ПРОЕКТ

**Закон України**

**«Про саморегулювання господарської та професійної діяльності»**

**Стаття 1. Визначення термінів**

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

делегування саморегулівній організації повноважень органів державної влади, Національного банку України з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності - передача органами державної влади, Національним банком України повноважень з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності саморегулівній організації за її зверненням, у порядку, обсягах та на строки, визначені законом;

правила саморегулівної організації – розроблені та затверджені саморегулівною організацією внутрішні документи;

предмет саморегулювання – господарська або професійна діяльність певного виду, яка регулюється саморегулівною організацією;

покладення на саморегулівну організацію повноважень з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності - визначення законом повноважень із здійснення контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності, які здійснюватимуться саморегулівною організацією у порядку та відповідно до критеріїв встановлених законом;

репутаційна вигода – збільшення прибутку/доходів суб’єкта господарювання та/або суб’єкта професійної діяльності в наслідок позитивного сприйняття споживачами, партнерами його іміджу, якості продукції (робіт, послуг) або характеру діяльності в цілому;

суб’єкт професійної діяльності – фізична особа, яка має рівень освіти та володіє знаннями і навичками, що визначені професійними стандартами або кваліфікаційними характеристиками професій працівників та здійснює діяльність у відповідній сфері (галузі), або певного виду (видів);

cаморегулювання господарської або професійної діяльності – самостійне регулювання господарської або професійної діяльності, що здійснюється суб’єктами такої діяльності через саморегулівні організації відповідно до затверджених саморегулівною організацією статуту і правил та/або шляхом виконання саморегулівною організацією покладених на неї/делегованих їй відповідно до закону повноважень.

**Стаття 2. Сфера дії Закону**

1. Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у зв’язку з набуттям неприбутковими організаціями статусу саморегулівних організацій, встановлює порядок набуття та припинення їх статусу, визначає загальні засади їх діяльності.

Законами України можуть встановлюватись особливості створення та діяльності саморегулівних організацій, з урахуванням принципів саморегулювання, встановлених цим Законом.

2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сферах:

1) національної безпеки та оборони;

2) забезпечення правопорядку;

3) суддівського самоврядування;

4) прокурорського самоврядування;

5) адвокатури та адвокатської діяльності;

6) нотаріату.

**Стаття 3. Завдання та принципи саморегулювання**

1. Завданнями саморегулювання є:

1) підвищення ефективності регулювання господарської або професійної діяльності;

2) підвищення якості та безпечності продукції (робіт, послуг);

3) створення репутаційної вигоди і формування довіри споживача до суб’єкта господарювання та/або суб’єкта професійної діяльності щодо якості продукції (робіт, послуг) або характеру його діяльності в цілому;

4) забезпечення ефективної взаємодії між суб’єктами господарської або професійної діяльності та таких суб’єктів з органами державної влади, Національним банком України.

2. Саморегулювання здійснюється на принципах:

1) законності, що передбачає здійснення саморегулівною організацією своєї діяльності відповідно до цього та інших законів, недопустимості обмеження саморегулівними організаціями економічної конкуренції;

2) рівності, згідно з яким саморегулівні організації є рівними відповідно до закону у своїх правах та обов’язках з урахуванням предмета саморегулювання, члени саморегулівної організації мають рівні права та обов’язки;

3) добровільності та доступності участі, що передбачає право суб’єктів господарювання та суб’єктів професійної діяльності на вільну участь у саморегулівній організації;

4) недискримінації, відповідно до якого передбачені законом права щодо членства у саморегулівній організації не можуть бути обмежені на підставі ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними та іншими ознаками, а також надання будь-яких переваг на цих підставах;

5) самоврядності, що передбачає право членів саморегулівної організації самостійно здійснювати управління діяльністю саморегулівної організації відповідно до її мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у діяльність саморегулівної організації, крім випадків, визначених законом;

6) самофінансування, згідно з яким фінансування діяльності саморегулівної організації здійснюється за рахунок вступних, членських та інших внесків, а також з інших не заборонених законодавством джерел;

7) відповідальності, що передбачає встановлення саморегулівною організацією відповідно до цього та інших законів дієвих механізмів забезпечення дотримання (виконання) членами саморегулівної організації статуту та правил саморегулівної організації;

8) запобігання та недопущення необґрунтованого чи надмірного регуляторного навантаження на членів саморегулівної організації, що передбачає запровадження саморегулівною організацією регулювання в обсязі, необхідному та достатньому для сприяння здійснення членами саморегулівної організації своєї діяльності з урахуванням інтересів споживачів продукції (робіт, послуг);

9) прозорості, відкритості, публічності, що реалізується шляхом забезпечення саморегулівною організацією вільного доступу до інформації про її діяльність, у тому числі про членів саморегулівної організації, прийняті нею рішення та здійснені заходи.

