | Законодавчі підстави для функціонування спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік приведені окремо. |
| **Стаття 15.** Установити, що у 2022 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14) "Про Національний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 24.434.000 тис. гривень.  Кошти, передбачені у [частині першій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n98) цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України. | Відповідно до статті 51 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності за рахунок прибутку до розподілу забезпечує формування загальних резервів у розмірі 10 відсотків від обсягу грошово-кредитних зобов'язань Національного банку.  При цьому, Рада Національного банку має право прийняти рішення про спрямування прибутку до розподілу на збільшення статутного капіталу Національного банку.  Після спрямування прибутку до розподілу на зазначені цілі, прибуток до розподілу підлягає перерахуванню до Державного бюджету України у повному обсязі.  При цьому, відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу України та статті 51 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк щорічно подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:  до 1 березня поточного року – орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на три наступні роки;  до 15 квітня поточного року – уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на три наступні роки. |
| **Стаття 16.** Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені [додатком № 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n154) до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій банків та обмін облігацій внутрішньої державної позики на ринкових умовах, що були раніше випущені з метою поповнення статутних капіталів банків, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.  На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені [додатком № 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n154) до цього Закону. | Забезпечення стабільної роботи банківського сектору є запорукою сталого економічного розвитку.  При цьому, на сьогодні держава володіє досить вагомою часткою в банківському секторі України.  У зв’язку з чим, у разі виникнення негативних тенденцій у банківському секторі, зокрема у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, законом про державний бюджет необхідно передбачити можливість випуску ОВДП для додаткової капіталізації банків.  Разом з тим, за інформацією Національного банку у 2021 році існує помірна імовірність настання фіскального ризику, пов’язаного із прийняттям несприятливих для держави судових рішень щодо законності націоналізації АТ КБ "ПриватБанк". У разі матеріалізації такого фіскального ризику, вартісна оцінка можливого впливу на державний бюджет може становити від 50 млрд грн і більше.  Запровадження такого механізму забезпечить можливість невідкладно здійснювати заходи щодо стабілізації ситуації у банківському секторі, захистить прав вкладників банків, сприятиме відновленню довіри до банківської системи громадян та відновлення кредитування економіки. |
| **Стаття 17.** Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені [додатком № 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n154) до цього Закону, в обмін на такі облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.  На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені [додатком № 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n154) до цього Закону. | Статтею 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" передбачено отриманням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) кредиту або внеску на безповоротній основі за рахунок державного бюджету.  З метою збереження довіри вкладників та стабільної діяльності банківської системи, а також для забезпечення виконання Фондом покладених на нього повноважень та функцій і дотримання ним у разі необхідності встановленого законодавством мінімального обсягу коштів, пропонується передбачити можливість випуску ОВДП понад обсяги, встановлені додатком № 2 до закону про державний бюджет, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом.  Стосовно попередньо обґрунтованих розрахунків щодо необхідного обсягу фінансування для забезпечення виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у 2022 році функцій та завдань визначених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд листом від 28.07.2021 № 32-10258/21 повідомив Мінфіну, що за умови реалізації песимістичного сценарію передбаченого розрахунками Фонду, в червні 2022 року можливе виникнення дефіциту коштів у сумі близько 1,65 млрд гривень.  При цьому Фонд повідомив, що вірогідність реалізації таких ризиків у повному обсязі є низькою і реалізація їх можлива лише в умовах важких фінансових потрясінь у банківському секторі. |
| **Стаття 18.** Установити, що, як виняток з положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1664) статті 108 Бюджетного кодексу України, розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України. | У 2022 році триватиме реалізація спільної з ЄІБ Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Кошти позики передаватимуться кінцевим бенефіціарам – обласним та міським радам Міністерством фінансів України через Міністерство розвитку громад та територій України у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації окремих субпроектів.  Також, 16.08.2021 року набула чинності Фінансова Угода між Україною та ЄІБ "Програма з відновлення України". Реалізація зазначеної Програми планується, починаючи з 2022 року.  Враховуючи особливість процедури відбору субпроектів у рамках програм, щорічно їх остаточний перелік формується в межах сум, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та у розмірі, визначеному Мінрегіоном та погодженому Кабміном у встановленому порядку.  Зазначене сприяє ефективному та своєчасному розподілу та перерозподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках вищезазначених програм між місцевими бюджетами з урахуванням здійснених оплат, темпів виконання робіт та враховуючи обмежені обсяги видатків спеціального фонду, виділених з державного бюджету. |
