**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_кафедра цивільного права\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повна назва кафедри)

**Кваліфікаційна робота**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ магістра\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(рівень вищої освіти)

на тему Міжнародні стандарти сертифікації органічної продукції як чинник охорони прав споживачів

Виконав: студент магістратури, групи 8.2629-1з

спеціальності

 262 Правоохоронна діяльність\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(шифр і назва спеціальності)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. С.Сігіда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник асис. каф., к.ю.н. Федчишин Д.В. (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Рецензент доц.. кафедри, к.ю.н. Луц Д.М. (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Запоріжжя – 2020

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Факультет \_\_\_\_\_\_юридичний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кафедра\_\_\_\_\_\_\_\_цивільного права\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рівень вищої освіти\_\_магістр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Освітня програма \_\_\_\_Правоохоронна діяльність\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Завідувач кафедри\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_року

**З А В Д А Н Н Я**

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сігіді Карині Сергіївні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема роботи (проекту) Міжнародні стандарти сертифікації органічної продукції як чинник охорони прав споживачів

керівник роботи \_\_\_\_ Федчишин Дмитро Володимирович к.ю.н.

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ЗНУ від «\_ 14\_»\_\_\_\_\_05\_\_\_\_2020\_\_року №\_\_ 556-с\_\_

1. Строк подання роботи \_\_\_02 листопада 2020 р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Вихідні дані до роботи \_\_нормативно-правові акти, доктринальні джерела, статті, підручники, статистична інформація, матеріали судової практики \_\_\_

4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) Сучасний стан правового регулювання органічного виробництва в Україні; Поняття «охорона земель» як вимога для проведення діяльності із виробництва органічної сільськогосподарської

Продукції; Визначити вимоги, які висуваються для виробництва органічної продукції; Суть та етапи сертифікації органічної продукції.

Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Консультанти розділів роботи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Розділ | Прізвище, ініціали та посадаконсультанта | Підпис, дата |
| завданнявидав | завданняприйняв |
| 1 | Федчишин Д.В. |  |  |
| 2 | Федчишин Д.В. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Дата видачі завдання\_\_\_\_\_травень 2020 р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| 1 | Обрання та затвердження теми | лютий 2020 | виконано |
| 2 | Розробка та узгодження плану | березень 2020 | виконано |
| 3 | Робота з джерелами | квітень 2020 | виконано |
| 4 | Написання пояснювальної записки | травень-червень 2020 | виконано |
| 5 | Написання практичної частини | липень 2020 | виконано |
| 6 | Формування висновків | липень-серпень 2020 | виконано |
| 7 | Оформлення списку використаних джерел | вересень 2020 | виконано |
| 8 | Публікація тез | травень- жовтень 2020 | виконано |
| 9 | Попередній захист на кафедрі | листопад 2020 | виконано |
| 10 | Проходження нормоконтролю | листопад 2020 | виконано |
| 11 | Захист роботи | грудень 2020 | виконано |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Сігіда \_

 (підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник роботи (проекту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Федчишин\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Нормоконтроль пройдено**

Нормоконтролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Ш.Н. Гаджиєва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

РЕФЕРАТ

Сігіда К. С. Міжнародні стандарти сертифікації органічної продукції як чинник охорони прав споживачів. Запоріжжя, 2020. 86 с.

Кваліфікаційна робота складається зі 86 сторінок, містить 114 джерел використаної інформації.

Одним із перспективних напрямів у сільському господарстві є виробництво органічної сільськогосподарської продукції. Разом з тим, існують певні проблеми пов’язані із процедурою сертифікації відповідного виробництва та державною підтримкою сфери органічного виробництва, що обумовлює необхідність дослідження проблематики.

Також, актуалізується питання дотримання міжнародних стандартів органічної продукції оскільки це, значною мірою, впливає на дотримання прав споживачів, які купують відповідну продукцію, прагнучи вживати кращий продукт.

