ПРОЕКТ

Вноситься   
Кабінетом Міністрів України

ЮД. ШМИГАЛЬ

“ ” 2021 р.

Закон УкраЇни

Про розроблення та виробництво  
озброєння, військової і спеціальної техніки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цей Закон визначає організаційно-правові основи провадження діяльності, пов’язаної з розробленням та виробництвом озброєння, військової і спеціальної техніки, із державним регулюванням діяльності ізрозроблення, виробництва та забезпечення інших стадій життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки.

Розділ І  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) боєприпаси військового призначення (далі – боєприпаси) – технічні пристрої одноразового застосування (включаючи їх складові частини та елементи), що призначені виключно для ураження живої сили противника, знищення його озброєння, військової і спеціальної техніки, руйнування укріплень, споруд та інших об’єктів, виконання інших завдань (з освітлення або задимлення місцевості, розкидання агітаційної літератури тощо) та не мають іншого цільового призначення (спорт, полювання);

2) військова зброя – технічні засоби, які застосовують разом із боєприпасами або безпосередньо для ураження противника, знищення його озброєння та військової техніки, руйнування укріплень, споруд та інших об’єктів;

3)  військова техніка – технічні пристрої і засоби (системи, комплекси, зразки виробів), що призначені для ведення та забезпечення бойових дій, управління і забезпечення функціонування військових підрозділів Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, навчання їх особового складу, обладнання та апаратура для випробування і контролю таких пристроїв і засобів, а також інші технічні засоби, пристрої, обладнання і предмети, спеціально виготовлені та/або конструктивно призначені для кінцевого використання у військових цілях;

4) демілітаризація виробу озброєння, військової та спеціальної техніки –комплекс робіт (заходів), у результаті виконання яких такий виріб втрачає здатність до використання у військових цілях, а також унеможливлюється відновлення такої здатності;

5) державна військово-економічна політика – комплекс правових, економічних, організаційних та інших заходів державного впливу на діяльність, спрямовану на всебічне задоволення обґрунтованих і визначених з точки зору оборонної достатності потреб військових підрозділів Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів у фінансових і матеріальних ресурсах у мирний час та особливий період;

6) державна військово-промислова політика – комплекс правових, економічних, організаційних та інших заходів державного впливу на діяльність, спрямовану на розвиток оборонно-промислового комплексу та його експортного потенціалу;

7) державна військово-технічна політика – комплекс правових, економічних, організаційних та інших заходів державного впливу на діяльність, спрямовану на технічне оснащення військових підрозділів Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів озброєнням, військовою і спеціальною технікою для виконання покладених на них завдань за призначенням;

8) дослідний зразок – зразок, виготовлений (в тому числі шляхом модернізації існуючого) згідно зі спеціально розробленою робочою конструкторською документацією за технологією дослідного виробництва для перевірки шляхом випробувань його відповідності тактико-технічному (технічному) завданню і правильності прийнятих технічних рішень з метою прийняття рішення про використання зразка за призначенням і впровадження у виробництво;

9) запуск у виробництво зразка – комплекс заходів з підготовки підприємства до випуску розробленого зразка, які забезпечують його відповідність вимогам технічної документації і нормативних документів стосовно якості та заявленої кількості;

10) іноземний замовник – іноземний суб’єкт господарювання, який звертається до виробника на створення та/або виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки, а також провадження іншої діяльності, пов’язаної з їх життєвим циклом, відповідно до законодавства з питань військово-технічного співробітництва та державного експортного контролю;

11) іноземний розробник – іноземна юридична або фізична особа, що розробляє озброєння, військову, спеціальну техніку, запасні частини, боєприпаси та іншого військового подвійного майна;

12) іноземний постачальник – іноземна юридична або фізична особа, що надає продукцію (послугу) споживачеві у вигляді озброєння, військової, спеціальної техніки, запасних частин, боєприпасів та іншого військового подвійного майна;

13) план керування програмою (проектом) зі створення (модернізації) виробу озброєння, військової та спеціальної техніки – документ, у якому зазначають, як таку програму (проект) виконують, контролюють та завершують.