**Стаття 4. Статус саморегулівної організації**

1. Саморегулівна організація є недержавною неприбутковою організацією, що об’єднує суб’єктів господарювання та/або суб’єктів професійної діяльності для саморегулювання у межах здійснюваної ними господарської або професійної діяльності, яка відповідно до цього Закону набула такого статусу.

2. Саморегулівна організація є юридичною особою, має самостійний баланс, укладає договори, може мати бланк із своїм найменуванням, відкривати рахунки в банках.

3. Державна реєстрація набуття та припинення статусу саморегулівної організації здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

4. Неприбуткова організація, незалежно від організаційно-правової форми, може набути статусу саморегулівної організації у разі відповідності встановленим статтею 6 цього Закону критеріям.

5. Юридична особа, яка не має статусу саморегулівної організації, не може використовувати у своєму найменуванні слова "саморегулівна", "саморегулювання" та похідні від них.

**Стаття 5. Установчі документи саморегулівної організації**

1. Установчим документом саморегулівної організації є статут.

2. В статуті саморегулівної організації обов'язково вказується:

найменування саморегулівної організації;

предмет саморегулювання;

органи управління саморегулівною організацією, їх компетенція, строк повноважень, порядок прийняття ними рішень;

права та обов'язки членів саморегулівної організації;

відомості про джерела формування майна саморегулівної організації;

порядок внесення змін до статуту;

порядок вирішення спорів між членами саморегулівної організації, між саморегулівною організацією та її членом, у тому числі учасником, членство якого припинено, щодо діяльності саморегулівної організації, а також між саморегулівною організацією або її членами і третіми особами;

порядок звітування органів управління саморегулівної організації перед її членами;

порядок формування та ведення реєстру членів саморегулівної організації.

**Стаття 6. Критерії до саморегулівної організації**

1. Саморегулівні організації мають відповідати таким критеріям:

1) установчі документи саморегулівної організації відповідають вимогам статті 5 цього Закону;

2) розроблено та затверджено правила саморегулівної організації;

3) правилами саморегулівної організації передбачені порядки:

контролю за дотриманням статуту та правил саморегулівної організації та відповідальності за їх порушення;

апеляцій на рішення органів управління саморегулівної організації;

розгляду скарг та відшкодування збитків споживачам.

2. Додаткові критерії до саморегулівної організації можуть встановлюються законом, що регулює господарську або професійну діяльність у певній сфері (галузі), або певного виду (видів), у разі якщо таким законом передбачено покладення та/або делегування саморегулівній організації повноважень з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності.

3. У разі невідповідності критеріям, визначених цим Законом, неприбуткова організація втрачає статус саморегулівної організації за рішенням суду.

4. Саморегулівна організація не може засновувати господарські товариства та інші підприємства, які займаються діяльністю, яка є предметом саморегулювання, бути учасником таких товариств, підприємств.

**Стаття 7. Інформація про саморегулівні організації**

1. Саморегулювальна організація зобов'язана розмістити у відкритому доступі на власному веб-сайті в мережі Інтернет:

установчі документи,

повне та скорочене (у разі наявності) найменування саморегулівної організації, адресу її реєстрації та місцезнаходження, номери контактних телефонів та адресу електронної пошти;

правила саморегулівної організації;

реєстр членів саморегулювальної організації;

відомості про органи управління саморегулівної організації;

рішення органів управління саморегулівної організації;

річні фінансові звіти саморегулівної організації та результати їх аудиту (у разі проведення).

2. Інформацію та документи зазначені у частині першій цієї статті саморегулівна організація розміщує у відкритому доступі на власному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття таких документів.

**Стаття 8. Членство в саморегулівній організації**

1. Членство суб’єктів господарської або професійної діяльності в саморегулівній організації є добровільним.

Обов’язковість членства хоча б у одній саморегулівній організації може бути встановлено законом, що регулює господарську або професійну діяльність у певній сфері (галузі), або певного виду (видів), у разі якщо таким законом передбачено:

1) покладення на саморегулівну організацію повноважень з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності;

2) можливість делегування саморегулівній організації повноважень органів державної влади, Національного банку України з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності.