Вагому роль в процесі виробництва органічної продукції відіграє якість земельних ділянок. Зокрема, опереатор виробництва продукції має додавати для сільськогосподарських угідь та місць збирання органічних об’єктів рослинного світу - за наявності дату припинення використання на відповідних земельних ділянках речовин, інших ніж ті, що зазначені в переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях, затвердженому Мінекономіки. Отже, вагомого значення для виробництва органічної продукції набуває охорона земель, яка визначається система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель.

*Метою роботи* є встановлення міжнародних стандартів сертифікації органічної продукції як чинника охорони прав споживачів.

*Об’єктом кваліфікаційної роботи* є суспільні відносини, які виникають у процесі сертифікації органічної сільськогосподарської продукції.

*Предметом роботи* є міжнародні стандарти сертифікації органічної продукції як чинник охорони прав споживачів.

*Методологічну**основу* роботи складають сукупність загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-наукових методів пізнання серед яких методиузагальнення, систематизації, історичний, аналізу, діалектичний, формально-юридичний, прогнозування.

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО, СЕРТИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ, ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ.

SUMMARY

Sihida K.S. International standards for certification of organic products as a factor in consumer protection. Zaporizhzhia, 2020. 86 p.

Qualification work consists of 86 pages, contains 114 sources of information used.

One of the promising areas in agriculture is the production of organic agricultural products. However, there are some problems associated with the certification procedure for the relevant production and state support for organic production, which necessitates research.

Also, the issue of compliance with international standards of organic products is relevant because it significantly affects the rights of consumers who buy the product in an effort to use a better product.

The quality of land plays an important role in the production of organic products. In particular, the production operator must add for agricultural lands and places of collection of organic objects of flora - if there is a date of cessation of use on the relevant land of substances other than those listed in the list of substances (ingredients, components) that can be used in process of organic production and which are allowed for use in the maximum permissible quantities, approved by the Ministry of Economy. Thus, land protection is important for the production of organic products, which is determined by a system of legal, organizational, economic, technological and other measures aimed at rational land use, prevention of unjustified seizure of agricultural land for non-agricultural purposes, protection from harmful anthropogenic impacts, reproduction and increasing soil fertility, increasing the productivity of forest lands, ensuring a special regime of land use.

The aim of the work is to establish international standards for certification of organic products as a factor in consumer protection.

The object of qualification work is public relations that arise in the process of certification of organic agricultural products.

The subject of the work is international standards of certification of organic products as a factor in consumer protection.

The methodological basis of the work is a set of general scientific principles and approaches and special scientific methods of cognition, including methods generalization, systematization, historical, analysis, dialectical, formal and legal, forecasting.

ORGANIC PRODUCTION, CERTIFICATION OF ORGANIC PRODUCTION, ORGANIC PRODUCTS, LAND PROTECTION.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………….....…..........................................9

РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА …..................................................10

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА……………………………..……………27

2.1. Сучасний стан правового регулювання органічного виробництва в Україні……………………………………….…………………….………..........27

2.2. Поняття «охорона земель» як вимога для проведення діяльності із виробництва органічної сільськогосподарської продукції……………………………………………………………………….....37

2.3. Визначити вимоги, які висуваються для виробництва органічної продукції………………………………………………………………………….56

2.4. Суть та етапи сертифікації органічної продукції…………………………66

ВИСНОВКИ……………………………………………………….…..…………70

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………74

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВРУ – Верховна Рада України
ЄС – Європейський Союз

ЗУ – Закон України
КМУ – Кабінет Міністрів України

ОДА – Обласна державна адмністрація

Ст – стаття

РОЗДІЛ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

*Актуальність теми.* Однією із вимог, які висувають перед Україною європейська спільнота є вирішення питання переходу на європейські стандарти по виробництву сільськогосподарської продукції. Мова йде не просто відносно технологій переробки, а й щодо технологій виробництва відповідної продукції. Це, значною мірою, створює проблеми для вітчизняного сільськогосподарського виробника, оскільки відповідні вимоги, зазвичай, пов’язані із необхідністю купівлі нової техніки та внесенням значних змін до процесу виробництва в цілому.