План керування програмою (проектом) є основним планувальним документом і призначений для узгодження та координації всіх видів робіт на стадіях життєвого циклу за строками, витратами і результатами та є вихідним документом для розроблення інших планувальних документів;

14) контррозвідувальний захист – застосування спеціально уповноваженим державним органом передбачених законом механізмів і засобів, спрямованих на забезпечення національної безпеки України;

15) модернізація виробу озброєння, військової та спеціальної техніки – комплекс заходів з технічного удосконалення виробу з метою поліпшення його тактико-технічних характеристик, підвищення рівня надійного функціонування та ефективності використання за цільовим призначенням шляхом зміни конструкції та /або складових частин обладнання чи його елементів;

16) озброєння - сукупність усіх видів зброї військового призначення та боєприпасів до неї, якими укомплектовується військова техніка та/або оснащується особовий склад Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань. Не є озброєнням мисливська та спортивна зброя, а також боєприпаси до неї, крім окремих екземплярів такої зброї та боєприпасів, якими оснащуються Збройні Сили та інші утворені відповідно до законів військові формування та правоохоронні органи;

17) прийняття на озброєння (постачання) зразка озброєння, військової та спеціальної техніки – процедура прийняття шляхом видання відповідного правового акта органом, який раніше прийняв рішення про розроблення (модернізацію) зразка, рішення про забезпечення розробленим (модернізованим) зразком державного замовника;

18) ремонт зразка озброєння, військової та спеціальної техніки – комплекс операцій для відновлення справності чи працездатності зразка або відновлення ресурсу зразка чи його складових частин;

19) складний зразок військової техніки – зразок військової техніки (комплекс, система (у т.ч. інформаційна, управління), корабель, літак, танк, бойова машина тощо), розроблення якої потребує вирішення складних науково-технічних проблем, залучення значних матеріальних і фінансових ресурсів та яка не є складовою частиною та/або комплектувальним виробом загальнотехнічного призначення інших зразків, та рішення про створення якого приймається Кабінетом Міністрів України;

20) спецекспортер – суб’єкт господарювання, уповноважений у встановленому порядку на провадження діяльності, зокрема посередницької (брокерської), з експорту та імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

21) суб’єкт виробництва, суб’єкт господарювання – юридична особа незалежно від форми власності, основним видом господарської діяльності якого є виробництво та/або розроблення, продовження ресурсу, модернізація, ремонт, демілітаризація та утилізація озброєння, військової і спеціальної техніки самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання;

22) тактико-технічне (технічне) завдання на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт з розроблення (модернізації) зразка озброєння, військової та спеціальної техніки – вихідний документ, який встановлює вимоги до змісту, обсягу та термінів виконання такої роботи;

23) технічна документація – сукупність конструкторської, програмної та технологічної документації на зразок озброєння, військової і спеціальної техніки.

1. У цьому Законі інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про національну безпеку України”, “Про оборонні закупівлі”, “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, “Про стандартизацію”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”.

3. Дія цього Закону не поширюється на діяльність, пов’язану із розробленням та виробництвом газової, спортивної, мисливської, сигнальної, колекційної та демілітаризованої зброї і боєприпасів (патронів) до неї, продукції подвійного використання, комплектувальних виробів та матеріалів, які застосовуються в озброєнні, військовій і спеціальній техніці та їх складових частинах.

Стаття 2. Правовий режим озброєння, військової і спеціальної техніки

1. Виготовлені озброєння, військова і спеціальна техніка є власністю суб’єкта виробництва, якщо інше не визначено законом або укладеним з ним державним контрактом з оборонного замовлення, договором (контрактом) із спецекспортером або зовнішньоекономічним договором (контрактом), укладеним з іноземним замовником.