| **Стаття 19.** Установити, що у 2022 році реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. | Відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 4 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" програма медичних гарантій затверджується Верховною Радою України у складі закону про державний бюджет України на відповідний рік.  З метою оперативного вирішення нагальних проблем реалізації програми медичних гарантій, яка постійно удосконалюється в залежності від потреб населення, пропонується порядок реалізації програми медичних гарантій на 2022 рік визначити Кабінетом Міністрів України. |
| **Стаття 20.** Установити, що господарські товариства, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать державі, та господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку на державну частку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.  Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (крім тих, що визначені [частиною першою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n107) цієї статті), які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету та іншим учасникам господарського товариства пропорційно розміру їх акцій (часток) у статутному капіталі господарського товариства частину чистого прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.  На суму несвоєчасно сплачених коштів (частини чистого прибутку) до державного бюджету контролюючими органами нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.  Суб’єкти управління об’єктами державної власності забезпечують реалізацію дивідендної політики держави стосовно господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, шляхом здійснення відповідних заходів щодо прийняття в межах корпоративних прав держави рішень про визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів господарськими товариствами згідно з їх установчими документами та законодавством. | Відповідно до рішення Конституційного суду України від 22.07.2020 N 8-р(I)/2020 визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) абзац восьмий частини п'ятої статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (далі – Закон) щодо порядку сплати до державного бюджету частини чистого прибутку у разі не прийняття до 1 травня року, що настає за звітним, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, рішення про нарахування дивідендів.  Запропонована стаття мінімізує фіскальні ризики в частині сплати частини чистого прибутку та дивідендів: забезпечить своєчасність сплати господарськими товариствами дивідендів на державну частку до державного бюджету та планомірність таких надходжень.  *Довідково: У 2020 році господарськими товариствами сплачено частину чистого прибутку замість дивідендів у сумі 639,4 млн гривень. Станом на 31.07.2021 господарські товариства, які не прийняли рішення* про нарахування *дивідендів до 1 травня, сплатили частину чистого прибутку у сумі 280,5 млн гривень. Крім того, ПАТ "Укрнафта" у відповідності зі статтею 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" прийнято рішення щодо відрахування до держбюджету частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році за нормативом 90% (1,9 млрд грн).*  Вказана норма забезпечить своєчасність сплати господарськими товариствами дивідендів на державну частку до державного бюджету, планомірності їх надходжень та мінімізацію фіскальних ризиків. |
| **Стаття 21.** До законодавчого врегулювання питання функціонування Верховного Суду України утримання суддів Верховного Суду України та працівників його апарату здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених Верховному Суду. | Рішенням Конституційного Суду України від 18.02.2020 № 2-р/2020 окремі положення розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 № 1402-УІІІ зі змінами, зокрема стосовно ліквідації Верховного Суду України, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними).  Відтак, положення пункту 10 статті 51 Бюджетного кодексу України не можуть бути застосовані відносно Верховного Суду України.  У резолютивній частині Рішення Конституційного Суду України № 2-р/2020 рекомендовано Верховній Раді України привести положення законодавства у відповідність до цього Рішення.  Тож, Верховний Суд у своєму листі від 02.09.2021 № 2749/0/2-21 зазначив, що ліквідаційна комісія Верховного Суду України не втратила повноваження виступати в суді чи в інших органах державної влади від імені Верховного Суду України, а видатки на завершення заходів щодо припинення діяльності Верховного Суду України враховано у бюджетному запиті Верховного Суду на 2022 рік. |
| **Стаття 22.** Установити, що у 2022 році для всіх категорій працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери, державних органів розмір заробітної плати (грошового забезпечення) може змінюватися виключно в межах бюджетних призначень на оплату праці, передбачених у державному бюджеті. | Зменшення навантаження на фонд оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів. |
| **Стаття 23.** Установити, що у 2022 році, як виняток з положень [статті 242](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2868) Бюджетного кодексу України, кошти спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2878) частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на фінансове забезпечення оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень. | Передбачається продовження у 2022 році дії норми, відповідно до якої кошти державного дорожнього фонду (5%) спрямовуються на будівництво і реконструкцію магістральних залізничних ліній та придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів з метою виконання положень статті 10 Закону України "Про залізничний транспорт". |