Одним із перспективних напрямів у сільському господарстві є виробництво органічної сільськогосподарської продукції. В цьому аспекті можемо погодитися із думкою вітчизняних правників та аграріїв, які стверджують, що «не зважаючи на всі суперечності та проблеми реформування сільського господарства України, експерти європейського ринку сільгосппродукції аргументовано вважають, що наша держава демонструє достатньо позитивну динаміку розвитку сфери органічного виробництва. За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, за останні 5 років виробництво органіки зросло на 90 %, а площі органічних сільськогосподарських угідь збільшилися із 260 тис. га до 421,5 тис. га і складають 1 % від загальної площі сільськогосподарських земель. Також 550 тис. га земель відведено під сертифіковані дикороси (трави, ягоди і гриби). Відповідно, зростає й чисельність виробників органічної продукції». Зокрема, зa останні **10** років створено понaд **200** нових сертифікованих органічних господарств. На червень **2017** року зареєстровано більш ніж 420 виробників оргaнічної продукції. Тобто, вітчизняні аграрії починають активно займатися відповідною діяльністю.

Разом з цим, відповідна діяльність можлива лише при дотриманні всіх вимог для виробництва продукції та проходженні процедури її сертифікації. В цьому аспекті актуалізується питання дотримання міжнародних стандартів органічної продукції, оскільки це, значною мірою впливає на дотримання прав споживачів, які купують відповідну продукцію, оскільки прагнуть вживати кращий продукт. Отже, в цьому сенсі актуалізується обрана для нашого проекту проблематика, оскільки важливо розкрити зміст правового регулювання питання та встановлення стандартів для умов виробництва продукції.

Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, які виникають у процесі сертифікації органічної сільськогосподарської продукції.

Предметом роботи є міжнародні стандарти сертифікації органічної продукції як чинник охорони прав споживачів.

Метою роботи є встановлення міжнародних стандартів сертифікації органічної продукції як чинника охорони прав споживачів. Розкриття мети передує виконанню наступних завдань дослідження:

- Встановити поняття органічного виробництва;

- Дослідити сучасний стан правового регулювання органічного виробництва в Україні;

- встановити суть та зміст поняття «охорона земель» як вимога для проведення діяльності із виробництва органічної сільськогосподарської продукції;

- Визначити вимоги, які висуваються для виробництва органічної продукції;

- Розкрити суть та етапи сертифікації органічної продукції.

*Сутність наукової розробки проблематики.* У вітчизняній правовій науці спостерігається певний брак праць, які б приділяли увагу досліджуваній тематиці, разом із тим, наявні й суттєві напрацювання таких вчених, як О. Г. Бондар, А. П. Гетьман, В. Ю. Уркевич, М. В. Шульга, В. В. Носік, В. М. Єрмоленко, Д. М. Луц, А. С. Овчаренко, Т. К. Оверковська, Т. М. Магомедова та ін. На окрему увагу заслуговує стаття Т. В. Курман «Проблеми законодавчого забезпечення виробництва органічної продукції тваринництва», а також монографія «Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення» (Харків, 2020).

*Опис проблеми, що досліджується.* З урахуванням поставлених цілей щодо збільшення частки органічної продукції у загальних обсягах сільськогосподарської продукції, яка поставляється на внутрішній та зовнішній ринки України та вимог європейської спільноти щодо внесення змін до відповідної законодавчої бази, актуалізується потреба у збільшенні кількості товаровиробників, які займатимуться виробництвом такої продукції.

Згідно з даними ФАО, виробництво екологічно чистих продуктів за значущістю зараз займає друге місце після ядерного роззброєння .

В Україні близько 25% населення, в тому числі 15% дітей, потребують дієтичного (лікувального) харчування.