2. Озброєння, військова і спеціальна техніка і технічна документація до них не можуть перебувати у власності громадян України, іноземців та осіб без громадянства, громадських об’єднань, представництв міжнародних організацій, а також юридичних осіб інших держав на території України, за винятком випадків, передбачених законом.

3. Технічна документація для організації виробництва виробів військового призначення підлягає передачі до страхового фонду документації України відповідно до Закону України “Про страховий фонд документації України”.

4. З моменту надходження озброєння, військової і спеціальної техніки до державного замовника і закріплення їх за військовими частинами та підрозділами Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів вони набувають статусу військового майна згідно із Законом України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”.

5. Замовники можуть передавати озброєння, військову і спеціальну техніку для забезпечення їх стадій життєвого циклу суб’єктам виробництва у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України та договором між замовником і суб’єктом виробництва.

6. У разі відмови державного замовника, іноземного замовника або суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів військового призначення від виготовлених виробів військового призначення суб’єкт виробництва реалізує їх іншому замовникові або демілітаризує, утилізує (знищує). Умови відмови замовників від виготовлених виробів військового призначення встановлюються державним контрактом чи договором з іноземним замовником або суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів військового призначення.

Стаття 3. Використання об’єктів права інтелектуальної власності

1. Суб’єкт виробництва використовує для своїх потреб науково-технічну продукцію та об’єкти права інтелектуальної власності, що створені ним під час виконання оборонних закупівель, з урахуванням особливостей, визначених статтею 11 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”.

2. Використання для власних потреб суб’єктом виробництва науково-технічної продукції та об’єктів права інтелектуальної власності, створених в результаті виконання оборонних закупівель, здійснюється лише за погодженням із державним замовником відповідно до державного контракту.

3. У державному контракті щодо розроблення та/або виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки зазначається суб’єкт майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, що виникли або придбані під час виконання оборонних закупівель.

4. У договорі (контракті) із спецекспортером або у зовнішньоекономічному договорі (контракті), укладеному з іноземним замовником суб’єктом виробництва, визначаються обов’язки із забезпечення охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що використовуються або створюються суб’єктами виробництва під час виконання договору (контракту)

5. Права та обов’язки з використання об’єктів права інтелектуальної власності, які є власністю третьої сторони, визначаються з урахуванням законодавства України та умов ліцензійного договору з такою стороною.

Розділ ІІ

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ   
У СФЕРІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА ОЗБРОЄННЯ,   
ВІЙСЬКОВОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Стаття 4. Державна військово-промислова політика

1. Державна військово-промислова політика ґрунтується на таких принципах:

пріоритетність національних інтересів України;

узгодженість дій державних органів щодо реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу;

монополія держави на регулювання діяльності з розроблення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки;

забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України щодо розроблення та виробництва звичайних видів озброєння, зброї масового знищення та засобів її доставки;

підконтрольність і підзвітність державі суб’єктів виробництва;

захист державою прав та законних інтересів суб’єктів виробництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

запобігання протизаконному провадженню діяльності, пов’язаної з розробленням, виробництвом, ремонтом, модернізацією, утилізацією і реалізацією виробів військового призначення;

запобігання виникненню загроз національній безпеці України в разі провадження діяльності, пов’язаної з розробленням та виробництвом озброєння, військової і спеціальної техніки для іноземної держави;

запобігання неконтрольованому накопиченню озброєння, військової і спеціальної техніки, зокрема їх складових частин та продуктів утилізації, у суб’єктів виробництва;

дотримання вимог Закону України “Про запобігання корупції”;

створення сприятливих умов для функціонування суб’єктів виробництва, розширення експортних можливостей держави;

впровадження у сфері розроблення і виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки механізму проектного менеджменту, заснованого на нормативних документах НАТО;

пріоритетність використання державним замовником і суб’єктами виробництва єдиних правил і процесів системи управління життєвим циклом озброєння, військової і спеціальної техніки, необхідних для досягнення визначених цілей;

