# **АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА**

# **щодо стану виконання першого етапу реалізації**

# **Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року**

Національну стратегію управління відходами (далі – Стратегія) схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 820-р. Метою Стратегії є створення умов для підвищення стандартів життя населення шляхом впровадження системного підходу до поводження з відходами на державному та регіональному рівні, зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного використання.

Стратегія є документом, який розпочинає реформу управління відходами з метою апроксимації директив ЄС у сфері управління відходами та передбачає ряд заходів починаючи з підготовки та прийняття відповідного законодавства, введенням систем розширеної відповідальності виробника щодо певного виду відходів, розробленням технічних регламентів з питань поводження з відходами та закінчуючи розробленням регіональних планів управління відходами та будівництвом потужностей з оброблення відходів.

Відповідно до Стратегії, її виконання здійснюється трьома етапами: перший - 2017-2018 роки, другий - 2019-2023 роки, третій - 2024-2030 роки. Таким чином, минуло вже близько двох років з часу прийняття Стратегі, відтак вже мали відбутися певні зрушення у реформуванні системи управління відходами. Та чи виконані всі заплановані заходи першого етапу реалізації Стратегії?

**Аналіз виконання заходів першого етапу реалізації Стратегії**

У розділі Стратегії «Шляхи і способи розв’язання проблеми» передбачається що на першому етапі реалізації цієї Стратегії передбачається здійснення таких загальних заходів щодо:

1. *Утворення Координаційної ради з питань реалізації Стратегії, головою якої є Віце-прем’єр-міністр згідно з розподілом обов’язків, склад якої визначається Кабінетом Міністрів України, для забезпечення координації роботи залучених центральних органів виконавчої влади, відповідальних за різні напрями реформи державного управління.*

Постановою КМУ від 25 квітня 2018 року № 313 утворено [Координаційну раду з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/313-2018-%D0%BF#n11) (далі-Координаційна рада). Очолив Координаційну раду Віце-прем'єр-міністр-Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Склад Координаційної ради затверджений вищеназваною постановою. Отже, даний захід Стратегії виконано.

1. *Утворення при Мінприроди робочої групи за участю представників Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мінрегіону, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, Міноборони, МВС, МОН****,*** *інших центральних органів виконавчої влади, провідних учених Національної академії наук, громадських об’єднань для розроблення проекту Національного плану управління відходами.*

Міністерством екології та природних ресурсів 29 грудня 2017 року видано наказ № 497 “Про створення робочої групи”. Даним наказом створено та затверджено склад робочої групи з розроблення проекту Національної стратегії управління відходами. Втім, відповідно до цього наказу, до складу робочої групи не увійшли представники Мінагрополітики, Мінфіну та громадських об’єднань. Тому, даний захід виконано не у відповідності до положень Стратегії.

1. *Утворення робочих груп у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, основним завданням яких є підготовка пропозицій до Національного плану управління відходами з урахуванням особливостей взаємодії та співробітництва в системі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.*

При місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування було створено робочі групи, які здійснювали підготовку пропозицій до Національного плану управління відходами. Наприклад, Львівська ОДА розпорядженням від 21 грудня 2017 року № 1295/0/5-17 створила робочу групу для напрацювання пропозицій до Національного плану управління відходами. Аналогічні робочі групи утворено в органах місцевого самоврядування 70 міст, населення яких перевищує 50 тис. мешканців. Таким чином, даний захід Стратегії виконано.

1. *Розроблення законопроектів: про відходи та вторинні ресурси; про захоронення відходів; про спалювання відходів; про управління відходами видобувної промисловості; про побутові відходи; про відходи упаковки; про відпрацьовані нафтопродукти; про зняті з експлуатації транспортні засоби; про батарейки, батареї та акумулятори; про відходи електронного та електричного обладнання та інших.*

Із вищеперелічених законопроектів, Мінприроди розробило лише один - ”Про відходи”. Втім, останній має низку недопрацювань та потребує перегляду, з урахуванням наданим пропозицій та зауважень від громадськості.

Експертами проекту **Twinning, бенефіціаром якого є Мінрегіонбуд, за активної участі Мінприроди, розроблено проекти законів** “Про батарейки, батареї та акумулятори” та “Про відходи електронного та електричного обладнання”.

Зважаючи на тривалість законотворчої процедури, вважаємо недоцільним прийняття низки законів, що регулюють дуже вузьке коло правовідносин в сфері окремих операцій чи окремих видів відходів, в т.ч. “Про захоронення відходів”, “Про побутові відходи” та ін. Важливим є прийняття базового закону про відходи, який встановить основоположні засади та рамки для управління всіма видами відходів та операцій з відходами. Таким чином, даний пункт Стратегії не виконано.