У Франції за цим методом працюють понад 5 тис. фермерських господарств, у Австрії та Нідерландах - відповідно 1500 і 500, у Данії - 400 господарств. При цьому уряди багатьох країн Західної Європи розробили системи стимулювання фермерів, які вирощують екологічно чисту продукцію.

Так, у Німеччині обсяг державної підтримки «екофермерів» становить 1,1-2,0 тис. доларів США на 1 га, Швейцарії - 1,2-1,5, Данії - 2,5-3 тис. доларів. За такого підходу поліпшується не тільки якість продукції та забезпечується охорона довкілля, а й економніше використовуються енергетичні ресурси. У США, наприклад, за біологічного землеробства затрати енергії на 1 у. о. виробленої товарної продукції були в 2,4, а у Франції у 3-4 рази меншими, ніж за традиційного.

Т. В. Курман слушно стверджує, що «органічне сільське господарство, будучи однією з альтернативних форм ведення сільськогосподарського виробництва, становить собою новітню, адаптовану до навколишнього природного середовища систему господарювання, яка виходить із цілісного підходу та полягає у такому веденні сільськогосподарського виробництва, за якого забезпечується його сталий розвиток для забезпечення потреб теперішнього й майбутніх поколінь людей в органічній продукції рослинництва, тваринництва, аквакультури й агролісівництва».

Як встановлюється законодавством - органічна продукція - сільськогосподарська продукція, у тому числі харчові продукти та корми, отримані в результаті органічного виробництва. Отже, можемо стверджувати про прямий зв'язок до самої продукції та її виробництва, суб’єктами якої є юридичні особи всіх форм власності, громадяни (іноземні громадяни) та особи без гро­мадянства, що господарюють на землі і займаються виробницт­вом, переробкою, реалізацією сільськогосподарської продукції та обслуговуванням сільськогосподарських товаровиробників, а також державні органи, до компетенції яких належить регулювання сільського господарства в Україні.

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва при одночасному зниженні антропогенного навантаження на навколишнє середовище і природні ресурси можливо досягти на основі розвитку органічного виробництва як альтернативної моделі господарювання.

О. М. Довгань вважає, що «На відміну від інших методів ведення сільського господарства, органічне виробництво засновано на використанні ресурсоощадливих технологій, мінімізації механічної обробки ґрунту та виключає використання синтетичних речовин. Пріоритетним напрямом для органічного сільського господарства є використання матеріалів і технологій, які покращують екологічну рівновагу в природних системах та сприяють створенню стійких і збалансованих агроекосистем.

При органічному виробництві забезпечується відповідність органічної системи сільського господарства і сільськогосподарської продукції певним стандартам, що надає можливість маркувати продукцію відповідним чином і реалізовувати як органічну.

Особливістю органічного виробництва є те, що сертифікації відповідними уповноваженими установами підлягає виробництво, процеси переробки, пакування та зберігання продукції».

Відсутність власних національних стандартів на органічну продукцію обумовлює необхідність здійснювати сертифікацію за допомогою міжнародних стандартів та національних стандартів інших держав. За таких умов отримана продукція експортується переважно до країн юрисдикції компаній, що уповноважили відповідні органи сертифікації.

Крім того, розвиток вітчизняного органічного виробництва ускладняється нерозвиненістю нормативно-правової бази. Органічне виробництво дозволяє реалізувати концепцію збалансованого розвитку агросфери за рахунок соціально-економічної, природно-ресурсної збалансованості і має на меті забезпечення суспільства безпечними та якісними продуктами харчування, а також збереження та покращення стану навколишнього природного середовища.

Виходячи з цього, актуальним є питання дослідження економічних і екологічних аспектів органічного виробництва для формування ефективної стратегії його розвитку, спрямованої на виробництво екологічно безпечної продукції, підвищення агроекологічного іміджу країни і конкурентоспроможності сільського господарства на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Дослідження сучасних тенденцій та підходів до розвитку сільського господарства розвинених країн дають підстави стверджувати, що питання виробництва, споживання і якості продукції є невід’ємними від поняття екологічності виробництва і екологічно безпечної продукції.