співпраця та взаємодія державного замовника і суб’єктів виробництва щодо розроблення і виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки, що відповідають потребам оборони держави та взаємосумісності з НАТО;

максимального використання цивільних стандартів (де це можливо), всебічного застосування сучасних технологій та знань в галузях співпраці державного замовника і суб’єктів виробництва для оптимізації спільних витрат;

ефективного й економічного використання національних ресурсів та ресурсів держав-партнерів для розроблення, виробництва, експлуатування, підтримання та вилучення озброєння, військової і спеціальної техніки;

забезпечення оборонних спроможностей держави через забезпечення якості озброєння, військової і спеціальної техніки;

застосування у сфері розроблення і виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки сучасних інформаційних технологій.

Стаття 5. Особливості технічного регулювання та стандартизація озброєння, військової і спеціальної техніки

1. Технічне регулювання та оцінка відповідності у сфері розроблення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки здійснюється шляхом встановлення, застосування та виконання вимог, процедур та процесів, пов’язаних із забезпеченням їх життєвого циклу, відповідно до технічних регламентів, національних стандартів і стандартів, кодексів усталеної практики, а також технічних умов, прийнятих підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють стандартизацію.

2. Озброєння, військова і спеціальна техніка, що виробляються в Україні та постачаються державним замовникам, підлягають кодифікації та включенню до каталогу предметів постачання сил оборони.

Створення та організація ведення каталогу предметів постачання сил оборони здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва.

3. Порядок ініціювання розроблення, проведення державних випробувань, поставлення на виробництво, ремонту, модернізації, зняття з виробництва, демілітаризації та утилізації (знищення) озброєння, військової і спеціальної техніки встановлюється відповідними нормативно-правовими актами (технічними регламентами).

Розділ ІІІ

СУБ’ЄКТИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ ОЗБРОЄННЯ, ВІЙСЬКОВОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Стаття 6. Суб’єкти виробництва

1. Забезпечення стадій життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки здійснюється суб’єктами виробництва самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання на підставі договорів (контрактів).

2. Суб’єкти виробництва провадять діяльність щодо забезпечення стадій життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки на підставі державних контрактів з оборонного замовлення, договорів (контрактів) із спецекспортером або зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених з іноземним замовником, а також в ініціативному порядку.

3. Виконання дослідно-конструкторських робіт, пов’язаних із розробленням нових зразків озброєння, військової і спеціальної техніки або їх модернізацією, може здійснюватися за рахунок коштів суб’єкта виробництва або замовника в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Іноземний замовник

1. Відносини суб’єкта виробництва або спецекспортера з іноземним замовником регулюються зовнішньоекономічним договором (контрактом), що укладається з урахуванням цього Закону, Законів України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, інших актів законодавства та міжнародних договорів України.

2. Розроблення і виробництво товарів військового призначення або провадження іншої діяльності, пов’язаної з виробництвом зазначених товарів для іноземного замовника, здійснюються безпосередньо суб’єктом виробництва за наявності укладеного ним зовнішньоекономічного договору (контракту) або відповідного договору (контракту).

3. Зовнішньоекономічні договори (контракти) між суб’єктами виробництва, суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та іноземними замовниками можуть укладатися і виконуватися на компенсаційній (офсетній основі). Зовнішньоекономічні договори (контракти) на компенсаційній (офсетній основі) можуть укладатися суб’єктом виробництва державної форми власності або суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів військового призначення лише за згодою Кабінету Міністрів України.

4. У разі з’ясування, що діяльність, пов’язана з виробництвом озброєння, військової і спеціальної техніки для іноземної держави, створює загрозу національній безпеці та/або обороні України чи порушує міжнародні зобов’язання України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеження передачі звичайних видів озброєння, така діяльність повністю або частково (роботи із забезпечення окремих стадій життєвого циклу військової техніки) припиняється в порядку, встановленому законом.