| **Стаття 24.** Надати Міністерству фінансів України право здійснювати правочини з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, у тому числі, як виняток з положень [частини першої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n313) статті 16 Бюджетного кодексу України, за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, встановлені [додатком № 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n154) до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу. Умови таких правочинів визначаються Кабінетом Міністрів України.  На обсяг здійснених державних запозичень Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені [додатком № 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1082-20#n154) до цього Закону. | Розуміючи волатильність можливих виплат за державними деривативами  у 2020 році Мінфіном (відповідно до статті 16 пункту 3 5 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, статті 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2020 № 457-4, наказу Міністерства фінансів України від 25.08.2020 № 523) здійснено правочин з викупу державних деривативів близько 10% умовної номінальної суми.  У 2019 році були виконані всі умови для виплат за державними деривативами (номінальний обсяг ВВП та його реальний ріст) і така виплата була здійснена у травні 2021 року в сумі близько 41 млн дол.США.  Оскільки виплати за державними деривативами розраховуються на основі номінального обсягу ВВП та його реального росту, що є дуже волатильним, здійснення правочинів з державними деривативами, в майбутньому призведе до значної економії бюджетних коштів.  Відповідно до статті 35 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України право на розміщення державних деривативів та/або здійснення правочинів з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, належить державі в особі Голови Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України. Умови розміщення державних деривативів та правочинів з державними деривативами визначаються Кабінетом Міністрів України.  *Довідково:*  *Відповідно до пункту 35 Розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України здійснює повноваження і функції з управління державним боргом та гарантованим державою боргом до початку функціонування Боргового агентства України.*  Поряд з цим, при вигідній для України кон’юнктурі фінансових ринків, Мінфіном продовжуватиметься практика проведення активних операцій з управління державним боргом задля зменшення навантаження на державний бюджет з погашення державного боргу у середньостроковому періоді, а також здійснення активних операцій з державними деривативами. |
| **Стаття 25.** Установити, що у 2022 році, як виняток з положень частин третьої та сьомої статті 331 та пункту 41 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України, державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2022 рік передбачаються за бюджетною програмою Міністерства економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) "Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів" (код 1211120) та розподіляються у 2022 році між головними розпорядниками бюджетних коштів за рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм) на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів. | Вказану норму пропонується передбачити з метою врегулювання процедури розподілу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2022 рік враховуючи наступне.  У Бюджетній декларації на 2022–2024 роки зазначено, що на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів визначено обсяг державних капітальних вкладень – 2 717,275  млн. грн. на кожен рік.  Згідно з Бюджетним кодексом України:  - Мінекономіки у тритижневий строк після схвалення Бюджетної декларації України Кабінетом Міністрів України готує пропозиції щодо розподілу обсягу держкапвкладень (частина третя статті 331 Кодексу), який здійснюється Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів (частина четверта статті 331 Кодексу);  - до проекту держбюджету включаються розподілені вказаною Міжвідомчою комісією держкапвкладення (частина сьома статті 331 Кодексу);  - у матеріалах разом з проектом закону про держбюджет має подаватися перелік державних інвестиційних проектів (пункт 41 частини першої статті 38 Кодексу).  Станом на 12.09.2021 до Мінфіну від Мінекономіки не доведено розподілу Міжвідомчою комісією вищенаведених 2 717,275  млн. грн. (на кожен рік).  Зазначений обсяг державних капітальних вкладень зарезервовано до здійснення відбору державних інвестиційних проектів Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів. |
|  |  |
| ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ |  |
| 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року. |  |
| 2. Додатки NN 1 - 8 до цього Закону є його невід'ємною частиною. |  |
| 3. Зупинити на 2022 рік дію: |  |
| абзаців [другого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n3339) і [третього](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n3340) частини першої статті 14 Бюджетного кодексу України; | З метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 та підтримки  економічної активності в країні змінами до державного бюджету на 2020 рік (№553-IX від 13.04. 2020) збільшено дефіцит держбюджету до 7,5 % ВВП.  Враховуючи необхідність зменшення дефіциту державного бюджету та забезпечення виконання функцій державою дефіцит державного бюджету передбачається поступово зменшувати в середньостроковій перспективі. Так, дефіцит державного бюджету на 2022 рік передбачається 3,5 % ВВП. |
| [абзацу другого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n3355) частини першої статті 18 Бюджетного кодексу України; | Встановлення обмеження на обсяг державних гарантій у 2022 році вище, ніж визначено положеннями Бюджетного кодексу України, викликано необхідністю боротьби з негативним впливом поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, що в першу чергу вразило економічну активність суб’єктів господарювання. Підтримка малих та середніх підприємств (МСП), які найбільше постраждали внаслідок запровадження карантину через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) наразі є надважливою.  У багатьох країнах гарантування зобов’язань за кредитами є ключовим інструментом стимулювання розвитку реального сектору економіки. Якщо частка банківських кредитів у структурі джерел фінансового забезпечення МСП в Україні становить менше 20%, то в економічно розвинутих країнах – не менше 60%. |