Проблема еколого-орієнтованого аграрного виробництва має декілька аспектів: виробництво екологічно безпечної продукції та перехід до більш раціонального природокористування та використання природно - ресурсного потенціалу агропродовольчого комплексу, впровадження нових екологічно безпечних технологій у виробництво, зменшення забруднення навколишнього середовища відходами виробництва.

Варто зазначити, що вітчизняні науковці, звертаючи у своїх дослідженнях увагу на значну роль органічного сільського господарства, як моделі екологічно безпечного розвитку галузі, розглядають це питання з різних сторін.

Переваги органічного агровиробництва можна сформувати за такими напрямами:

* екологічні - мінімізація впливу виробничих процесів на довкілля;
* сприяння збереженню та відновленню біорізноманіття в агроландшафтах;
* сприяння збереженню та відтворенню родючості ґрунтів;
* оберігання від забруднення водних ресурсів;
* економічні - поступове зростання природної продуктивності агроценозів та ґрунтів;
* зниження виробничих витрат завдяки відмові від застосування дорогих хімікатів та зменшення енергоємності виробництва;
* підвищення конкурентоспроможності продукції;
* соціальні - створення додаткових робочих місць у сільській місцевості;
* створення нових перспектив для малих та середніх агроформувань, збільшення життєздатності сільських громад

Переваги органічної продукції:

* корисна для здоров’я та екологічно безпечна;
* вирощування без застосування синтетичних хімікатів, не містить токсичних та шкідливих речовин (важкі метали, пестициди, нітрати, нітрити не перевищують гранично допустимих концентрацій);
* проходження процедури сертифікації;
* відсутність в продукції генетично модифікованих організмів;
* процес переробки без консервантів і хімічних барвників;
* в процесі вирощування забороняється використання гормонів росту та антибіотиків;
* відсутність негативного впливу на довкілля; не містить хвороботворних мікроорганізмів, паразитів та алергенів.

Ефективність впровадження органічного виробництва базується на:

* екологізації технологій вирощування - скороченні втрат поживних речовин в ґрунті;
* зменшенні хімічного навантаження за рахунок використання екологічно безпечних добрив;
* використанні науково обґрунтованих сівозмін;
* використанні технологій утилізації відходів виробництва - впровадженні природоохоронних розробок: утилізації або знешкодженні відходів; зменшенні кількості шкідливих викидів підприємств у повітря чи водні джерела з метою запобігання надмірного антропогенного тиску на довкілля, використанні сучасних технологій уловлення, фільтрації та абсорбції шкідливих речовин.

Так, В. Вовк зазначив, що «органічне сільське господарство за своєю суттю є багатофункціональною агроекологічною моделлю виробництва і базується на ретельному менеджменті (плануванні й управлінні) агро-екосистем.

Відповідно до ст. 50 Конституції України   кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. Своєю чергою, ч. 3 ст. 42 Основного Закону покладає на державу обов’язок захищати права споживачів, здійснювати контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт. Це, в повній мірі, стосується і органічного виробництва.

Ключовим суб’єктом аграрних правовідносин в цілому, та правовідносин щодо органічного виробництва зокрема, є сільськогосподарські підприємства. Як зазначається в ст. 209 Податкового Кодексу України «Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно».

Вимоги щодо безпечності харчових продуктів закладені у Законі України від 23 грудня 1997 р. (в редакції від 22 липня 2014 р.) «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», який регулює відносини між органами виконавчої влади, операторами ринку харчових продуктів та споживачами харчових продуктів і визначає порядок забезпечення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, що виробляються, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) з неї.

Відповідно до ст. 1 цього Закону безпечний харчовий продукт – це харчовий продукт, який не справляє шкідливого впливу на здоров’я людини та є придатним для споживання.