Стаття 8. Уповноважені особи з розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки

1. З метою формування засад і супроводження діяльності, пов’язаної із розробленням (модернізацією) нових видів озброєння, військової і спеціальної техніки, застосування сучасних або створення нових технологій їх виробництва, координації виконання дослідно-конструкторських та науково-дослідних робіт, пов’язаних із забезпеченням стадій життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки, у тому числі для потреб іноземних замовників, Кабінетом Міністрів України визначаються Уповноважені особи з розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки.

2. Положення про Уповноважену Кабінетом Міністрів України особу з розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ ІV  
ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА ОЗБРОЄННЯ, ВІЙСЬКОВОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Стаття 9. Ліцензування господарської діяльності із розроблення і виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки

1. Господарська діяльність, пов’язана з розробленням та виробництвом озброєння, військової і спеціальної техніки, а також із забезпеченням стадій їх  життєвого циклу, підлягає ліцензуванню.

2. Ліцензуванню на провадження господарської діяльності у сфері розроблення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки, а також із забезпеченням стадій їх життєвого циклу підлягають:

* наукові дослідження, пов’язані із розробленням та виробництвом озброєння, військової і спеціальної техніки;
* розроблення, випробування, виробництво та експлуатація озброєння, військової і спеціальної техніки та їх складових частин;
* ремонт, зберігання та модернізація озброєння, військової і спеціальної техніки;
* демілітаризація, утилізація або знищення виробів озброєння, військової та спеціальної техніки;
* надання послуг, пов’язаних із гарантійним обслуговуванням та авторським наглядом за озброєнням, військової і спеціальної техніки;
* надання послуг, пов’язаних із реалізацією озброєння, військової і спеціальної техніки та технологій у цій сфері.

Стаття 10. Ініціювання розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки

1. Ініціаторами розроблення озброєння, військової і спеціальної   
техніки є:

1) державний замовник;

2) іноземний замовник;

3) суб’єкт виробництва за власні кошти чи іншого суб’єкта господарювання, який є інвестором розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки.

Стаття 11. План керування програмою (проектом) з розроблення (модернізації) виробу озброєння, військової та спеціальної техніки

1. Для керування життєвим циклом виробів озброєння, військової і спеціальної техніки державний замовник разом з виконавцями робіт розробляють і оновлюють план керування програмою (проектом) з розроблення (модернізації) виробу озброєння, військової та спеціальної техніки відповідно до військових та національних стандартів щодо програмного (проектного) менеджменту.

2. План керування програмою (проектом) є обов’язковим документом при розробленні та подальшій експлуатації складного зразка озброєння, військової та спеціальної техніки.

Стаття 12. Розроблення зразків озброєння, військової і спеціальної техніки для потреб державних замовників з оборонного замовлення

1. Розроблення зразків озброєння, військової і спеціальної техніки здійснюється шляхом виконання дослідно-конструкторських робіт відповідно до умов тактико-технічного (технічного) завдання та укладеного державного контракту з оборонного замовлення на виконання дослідно-конструкторських робіт.

2. Основним результатом виконання дослідно-конструкторської роботи є затверджена в установленому порядку конструкторська документація на виготовлення зразка озброєння, військової і спеціальної техніки, що включається до реєстру конструкторської документації, який ведеться державним замовником з оборонного замовлення. Набуття, охорона та захист прав інтелектуальної власності на результати дослідно-конструкторської роботи здійснюється відповідно до законодавства.

3. Відбір виконавця дослідно-конструкторських робіт здійснюється в установленому законом порядку.

4. Науково-технічне супроводження дослідно-конструкторських робіт, проведення науково-технічної експертизи результатів виконання всіх її етапів здійснює науково-дослідна установа державного замовника.