| частини другої статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2017 р., N 48, ст. 436; 2018 р., N 6 - 7, ст. 43) щодо розміру посадових окладів судових експертів; | Враховуючи обмежені фінансові можливості державного бюджету пропонується продовжити дію норми, що діє у 2021 році.  Реалізація норми статті 18 Закону України "Про судову експертизу" в частині встановлення посадового окладу судового експерта у розмірі не менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року потребує додаткових видатків на 2022 рік у обсязі понад 2,543 млрд гривень. |
| частини першої статті 121, частин першої, другої і п'ятої статті 122 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2010 р., N 1, ст. 3; 2013 р., N 14, ст. 90; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712); | Пропонується продовжити дію вказаної норми у 2022 році, оскільки норми зазначених статей щодо зарахування збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження до спеціального фонду державного бюджету суперечать Бюджетному кодексу України, згідно з яким зазначений платіж зараховується до загального фонду. |
| абзацу першого частини п'ятої статті 4 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N 5, ст. 31); | Відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 4 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" програма медичних гарантій затверджується Верховною Радою України у складі закону про державний бюджет України на відповідний рік.  З метою оперативного вирішення нагальних проблем реалізації програми медичних гарантій, яка постійно удосконалюється в залежності від потреб населення, відповідно до статті 19 законопроекту пропонується порядок реалізації програми медичних гарантій на 2022 рік визначити Кабінетом Міністрів України. |
| статті 35 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, с. 448; 2020 р., № 7 - 9, ст. 48, № 60, ст. 1901); | Враховуючи обмежені фінансові можливості державного бюджету пропонується продовжити дію норми, що діє у 2021 році.  Відсутність коштів для забезпечення утворення регіональних та територіальних представництв Центральної виборчої комісії. |
| [пунктів 1-3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-20#n40) частини першої статті 3, [частини другої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-20#n57) статті 4, [пункту 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-20#n89) розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 47, ст. 407); | Законами України від 21.07.2020 №810-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" та від 17.06.2020 № 719-ІХ "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії" передбачені норми щодо відшкодування за рахунок державного бюджету зобов’язань за «зеленим тарифом» та боргів на ринку електроенергії без визначення джерел збалансування державного бюджету для таких видатків.  Враховуючи обмеженість бюджетного ресурсу, вказані норми потребують призупинення у 2022 році, при цьому зобов’язання за "зеленим" тарифом мають виконуватися тарифними методами та погашення боргів за електроенергію має здійснюватися на загальних засадах, зокрема шляхом формування резерву сумнівних боргів. |
| частини третьої статті 8 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст.155; 2020 р., № 50, ст. 456); |
| абзацу п’ятого пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 50, ст.456); |
| частини дев’ятої статті 12 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2021 р., № 35, ст. 295). | Реалізація норми в частині встановлення посадових окладів працівників у розмірі 3 розмірів відповідних посадових окладів працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України потребує додаткових видатків на 2022 рік у обсязі понад 130 млн грн (для 262 осіб). |
| 4. Міністерству оборони України, Державній спеціальній службі транспорту України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Службі зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій передбачати у межах видатків державного бюджету на їх утримання на відповідний рік протягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України.  Міністерство оборони України, Державна спеціальна служба транспорту України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов’язання за програмами, пов’язаними із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України, а Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій. | Статтею 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" передбачено надання за рішенням Кабінету Міністрів України державних гарантій за кредитами (позиками), що залучаються для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 20.000.000 тис. гривень).  При цьому встановлено, що Програми затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.  Норму в частині надання держгарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави пропонується зберегти у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".  З метою забезпечення фінансування програм, що мають бути реалізовані із залученням держгарантій, пропонується передбачити відповідний механізм у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". |
| 5. Установити, що у 2022 році фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, Державного управління справами, Національної академії наук України, Міністерства соціальної політики України та не уклали з Національною службою здоров’я України договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, до сфери управління яких належать такі заклади охорони здоров’я. | Норму передбачено з метою упорядкування питання фінансування державних закладів охорони здоров’я, які надають відповідну медичну допомогу, але у 2022 році не готові для переходу до фінансування через програму медичних гарантій. |
| 6. Кабінету Міністрів України забезпечувати утворення органів виконавчої влади та/або виконання органами виконавчої влади додаткових повноважень в межах граничної чисельності працівників системи органів виконавчої влади. | Зменшення навантаження на фонд оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів. |
| 7. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2022 року. | Норма включена на виконання пункту 7 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України № 104 від 01 вересня 2021 року. |