Акцентуємо увагу на тому, що одним із векторів руху, передбачених Стратегією сталого розвитку «Україна–2020», є вектор безпеки, який, серед іншого, акцентує увагу на необхідності забезпечення безпечними харчовими продуктами.

Говорячи про органічне виробництво слід звернути увагу на його специфікацію:

- Органічне рослинництво;

- Органічне тваринництво;

- Органічне грибівництво;

- Органічні морські водорості.

До кожного із видів виробництва встановлюються свої вимоги. Розглянемо їх на прикладі органічного тваринництва вимоги для якого закріплені у законодавстві:

1) щодо походження тварин. Тварини повинні відповідати одночасно таким вимогам:

народжені від тварин, які розводилися відповідно до вимог органічного тваринництва;

вирощені оператором після завершення перехідного періоду;

2) щодо методів утримання:

гуманне ставлення до тварин, у тому числі зведення до мінімуму їхніх страждань та утримання тварин з урахуванням еволюційних, фізіологічних та поведінкових потреб;

персонал, який працює з тваринами, повинен володіти базовими знаннями і навичками щодо здоров’я та належного утримання тварин;

забезпечення тварин постійним доступом до зон на відкритому повітрі та вільним вигулом у порядку та обсягах, визначених законодавством;

тривалість транспортування поголів’я має бути зведена до мінімуму;

3) щодо розведення:

забороняється застосування гормонів при репродукції;

забороняється застосування клонування та трансплантація ембріону;

4) стосовно годування:

годування тварин (у тому числі птиці та комах) органічними кормами, що відповідають їхній стадії розвитку. Частина раціону може бути кормами перехідного періоду;

5) щодо профілактики хвороб та ветеринарного лікування:

профілактика хвороб має ґрунтуватися на виборі відповідних порід та видів, адаптованих до місцевих умов, життєздатних та стійких до хвороб, застосуванні практики ведення тваринництва, яка укріплює імунну систему та посилює природний захист від хвороб;

використання високоякісних кормів та забезпечення вигулу, належної щільності поголів’я тварин на одиницю площі та утримання у належних санітарних умовах, що забезпечують добробут та благополуччя тварин;

негайне лікування хвороби для запобігання стражданню тварин;

заборона використання синтетичних алопатичних ветеринарних лікарських засобів та антибіотиків, крім випадків, визначених цим Законом, для запобігання стражданню тварин;

заборона утримання тварин у спосіб, що може призвести до виникнення анемії;

дозволяється використання імунологічних ветеринарних препаратів;

дозволяється використання відповідних засобів або заходів, передбачених законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, для захисту здоров’я людей і тварин у випадках, визначених цим Законом;

6) щодо прибирання та дезінфекції:

регулярне очищення та дезінфекція приміщень та споруд засобами, внесеними до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях.

Варто зазначити, що довгий час у вітчизняному законодавстві була відсутня дефініція «органічне тваринництво». Ця прогалина була усунута з прийняттям Закону України від 10 липня 2018 р. «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», який вступив в дію 2 серпня 2019 року. У ньому визначено, що органічне тваринництво – це «органічне виробництво, пов’язане з утриманням, розведенням (виробництвом) сільськогосподарських тварин (у тому числі птиці та комах) та продукції для отримання продукції тваринного походження» . Законом України від 21 лютого 2006 р. Про захист тварин від жорстокого поводження» встановлено, що до сільськогосподарських слід відносити тварин, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження.

Ключову роль для виробництва органічної продукції відіграє процедура сертифікації. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» «сертифікація органічного виробництва та/або обігу органічної продукції – перевірка та встановлення відповідності виробництва та/або обігу продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції».

