**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника»**

**1. Мета**

Проект постанови Кабінету Міністрів Україниі Національного банку України «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника» (далі – проект постанови) спрямовано на забезпечення реалізації положень Закону України від 06.09.2022 № 2571-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» (далі – Закон № 2571).

**2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Згідно з нормами Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) та подавати інформацію про КБВ або про його відсутність для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Юридичні особи зобов’язані підтримувати відомості про КБВ в актуальному стані та повідомляти державного реєстратора про зміни в порядку, визначеному законодавством.

Водночас 29.12.2022 набрав чинності Закон № 2571, яким внесено зміни до Закону № 361, зокрема доповнено статтею 51 «Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності».

Абзацом четвертим частини другої статті 51 Закону № 361 передбачено, що Методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (далі – Методологія) розробляється Міністерством фінансів України за результатами проведеного обговорення з громадськістю, затверджується Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

Крім того, Законом № 2571 внесено зміни до пункту 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361, згідно з якими юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими затверджено положення про форму та зміст структури власності і методологію визначення юридичною особою КБВ, подають інформацію про КБВ протягом шести місяців з дня набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Також пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2571 Кабінету Міністрів України доручено забезпечити набрання чинності підзаконними нормативно-правовими актами, що випливають із цього Закону.

Проект постанови поширюється на юридичних осіб приватного права, створених і зареєстрованих у встановленому законодавством України порядку, крім осіб, визначених частиною восьмою статті 51 Закону № 361.

Слід зазначити, що відповідно до оновленого Керівництва Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) щодо бенефіціарної власності юридичних осіб, прийнятого на Пленарному засіданні FATF у лютому 2023 року, визначення КБВ має здійснюватися з урахуванням виду юридичних осіб, особливостей нормативно-правового регулювання створення, державної реєстрації, провадження діяльності, структури власності та способів здійснення контролю над юридичною особою.

Для забезпечення відповідності національного законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей стандартам FATF виникла необхідність імплементувати до законодавства України вимоги двадцять четвертої рекомендації FATF «Прозорість та бенефіціарна власність юридичних осіб» та двадцять п’ятої рекомендації FATF «Прозорість та бенефіціарна власність правових утворень», якими, зокрема, передбачено зобов’язати країни мати адекватну, точну та своєчасну інформацію про бенефіціарну власність, яку або доступ до якої можуть оперативно отримати компетентні органи.

Водночас запровадження ефективної процедури розкриття юридичними особами інформації про КБВ та структуру власності є складовою міжнародних зобов’язань України, зокрема щодо гармонізації національного законодавства з вимогами Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/849   
від 20 травня 2015 року «Про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, про внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 648/2012 та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та Директиви Комісії 2006/70/ЄС» (далі – Директива (ЄС) 2015/849), двадцять четвертої та двадцять п’ятої рекомендацій FATF, а також рекомендацією Висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі стосовно забезпечення відповідності законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей стандартам FATF.

Також згідно з Планом-графіком виконання Україною Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та ЄС як Кредитором щодо Інструменту надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +) на суму до 18 мільярдів євро, підписаного 16.01.2023, передбачено зобов’язання щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму шляхом розробки відповідного вторинного законодавства та досягнення прогресу в розвитку інституційної спроможності щодо бенефіціарної власності.

З огляду на зазначене, виникла необхідність розробити та затвердити постанову Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника».

З метою удосконалення процесу визначення юридичними особами КБВ та виконання норми статті 51 Закону № 361 у частині обговорення положень проекту Методології з громадськістю при Міністерстві фінансів України було утворено робочу групу з розробки проекту Методології (наказ Мінфіну від 14.04.2023 № 192), до складу якої увійшли представники державних органів (Національного банку, НКЦПФР, Мін’юсту, Мінцифри, Держфінмоніторингу), громадськості (представники Незалежної асоціації банків України, громадської організації «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання», саморегулівної організації «Українська асоціація інвестиційного бізнесу», саморегулівної організації «Інші об’єднання юридичних осіб Ліга страхових організацій України», громадської спілки «Професійна асоціація корпоративного управління», громадської організації «Центр демократії та верховенства права» та інші), фахівці у галузі господарського та корпоративного права.