Суб’єкт господарської або професійної діяльності, що провадить господарську або професійну діяльність у різних сферах (галузях), або різного виду, може бути членом декількох саморегулівних організацій, якщо такі саморегулівні організації об’єднують суб’єктів господарської або професійної діяльності у відповідних сферах (галузях), відповідного виду.

2. Суб’єкт господарської або професійної діяльності, який відповідає визначеним статутом та/або правилами саморегулівної організації вимогам щодо членства у відповідній саморегулівній організації, має право звернутися із заявою про вступ до такої саморегулівної організації.

Відмова саморегулівної організації у прийнятті суб’єкта господарської або професійної діяльності, який відповідає вимогам щодо членства у такій саморегулівній організації, не допускається.

Членство в саморегулівній організації припиняється за власною ініціативою суб’єкта господарської або професійної діяльності, за ініціативою органів управління саморегулівній організації або на підставі рішення суду.

Суб’єкт господарської або професійної діяльності набуває та припиняє членство в саморегулівній організації з моменту внесення запису до Реєстру членів саморегулівної організації.

3. Особливості набуття та припинення членства у саморегулівній організації, ведення реєстру її членів, можуть визначатися законом або статутом саморегулівної організації.

4. Члени саморегулівної організації мають право:

1) брати участь в управлінні саморегулівною організацією, в тому числі звертатися до органів управління саморегулівної організації про включення питань у порядок денний засідань таких органів, з іншими пропозиціями щодо діяльності саморегулівної організації;

2) отримувати у порядку, визначеному саморегулівною організацією, рішення загальних зборів саморегулівної організації та інших органів управління саморегулівної організації;

3) використовувати інформацію про факт свого членства в саморегулівній організації при здійсненні відповідної господарської або професійної діяльності, яка є предметом саморегулювання.

Члени саморегулівної організації не мають права на частку майна саморегулівної організації та не відповідають за її зобов’язаннями.

5. Члени саморегулівної організації зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства щодо діяльності відповідної саморегулівної організації, статуту та правил саморегулівної організації;

2) виконувати прийняті на основі статуту та правил саморегулівної організації рішення її органів управління;

3) інформувати споживачів продукції (робіт, послуг) про членство в саморегулівній організації.

6. Член саморегулівної організації може мати й інші права та обов’язки, передбачені законом, статутом та правилами саморегулівної організації.

**Стаття 9. Реєстр членів саморегулівної організації**

1. Реєстр членів саморегулівної організації формується і ведеться у визначеному саморегулівною організацією порядку.

2. У реєстрі членів саморегулівної організації обов’язково містяться відомості щодо:

1) найменування (для юридичної особи або фізичної особи-підприємця) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичної особи) члена саморегулівної організації;

2) дату набуття та припинення (із зазначенням підстави) членства у саморегулівній організації;

3) застосування саморегулівною організацією стягнень (у разі застосування).

2. Реєстр членів саморегулівної організації розміщуються на власному веб-сайті саморегулівної організації в мережі Інтернет.

**Стаття 10. Конфлікт інтересів**

1. Член саморегулівної організації або будь-яка фізична особа, яка діє на підставі трудового або цивільно-правового договору із саморегулівною організацією, або входить до складу органів управління саморегулівної організації (далі – посадова особа), не повинна використовувати можливості, пов’язані з реалізацією наданих повноважень, виконанням покладених на неї обов’язків, всупереч цілям, завданням, законним інтересам саморегулівної організації чи, якщо це може завдати шкоди діловій репутації саморегулівної організації (далі – конфлікт інтересів).

2. На посадових осіб саморегулівної організації поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

3. У разі наявності у посадової особи саморегулівної організації конфлікту інтересів, який може вплинути на об’єктивність такої особи при прийнятті нею рішення з окремого питання, яке розглядається, вона зобов’язана у письмовій формі заявити про це перед початком розгляду такого питання. Порушення цього обов’язку є підставою для дострокового припинення повноважень такої особи.

**Стаття 11.** **Правила саморегулівної організації**

1. Правила саморегулівної організації розробляються та затверджуються саморегулівною організацією відповідно до статуту.

Правила саморегулівної організації встановлюють вимоги до здійснення господарської або професійної діяльності, що є предметом саморегулювання і є обов’язковими для членів саморегулювальної організації.

Саморегулівна організація може передбачати можливість та встановлювати умови застосування затверджених нею правил суб’єктами господарської або професійної діяльності у певній сфері (галузі), або певного виду (видів), які не є членами саморегулівної організації, за їх зверненням

2. Правила саморегулівної організації не можуть суперечити законодавству та установчому документу саморегулювальної організації

3. У правилах саморегулівної організації обов’язково передбачаються порядки, що визначені пунктом 2 частини першої статті 5 цього Закону.