Стаття 13. Державні випробування розробленого (модернізованого) зразка озброєння, військової і спеціальної техніки

1. Порядок проведення державних випробувань розробленого (модернізованого) зразка озброєння, військової і спеціальної техніки затверджується вищим органом у системі органів виконавчої влади.

2. Державні випробування розробленого (модернізованого) зразка озброєння, військової і спеціальної техніки проводяться державною комісією з питань випробування озброєння, військової і спеціальної техніки, яка утворюється державним замовником, що прийняв рішення про розроблення зазначеного зразка озброєння, військової і спеціальної техніки, за участю суб’єкта виробництва.

3. Державні випробування проводяться із залученням спеціалізованих науково-випробувальних організацій, які розробляють нормативно-технічні та організаційно-методичні документи із проведення випробувань і робіт з оцінки відповідності (сертифікації) озброєння, військової і спеціальної техніки.

Стаття 14. Поставлення на виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки

1. Поставлення на виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки передбачає здійснення заходів з підготовки суб’єкта господарювання до випуску певного зразка озброєння, військової і спеціальної техніки та освоєння його виробництва.

Готовність суб’єкта господарювання до серійного виробництва оцінюється в порядку, визначеному нормативними документами, за результатами кваліфікаційних випробувань зразка озброєння, військової і спеціальної техніки (приймання установчої партії), за наявності повного комплекту технічної документації та засобів технологічного оснащення, необхідних для його випуску згідно з установленими вимогами до його якості і заявленою кількістю.

2. Поставлення на виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки здійснюється після прийняття нового або модернізованого зразка озброєння, військової і спеціальної техніки на озброєння (крім озброєння, військової і спеціальної техніки, виготовлених для потреб іноземного замовника) та закладення конструкторської документації до страхового фонду документації.

Поставлення на виробництво здійснюють двома етапами: на першому – підготовка виробництва, на другому – освоєння виробництва.

Поставлення на виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки до прийняття нового або модернізованого зразка на озброєння здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим на підставі клопотання державного замовника з оборонного замовлення або за рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Стаття 15. Зняття озброєння, військової і спеціальної техніки з виробництва

1. Рішення про зняття з виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки приймається органами, які приймали рішення про їх створення.

2. Підставою для зняття озброєння, військової і спеціальної техніки з виробництва (постачання) є прийняття державним замовником рішення про зняття зразка озброєння, військової або спеціальної техніки з озброєння (постачання) шляхом видання відповідного нормативно-правового акта.

3. Озброєння, військова і спеціальна техніка, які виробляються на замовлення іноземної держави, можуть бути зняті з виробництва за рішенням суб’єкта виробництва в разі виконання ним відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту), якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Стаття 16. Ремонт, демілітаризація та утилізація (знищення) озброєння, військової і спеціальної техніки

1. Під час розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки розробник повинен передбачити технічні можливості для їх ремонту, демілітаризації та безпечної для людей і навколишнього природного середовища утилізації (знищення).

Розділ V

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ   
У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ОЗБРОЄННЯ, ВІЙСЬКОВОЇ І   
СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Стаття 17. Авторський нагляд

1. У державному контракті з оборонних закупівель передбачається проведення авторського нагляду за озброєнням, військовою і спеціальною технікою, а у договорах (контрактах), укладених з іноземним замовником, проведення авторського нагляду може передбачатися за згодою сторін.