1. *Розроблення необхідних технічних регламентів з питань поводження з відходами.*

Відповідно до ЗУ “Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” (який втратив чинність, втім визначення технічного регламенту залишилося в силі), технічний регламент - закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні
положення, дотримання яких є обов'язковим. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва. Таким чином, технічний регламент може не бути окремим документом, а міститися й у законах “Про відходи”, “Про батарейки, батареї акумулятори”, “Про відходи електричного та електронного обладнання”. Втім, першочерговим є прийняття базового законодавства, а тоді вже низки підзаконних актів, які міститимуть технічні вимоги, вимоги до маркування продукції та ін. Тому, даний захід не виконано.

1. *Удосконалення нормативно-правової бази з питань організації роздільного збирання усіх відходів та їх перероблення і утилізації.*

На даному етапі, нормативно-правова база з питань відходів потребує не удосконалення, а цілковитого реформування з урахуванням вимог європейського законодавства. Тому, в першу чергу очікується прийняття Рамкового закону про відходи. Даний захід Стратегії не виконано.

1. *Прийняття необхідних рішень щодо утворення єдиного центру із забезпечення виконання міжнародних конвенцій, що регулюють питання поводження з небезпечними відходами та речовинами, створивши умови для ефективного виконання зобов’язань, що випливають із членства України в Базельській конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням (1989 рік), Ротердамській конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин (1998 рік), Стокгольмській конвенції про стійкі органічні забруднення (2001 рік) та Мінаматській конвенції про ртуть (2017 рік);*

Відповідно до інформації, наданої Мінприроди, на даний момент проходить узгодження проект наказу Мінприроди “Про виділений центр з виконання міжнародних конвенцій”, яким передбачено покладання функцій виділеного центру з питань виконання та впровадження Базельської конвенції, Ротердамської конвенції, Стокгольмської конвенції, Мінаматської конвенції на Державну екологічну академію післядипломної освіти та управління. Таким чином, даний захід Стратегії не виконано.

1. *Утворення міжвідомчої координаційної ради з науково-дослідних робіт з багаторазового використання природних ресурсів та перероблення і утилізація відходів при Національній академії наук.*

Відповідно до Національного плану управління відходів, виконання даного заходу перенесено на 2020 рік. Тому, на даному етапі він не виконаний.

1. *Розроблення типового проекту навчального плану з багаторазового використання природних ресурсів та перероблення і утилізації відходів, орієнтованого на впровадження якісних змін у цій сфері та опрацювання питання щодо можливості його використання у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців з екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності.*

Інформація про виконання даного заходу в загальнодоступних джерелах відсутня. Даних, про виконання цього заходу, на запити ЕПЛ до Мінприроди та Мінрегіону не надано.

1. *Проведення наукового дослідження для визначення потреби до 2030 року у фахівцях з екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності.*

Інформація про виконання даного заходу в загальнодоступних джерелах відсутня. Даних, про виконання цього заходу, на запити ЕПЛ до Мінприроди та Мінрегіону не надано.

1. *Розроблення плану заходів щодо проведення загальнодержавної кампанії з питань управління відходами (багаторазового використання природних ресурсів та перероблення і утилізації відходів).*

Інформація про виконання даного заходу в загальнодоступних джерелах відсутня. Даних, про виконання цього заходу, на запити ЕПЛ до Мінприроди та Мінрегіону не надано.

**Крім вище перерахованих заходів, розділом Стратегії «Показники реалізації Стратегії» передбачається досягнення на першому етапі реалізації таких цільових показників:**

Запобігання утворенню відходів:

1. *Створення мережі центрів запровадження більш чистих виробництв (технологій) для мінімізації обсягів утворення відходів - 5 одиниць.*

На офіційному сайті Державної статистичної служби України (Далі - Держстат) відсутня статистична інформація про кількість центрів запровадження більш чистих виробництв (технологій) для мінімізації обсягів утворення відходів. Відсутня подібна інформація й серед статистичних даних, розміщених на сайті Мінрегіону. Даних, про досягнення відповідного цільового показника, на запити ЕПЛ до Мінприроди та Мінрегіону не надано.

1. *Прийняття нормативно-правових актів щодо запровадження екодизайну товарів для споживання, які довше функціонуватимуть та будуть більш пристосованими до повторного використання чи утилізації, у тому числі шляхом перероблення - 2 одиниці.*

Нормативно-правових актів щодо запровадження екодизайну товарів для споживання не приймалося. Втім, такі акти повинні прийматися після прийняття Рамкового закону про відходи, робота над яким ще триває. Крім того, відповідно до Національного плану управління відходами встановлення вимог до маркування та дизайну упаковки, обмежень щодо використання небезпечних речовин в упаковці планується у річний строк після прийняття закону про відходи упаковки. Таким чином, цільовий показник не досягнуто.

1. *Зменшення обсягів використання первинної сировини - 85 відсотків (базовий показник 90).*

Узагальнені статистичні дані про обсяги використання первинної сировини відсутні. Інформації про досягнення такого цільового показника, на запити ЕПЛ до Мінприроди та Мінрегіону, не надано.