У правилах саморегулівної організації саморегулювальна організація може врегулювати будь-які інші питання здійснення своїми членами господарської та/або професійної діяльності, зокрема стандарти професійної або господарської діяльності; правила професійної етики; додаткові заходи впливу за порушення статуту та/або правил саморегулівної організації тощо.

Розроблення та погодження таких правил професійної етики у конкуренції здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

**Стаття 12. Контроль саморегулівної організації за дотриманням її членами статуту, правил саморегулівної організації та відповідальність за їх порушення**

1. Саморегулівна організація здійснює контроль за дотриманням своїми членами статуту та правил саморегулівної організації виключно в межах та у спосіб, визначені законом, статутом та/або правилами, зокрема шляхом здійснення моніторингу та перевірки діяльності.

2. Член саморегулівної організації зобов’язаний надати усю необхідну інформацію на запит саморегулівної організації при здійсненні нею заходів контролю у порядку, визначеному статутом та/або правилами саморегулівної організації.

3. Саморегулівна організація, її посадові або інші уповноважені особи, які здійснюють заходи контролю, несуть згідно із з законом відповідальність за неправомірні дії під час здійснення таких заходів.

4. У разі виявлення в результаті здійснення заходів контролю порушення членом саморегулівної організації статуту та/або правил такої організації, саморегулівною організацією можуть бути застосовані такі заходи впливу:

1) прийняття обов’язкового до виконання членом саморегулівної організації рішення про усунення порушення;

2) застосування фінансових або нефінансових санкцій;

3) позбавлення членства.

5. Рішення, дії (бездіяльність) органів управління саморегулівної організації, її посадових осіб, що призвели до порушення прав та/або законних інтересів члена саморегулівної організації, можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законом, статутом та/або правилами такої саморегулівної організації, або до суду.

6. Саморегулівна організація зобов’язана забезпечити додаткову майнову відповідальність своїх членів перед споживачами продукції (робіт, послуг) за шкоду, завдану внаслідок порушення правил саморегулівної організації та/або законодавства.

Саморегулівна організація для забезпечення додаткової майнової відповідальності своїх членів перед споживачами продукції (робіт, послуг) може застосовувати такі способи:

1) формування компенсаційного фонду;

2) укладення договорів страхування саморегулівною організацією її членів або встановлення вимоги щодо обов’язковості індивідуального страхування відповідальності членів саморегулівної організації;

3) інші способи, передбачені законом або статутом саморегулівної організації.

Порядок розпорядження коштами компенсаційного фонду, у разі його створення, визначається статутом саморегулівної організації.

**Стаття 13. Державне регулювання та державний контроль у сфері саморегулювання господарської та професійної діяльності**

1. Формування державної політики у сфері саморегулювання забезпечується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі.

Центральні органами виконавчої влади, державні колегіальні органи, Національний банк України забезпечують реалізацію державної політики з питань саморегулювання господарської та/або професійної діяльності у певній сфері (галузі), або певного виду (видів) в межах повноважень, визначених законом.

2. Державне регулювання у сфері саморегулювання здійснюється шляхом:

1) державної реєстрації набуття та припинення статусу саморегулівних організацій;

2) покладення на саморегулівну організацію повноважень з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності, у порядку визначеному законом;

3) делегування саморегулівній організації повноважень органів державної влади, Національного банку України з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності, у порядку визначеному законом.

4) контролю у порядку, визначеному законом за виконанням саморегулівною організацією делегованих їй чи покладених на неї повноважень з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності.

3. Делегування саморегулівній організації повноважень органів державної влади, Національного банку України з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

4. Державний нагляд (контроль) за виконанням покладених законом на саморегулівну організацію повноважень з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності здійснюється органом державної влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері (галузі), або відповідного виду (видів), Національним банком України у межах повноважень визначених законом.

Державний нагляд (контроль) за виконанням саморегулівною організацією делегованих повноважень здійснюється органом державної влади, Національним банком України повноваження якого делеговано саморегулівній організації у порядку, визначеному законом, що регулює відносини у відповідній сфері (галузі), або відповідного виду (видів).