2. Авторський нагляд здійснюється суб’єктом виробництва за погодженням із суб’єктом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності на підприємствах, які виготовляють озброєння, військову і спеціальну техніку, ремонтних підприємствах та монтажно-налагоджувальних об’єктах на стадіях виробництва, експлуатації та зберігання озброєння, військової і спеціальної техніки та передбачає:

1) здійснення контролю за додержанням вимог технічної документації на озброєння, військову і спеціальну техніку;

2) надання методичної допомоги з метою виявлення та усунення конструктивних та виробничих недоліків шляхом невідкладного проведення робіт, необхідних для забезпечення належної якості озброєння, військової і спеціальної техніки;

3) збір та проведення аналізу інформації про виробництво, ремонт, складення, монтаж і налагодження озброєння, військової і спеціальної техніки для підвищення технічного рівня нових розробок та вивчення досвіду їх експлуатації та зберігання, виявлення тенденцій зміни якісного стану, про результати авторського нагляду для врахування під час розроблення або модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки;

4) поліпшення якісного стану і тактико-технічних (технічних) характеристик озброєння, військової і спеціальної техніки та внесення відповідних змін до технічної документації (у разі потреби за результатами авторського нагляду).

Стаття 18. Контроль якості

1. Контроль якості озброєння, військової і спеціальної техніки здійснюється представництвами державних замовників на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до положення про зазначені представництва, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Підтвердження якості продукції військового призначення іноземного виробництва, яка застосовується у процесі розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки може здійснюватися відповідно до законодавства України на підставі документів з контролю її якості іноземної держави.

Стаття 19. Контррозвідувальний захист на етапах життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки

Контррозвідувальний захист з метою протидії розвідувальним, терористичним та іншим протиправним посяганням спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб здійснюється Службою безпеки України відповідно до закону.

Стаття 20. Додержання та контроль (нагляд) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, криптографічного захисту інформації, технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам та електронних довірчих послуг

1. Заходи, пов’язані із забезпеченням життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки, які містять матеріальні носії секретної інформації, а також реалізація зазначених виробів суб’єктами виробництва здійснюються з додержанням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, криптографічного захисту інформації, технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам та електронних довірчих послуг.

2. Контроль (нагляд) за додержанням законодавства у сфері охорони державної таємниці, криптографічного захисту інформації, технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам та електронних довірчих послуг здійснюється у порядку, визначеному законодавством у цих сферах*.*

Розділ VІ  
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНА З РОЗРОБЛЕННЯМ   
ТА ВИРОБНИЦТВОМ ОЗБРОЄННЯ, ВІЙСЬКОВОЇ І   
СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Стаття 21. Особливості розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки на замовлення іноземних держав

1. Ініціаторами розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки для потреб іноземних держав є іноземний замовник та суб’єкт виробництва.

Розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки на замовлення іноземних замовників здійснюється відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва та міжнародних договорів України.

2. Суб’єкт виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки або визначений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, підприємство, установа чи організація, які мають намір укласти зовнішньоекономічний договір (контракт) на розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки для потреб іноземної держави, надсилають копію технічного завдання з виконання дослідно-конструкторських, науково-дослідних та технологічних робіт з розроблення таких виробів Генеральному штабу Збройних Сил України.

3. З метою здійснення контролю якості озброєння, військової і спеціальної техніки для потреб іноземної держави залучаються на договірних засадах представництва державних замовників на підприємствах, в установах і організаціях, якщо це передбачено міжнародними договорами України або зовнішньоекономічними договорами (контрактами), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Випробування озброєння, військової і спеціальної техніки для потреб іноземної держави проводяться на договірних засадах. Методика розрахунку витрат під час випробувань озброєння, військової і спеціальної техніки для потреб іноземної держави визначається Кабінетом Міністрів України.

Норма цієї статті не поширюється на військове-технічне співробітництво з державою-агресором.

Стаття 22. Особливості розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки в умовах особливого періоду (воєнного стану)

1. Відносини, пов’язані із забезпеченням стадій життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки в умовах особливого періоду (воєнного стану) регулюються Законами України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецький та Луганській областях”, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Спрощення укладання державних контрактів (без проведення процедур торгів), гарантовані умови авансування, надання комплектувальних виробів із державного резерву, закріплення висококваліфікованих працівників за підприємствами різних форм власності, звільнення підприємств від всіх форм оподаткування, спрощення умов експортних контрактів, зменшення проценту вартості послуг спецекспортерів, фіксоване визначення вартості озброєння, військової і спеціальної техніки, забезпечення безперебійної роботи підприємств, інші, які визначаються Кабінетом Міністрів України та регулюються Законом України “Про оборонні закупівлі”.

