**Тема 6.2. Технологія створення власної справи**

1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

2. Ліцензування підприємницької діяльності.

1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності - *відео*

2. Ліцензування підприємницької діяльності.

Ліцензування певних видів господарської діяльності, згідно зі ст. 14 ГК України, є засобом державного регулювання у сфері господарювання, який спрямований на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних та соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів. Юридичною передумовою ліцензування підприємницької діяльності є реєстрація суб’єкта підприємництва, в установчих документах якого передбачений вид діяльності, що підлягає ліцензуванню. З іншого боку, воно здійснюється лише за бажанням суб’єкта підприємництва, коли він сам обирає діяльність, котра підлягає ліцензуванню.

Уперше державне ліцензування підприємницької діяльності в Україні було законодавчо введено в 1991 році – із прийняттям Закону України «Про підприємництво», який передбачав ліцензування всього 12 видів підприємницької діяльності. Згодом перелік видів підприємницької діяльності, що підлягали ліцензуванню, не раз доповнювався, отже, сфера ліцензування поступово розширювалася. Відтак до 1997 року підлягало обмеженню вже 212 видів підприємництва та майже 1500 видів робіт, тобто майже вся сфера підприємницької діяльності була заліцензована. Велика кількість документів призвела до відсутності в Україні цілісної дозвільної системи, а також до неконтрольованого збільшення видів діяльності, на провадження яких вимагалося отримання ліцензій. До того ж, такий стан породжував неузгодженість самих нормативно-правових актів, що регулювали обмеження в здійсненні підприємницької діяльності, наявність внутрішніх суперечностей у правовому регулюванні цього процесу. І, як наслідок, спостерігалось неповне й недостатньо ефективне регулювання процесу ліцензування.

З 01.06.2000 р. основним законодавчим актом, що регулював відносини з ліцензування, був Закон України від «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», який дещо впорядкував систему ліцензування, хоча й характеризувався низкою недоліків та недопрацювань.

Сьогодні правове регулювання ліцензування підприємницької діяльності здійснюється Законом України від 02.03.2015 р. № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (надалі – Закон «Про ліцензування»). Відповідно до вказаного закону, ***ліцензування*** – це засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів.

Єдиним документом дозвільного характеру, який дає право займатися певним видом підприємницької діяльності, що, згідно із законодавством, підлягає певним обмеженням, є ліцензія. Сутність ліцензії не в обмеженні підприємницької діяльності, а в тому, що держава встановлює певні додаткові вимоги у даній сфері за допомогою ліцензійних умов.

***Ліцензія*** – документ, що надається органом ліцензування на право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному вигляді (запис про наявність ліцензії у такого суб’єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) або на паперовому носії.

Водночас ліцензування господарської діяльності в деяких галузях економіки здійснюється згідно із спеціальним законодавством. Зокрема ліцензування банківської діяльності здійснюється відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність банківську діяльність»; ліцензування діяльності в галузі телебачення і радіомовлення регулюється Законом України «Про телебачення і радіомовлення»; ліцензування виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами проводиться згідно з Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є:

– забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарювання;

– захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян;

– захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

– встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України;

– встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

– недопущення обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.

Основні напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації визначає Верховна Рада України. Виконання державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, а також спеціально уповноважений ним Департамент з питань ліцензування, спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської діяльності.

Безпосередніми органами ліцензування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування», є відповідні структурні підрозділи галузевих міністерств і відомств, які надають ліцензії на здійснення певних видів діяльності в галузях народного господарства. Наприклад, органом ліцензування виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення охоронних послуг є відповідний Департамент Міністерства внутрішніх справ, щодо будівельної діяльності – Державна інспекція архітектури та містобудування тощо.

Закон містить перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Відтак ліцензуванню підлягають: банківська діяльність; виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів; медична практика; ветеринарна практика; випуск та проведення лотерей; туроператорська діяльність, зовнішньоекономічна діяльність та інші види діяльності (загалом 34 позиції) – ст. 7 ч. 1 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» (2015 р.)

Важливим елементом процедури ліцензування є ліцензійні вимоги. Відповідно до законодавства ліцензійні умови – це нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії. Вони містять організаційні, технологічні, кадрові та інші вимоги, а також вичерпний перелік підтвердних документів.