**Стаття 14. Гарантії незалежності та захисту прав саморегулівних організацій**

1. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Національного банку України їх посадових та службових осіб у діяльність саморегулівних організацій, так само як і втручання саморегулівних організацій у діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Національного банку України їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

2. Для захисту прав та законних інтересів саморегулівних організацій та координації їх взаємодії з органами державної влади, Національним банком України при центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі діє Координаційна рада з питань саморегулювання, яка утворюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. До повноважень Координаційної ради з питань саморегулювання належить:

1) розгляд скарг, заяв, звернень, пропозицій щодо питань:

державної реєстрації набуття і припинення статусу саморегулівної організації;

здійснення державного контролю у сфері саморегулювання;

делегування саморегулівним організаціям повноважень органів державної влади, Національного банку України а також позбавлення саморегулівних організацій частини або всіх делегованих повноважень;

2) підготовка пропозицій, ініціювання внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо розвитку саморегулювання і делегування саморегулівним організаціям повноважень з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності;

3) моніторинг відповідності саморегулівної організації встановленим законом критеріям;

4) виконання інших функцій та повноважень, визначених положенням про Координаційну раду з питань саморегулювання.

4. Рішення Координаційної ради з питань саморегулювання, прийняте в межах повноважень, є обов’язковим до розгляду та надання обґрунтованої відповіді органами державної влади, Національним банком України повноважень яких воно стосується.

5. Положення про Координаційну раду з питань саморегулювання та затверджує Кабінет Міністрів України.

Не менше половини складу Координаційної ради з питань саморегулювання складають представники саморегулівних організацій.

**Стаття 15. Прикінцеві та перехідні положення**

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

2. Саморегулівні організації, які діють на день введення цього Закону в дію:

не потребують повторного набуття статусу відповідно до вимог цього Закону;

зобов’язані протягом трьох років привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону.

3. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, державним колегіальним органам з метою створення належних умов для реалізації цього Закону протягом шести місяців з дня набрання ним чинності:

1) підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про приведення законів України у відповідність із цим Законом;

2) вжити заходів до приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням у дію цього Закону, шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та прийняття ними нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку до введення Закону в дію зобов’язані забезпечити передачу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості про неприбуткові організації, що набули статусу саморегулівних організацій, та про делегування таким організаціям повноважень з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності.

5. Внести зміни до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами):

1) у статті 1:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

Функції контролю можуть бути делеговані саморегулівним організаціям у випадках та у межах, визначених законом, що регулює відносини у відповідній сфері (галузі), або відповідного виду (видів).

У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно абзацами четвертим – дев’ятим.

6. Внести зміни до Закону України “Про адміністративні послуги” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409 із наступними змінами):

1) у статті 1:

пункт 3 після слів «суб'єкт державної реєстрації,» доповнити словами та знаками «саморегулівна організація».

7. Внести зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами):

1) у статті 1:

пункт 4 після слів «об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки,» доповнити словами «засвідчення факту набуття неприбутковою організацією статусу саморегулівної,»;

абзац третій пункту 14 після слів «громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи» доповнити словами «набуття неприбутковою організацією статусу саморегулівної,»;

2) частину другу статті 9:

доповнити пунктом 51 такого змісту:

«51) дані про набуття неприбутковою організацією статусу саморегулівної;»;

доповнити пунктом 461 такого змісту:

«461) відомості про делегування саморегулівній організації повноважень органів державної влади або органів місцевого самоврядування з контролю та/або регулювання господарської або професійної діяльності;»;

3) доповнити статтею 241 такого змісту:

«Стаття 241. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації набуття статусу саморегулівної організації

1. Для державної реєстрації набуття статусу саморегулівної організації подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію набуття статусу саморегулівної організації, що містить посилання на веб-сайт такої організації з інформацією, передбаченою Законом України «Про саморегулювання господарської та професійної діяльності»;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління неприбуткової організації про намір здійснювати саморегулювання;

3) копія затвердженого статуту саморегулівної організації;

4) копії затверджених правил саморегулівної організації;

5) документ про сплату адміністративного збору;

2. Для державної реєстрації припинення статусу саморегулівної організації подається заява про державну реєстрацію припинення статусу саморегулівної організації.»;

4) у статті 25:

пункт 2 частини першої доповнити абзацом такого змісту:

«припинення статусу саморегулівної організації»;

пункт 7 частини другої після слів «всеукраїнського статусу громадського об’єднання,» доповнити словами «набуття та припинення неприбутковою організацією статусу саморегулівної»;

5) пункт 6 частини першої статті 26 після слів «її об’єднання» доповнити словами «набуття неприбутковою організацією статусу саморегулівної»;

6) абзац четвертий частини першої статті 36 доповнити словами «набуття статусу неприбутковою організацією саморегулівної».

 **Голова**

**Верховної Ради України**