***Підготовка до повторного використання відходів:***

1. *Запровадження у населених пунктах роздільного збирання відходів, які придатні до повторного використання та перероблення – 800 одиниць (базовий показник 575).*

Згідно інформації, розміщеної на сайті Мінрегіонбуду, роздільне збирання побутових відходів запроваджено у 1181 населеному пункті. Отже, відповідний цільовий показник досягнуто.

1. *Утворення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання) - 25 одиниць.*

Інформація про досягнення даного цільового показника в загальнодоступних джерелах відсутня. Даних, про досягнення цільового показника, на запити ЕПЛ до Мінприроди та Мінрегіону не надано.

1. *Збільшення обсягів побутових відходів, що спрямовуються на повторне використання - 7 відсотків (базове значення 5).*

Узагальнені статистичні дані про обсяги повторного використання відходів відсутні. Інформації про досягнення цільового показника, на запити ЕПЛ до Мінприроди та Мінрегіону, не надано.

***Перероблення відходів:***

1. *Створення нових потужностей з переробки вторинної сировини – 100 одиниць (базовий показник 65).*

Відповідно до даних Держстату, кількість установок з утилізації (перероблення) відходів, станом на 2017 рік, становить 429 одиниць. Інформація станом на 2018 рік відсутня, втім запланований цільовий показник досягнуто.

1. *Створення потужностей з компостування біовідходів – 70 одиниць (базовий показник 20).*

Узагальнені статистичні дані про кількості потужностей з компостування біовідходів відсутні. Інформації про досягнення цільового показника, на запити ЕПЛ до Мінприроди та Мінрегіону, не надано.

1. *Збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на перероблення – 5 відсотків (базовий показник 3,04%).*

Відповідно до даних Мінрегіону, у 2018 році на сміттєпереробні підприємства потрапило 2,86 % побутових відходів. Узагальнені статистичні дані про обсяги перероблення всіх типів відходів відсутні. Інформації про досягнення цільового показника, на запити ЕПЛ до Мінприроди та Мінрегіону, не надано.

Інші види утилізації, у тому числі отримання енергії:

1. *Будівництво стаціонарних потужностей з термічної утилізації відходів – 3 одиниці (базовий показник 1).*

Згідно даних Мінрегіону, в Україні функціонує лише 1 сміттєспалювальний завод та 3 сміттєспалювальні установки. Тому, відповідний цільовий показник досягнуто.

1. *Збільшення обсягів побутових відходів, що спрямовуються на термічну утилізацію – 5 відсотків (базовий показник 2,37).*

Згідно даних Мінрегіону у 2018 році на сміттєспалювальні заводи потрапило 2,3 % побутових відходів. Отже, цільовий показник не досягнуто.

1. *Збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на термічну утилізацію, млн. 1,5 тонн (базовий показник 1 млн. т).*

Згідно останніх даних Держстату, у 2017 році спалено 1064,3 тис. т. Інформація про обсяги відходів, що підлягали термічній утилізації відсутня. Даних про досягнення цільового показника, на запити ЕПЛ до Мінприроди та Мінрегіону, не надано.

***Видалення відходів:***

1. *Зменшення кількості місць для видалення побутових відходів (відповідно до Директиви 1999/31/ЄС) - 5000 одиниць.(базове значення 6000 од.)*

Згідно даних Мінрегіону, загальна кількість полігонів та звалищ у 2018 році становила 6107 одиниць. Даний цільовий показник не досягнуто.

1. *Зменшення загального обсягу відходів, що захоронюються - 45 відсотків (базове значення 50%).*

Загальний обсяг відходів видалених у спеціально відведених місцях (включаючи захоронення), відповідно до даних Держастату, станом на 2017 рік дорівнює 46,4%. Інформація за 2018 рік відсутня. Даних про досягнення цільового показника, на запити ЕПЛ до Мінприроди та Мінрегіону, не надано.

1. *Зменшення обсягу захоронення побутових відходів – 80 відсотків (базовий показник 95%).*

Згідно з даними Мінрегіону, у 2018 році на сміттєзвалище потрапило 93,2% побутових відходів. Отже, цільовий показник не досягнуто.

1. *Створення мережі регіональних полігонів побутових відходів (відповідно до Директиви 1999/31/ЄС) - 5 одиниць.*

Інформація про створення регіональних полігонів відсутня. Даних, про досягнення цільового показника, на запити ЕПЛ до Мінприроди та Мінрегіону не надано.

 Як видно з аналізу, чимало запланованих заходів та цільових показників першого етапу реалізації Національної стратегії управління відходами не виконано. По окремих показник Державна служба статистики України дані за 2018 рік ще не оприлюднила. Крім того, труднощі виникають і в пошуці необхідних статистичних даних для відстеження результатів виконання цільових показників. Так, наприклад відсутня узагальнена статистична інформація про обсяги повторного використання відходів, переробки відходів, кількості потужностей з компостування відходів та ін. Тому, існує необхідність створення єдиної інформаційної бази даних зі статистичною інформацією по кожному цільовому показнику. Адже, без останньої неможливим є відстеження динаміки змін у сфері управління відходами, а відтак і виконання Національної стратегії управління відходами.