Водночас за сприяння проекту «Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та повернення активів», який реалізується в рамках спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Партнерство заради належного врядування» (2023–2027), до розробки проекту постанови додатково залучались міжнародні експерти, які надавали Мінфіну консультації та відповідні висновки щодо відповідності проекту постанови вимогам двадцять четвертої, двадцять п’ятої рекомендацій FATF та Директиви (ЄС) 2015/849.

На засіданнях робочої групи, проведених 20.06.2023, 28.07.2023, 04.09.2023, опрацьовано зауваження та пропозиції, надані учасниками групи, обговорено способи їх врахування. Водночас опрацьовано надані пропозиції учасника робочої групи – експерта Програми з управління державними фінансами в Україні EU4FM, вироблені за результатом зауважень Звіту партнерської оцінки Глобального форуму ОЕСР з питань прозорості та обміну інформацією для податкових цілей, щодо особливостей визначення кінцевого бенефіціарного власника партнерством, створеним відповідно до законодавства іноземної юрисдикції на підставі або відповідно до договору для ведення діяльності з метою отримання прибутку або досягнення іншої спільної мети, повним та командитним товариством.

**3. Основні положення проекту акта**

Проектом постанови закріплюються механізми дослідження інформації про фізичних осіб, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність юридичної особи та визначення КБВ, які дозволять створити ефективну систему у сфері розкриття інформації про КБВ та удосконалити процес визначення юридичними особами КБВ.

Водночас проектом постанови визначаються методи, способи, шляхи з’ясування інформації на наявність ознак вирішального впливу на діяльність юридичної особи, принципи процесу визначення юридичною особою КБВ, проведення моніторингу та актуалізації (оновлення) інформації про КБВ.

Крім того, нормами проекту постанови передбачено особливості визначення КБВ для неприбуткових організацій, інститутів спільного інвестування – корпоративного, пайового інвестиційного та недержавного пенсійного фонду, партнерства, створеного відповідно до законодавства іноземної юрисдикції на підставі або відповідно до договору для ведення діяльності з метою отримання прибутку або досягнення іншої спільної мети, повного та командитного товариства.

**4. Правові аспекти**

Нормативно-правовими актами, що діють у відповідній сфері суспільних відносин, є: Директива (ЄС) 2015/849, Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, Закони України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

**5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація положень постанови не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

**6. Позиція заінтересованих сторін**

Проект постанови потребує погодження з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством економіки України, Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою фінансового моніторингу України, а також проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

Водночас зазначаємо, що нормами частини першої статті 4 Господарського кодексу України (розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин) встановлено, що не є предметом регулювання цього Кодексу відносини за участю суб’єктів господарювання, що виникають у процесі виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії. Зазначені норми Господарського кодексу України відокремлюють суспільні правовідносини у сфері запобігання та протидії від господарських правовідносин.

Крім того, проект постанови має положення, що є складовою міжнародних зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, зокрема щодо забезпечення відповідності національного законодавства стандартам FATF, імплементацію яких передбачено статтею 20 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII.

Разом з тим звертаємо увагу, що відповідно до статті 3 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» дія Закону № 1160 не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям нормативно-правових актів, що містять положення, спрямовані на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, у тому числі додатків до неї.

Водночас проект постанови з метою забезпечення громадського обговорення буде розміщено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України ([www.mof.gov.ua](http://www.mof.gov.ua)).

Проект 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, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проект постанови не потребує направлення на погодження до 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, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності і не потребує зазначення позиції Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Для проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проект акта потребує подання до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

**7. Оцінка відповідності**

Проектом постанови передбачено положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, зокрема стандартам FATF, імплементацію яких передбачено статтею 20 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII.

У проекті постанови відсутні положення, що:

стосуються 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;

містять ознаки дискримінації чи створюють підстави для дискримінації.

Проект постанови не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та підтримки суб’єктів господарювання, відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на проект постанови. Отже, відповідне рішення Антимонопольного комітету України, передбачене цим Законом, не вимагається.

Проект постанови потребує визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції.

**8. Прогноз результатів**

Запровадження проекту постанови дозволить привести нормативно-правові акти у відповідність до норм чинного законодавства, створити ефективну систему у сфері розкриття інформації про КБВ та удосконалити процес визначення юридичними особами КБВ.

Реалізація акта не матиме негативного впливу 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, 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.

**Міністр фінансів України Сергій МАРЧЕНКО**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року