3. Випробування озброєння, військової і спеціальної техніки в умовах особливого періоду (воєнного стану) можуть здійснюватися із задіянням територій та об’єктів природно-заповідного фонду України у порядку та відповідно до Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Стаття 23. Особливості залучення інвестицій у сферу розроблення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки

1. Залучення інвестицій у сферу розроблення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки здійснюється відповідно до законів України “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування” та міжнародних договорів України з урахуванням таких особливостей:

1) суб’єктами (інвесторами та учасниками) інвестиційної діяльності, пов’язаної з виробництвом озброєння, військової і спеціальної техніки, можуть бути юридичні особи України та іноземних держав, а також держави;

2) під час визначення умов міжнародних договорів України про заохочення та взаємний захист інвестицій у сфері розроблення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки враховуються міжнародні зобов’язання України стосовно міжнародних передач товарів військового призначення і подвійного використання та спеціального режиму їх експорту;

3) іноземні інвестиції можуть здійснюватися у формі часткової участі у підприємствах, що створюються, чи придбання частки діючих українських підприємств відповідно до закону;

4) іноземні інвестиції у формі господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції не можуть здійснюватися стосовно підприємств, діяльність яких пов’язана з виробництвом озброєння, військової і спеціальної техніки.

Норма цієї статті не поширюється на військове-технічне співробітництво з державою-агресором.

Стаття 24. Режим інвестиційної діяльності, пов’язаний з виробництвом озброєння, військової і спеціальної техніки

1. Умови договорів, що укладені із суб’єктами інвестиційної діяльності, пов’язаної з виробництвом озброєння, військової і спеціальної техніки, є чинними протягом усього строку їх дії.

2. Інвестиційні проекти, пов’язані з виробництвом озброєння, військової і спеціальної техніки, зокрема перелік суб’єктів такої діяльності, що їх реалізують, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.

Стаття 25. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть установлену законом матеріальну, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Розділ VІІ

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Установити, що зняття з виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки, виробництво яких розпочато до набрання чинності цим Законом здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

4. Внести зміни до таких законів України:

абзац шостий статті 1 Закону України “Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 406) викласти в такій редакції:

“боєприпаси військового призначення (далі – боєприпаси) – технічні пристрої одноразового застосування (включаючи їх складові частини та елементи), що призначені виключно для ураження живої сили противника, знищення його озброєння, військової і спеціальної техніки, руйнування укріплень, споруд та інших об’єктів, виконання інших завдань (з освітлення або задимлення місцевості, розкидання агітаційної літератури тощо) та не мають іншого цільового призначення (спорт, полювання).”;

частину першу статті 7 Закону України “Про ліцензування господарських видів діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) доповнити пунктом:

“діяльність, пов’язана із розробленням та виробництвом озброєння, військової і спеціальної техніки, а також із забезпеченням стадій їх  життєвого циклу”;

до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” (відомості Верховної Ради країни, 1992 № 34, ст.502):

статтю 9 доповнити абзацом сьомим:

“в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони.”;

додати статтю 92 “Cпеціальне використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення в інтересах національної безпеки і оборони в умовах особливого періоду (воєнного стану)” такогозмісту:

“спеціальне використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення в інтересах національної безпеки і оборони здійснюється в умовах особливого періоду (воєнного стану) розробником (виробником) та державним замовником озброєння, військової та спеціальної техніки за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природнього середовища, або з органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, повноваження яких розповсюджуються на відповідні території та об’єкти природно-заповідного фонду, або рішенням Кабінету Міністрів України.”.

5. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

**Голова Верховної Ради України**