За даними федерації органічного руху України: «Для функціонування світових ринків органічної продукції та розвитку органічного сільського господарства надзвичайно велику роль відіграє гарантійна система, що включає в себе певні стандарти, а також установи з інспекції та сертифікації. Ця система забезпечує відповідність органічним стандартам усього процесу аграрного виробництва та переробки сільськогосподарської сировини до рівня кінцевої продукції, включно з її упаковкою та маркуванням». Отже, при проведенні процедури сертифікації значна увага приділяється дотриманню встановлених стандартів. Перші «Базові стандарти IFOAM щодо органічного виробництва і переробки» були сформульовані **Міжнародною федерацією органічного сільськогосподарського руху** (IFOAM) ще в 1980 році, а згодом почала здійснювати оцінку сертифікаційних установ на врахування ними зазначених базових стандартів, використовуючи для цього розроблений нею «Акредитаційний критерій IFOAM».

Разом із цим, мусимо констатувати, що Національна система сертифікації в Україні перебуває на стадії формування. Зосереджуємо увагу на тому, що постанова КМУ «Про затвердження Порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 970» була прийнята тільки 21 жовтня 2020 року, що робить необхідним детально її дослідити, оскільки на даний момент ще відсутня практика її реалізації та втілення у життя.

Цей Порядок визначає механізм сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, видачі сертифіката, його дубліката та форму.

Для проведення сертифікації суб’єкт господарювання, що має намір перейти на органічне виробництво та/або здійснювати обіг органічної продукції, надсилає органу сертифікації за допомогою засобів поштового або телекомунікаційного зв’язку заяву про проведення сертифікації, підписану уповноваженою особою.

Заява містить такі відомості:

повне найменування, адресу місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті) - для фізичної особи - підприємця;

адреси всіх потужностей, на яких суб’єкт господарювання планує здійснювати органічне виробництво та/або обіг органічної продукції;

інформацію про землі, на яких планується провадження такої діяльності: площа угіддя, місце розташування;

вид діяльності (виробництво у певній галузі органічного виробництва та/або обіг органічної продукції);

контактну інформацію (номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти).

До заяви на проведення сертифікації додається згода суб’єкта господарювання на обробку його персональних даних.

Фактично, особа стає оператором з дати підписання Договору, яка одночасно є датою початку сертифікації, та вноситься до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції відповідно до Порядку ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» оператор – юридична особа чи фізична особа – підприємець, яка займається виробництвом та/або обігом продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Цілком поділяємо позицію Д. М. Луца, що «Із наведеного слідує, що особа стає суб’єктом правовідносин щодо органічного виробництва з моменту набуття статусу «оператора». Але, слід враховувати, що органічне виробництво визначається як сертифікована діяльність. Отже, вважаємо, що повноцінним суб’єктом правовідносин щодо органічного виробництва особа стає саме з моменту отримання відповідного сертифікату».

Якщо говорити практично, то на даний момент виробництво органічної продукції в Україні сертифікується представниками іноземних компаній, які діють у відповідності до норм та стандартів, дійсних для світових країн. На сьогодні в Україні налічується близько 20 компаній-сертифікаторів такої продукції.

Сама по собі виробництво є доволі коштовним процесом, отже потребує державної підтримки.

Отже, загальні засади такого протекціонізму закладені у ст. 8 Закону про органічне виробництво, відповідно до якої «державна підтримка може надаватися операторам у рамках загальнодержавних та регіональних програм за рахунок і в межах видатків за бюджетними програмами, спрямованими на підтримку розвитку сільськогосподарських товаровиробників».

Держава почала приділяти значну увагу розвитку органічної галузі та ї підтримки. Так, для стимулювання розвитку органічного виробництва планується розширити спектр державнох підтримки цієї галузі з 2021 року. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України .

За його словами, розвиток органічного ринку залишається пріоритетом аграрної політики України, тому для нас важливо дотримуватись спільного вектора розвитку з Європейським Союзом у цьому питанні. Ще одним кроком до стимулювання розвитку цієї галузі стане розширення державної підтримки розвитку органічного виробництва та доповнення її відповідними напрямами з 2021 року.Державна підтримка органічної галузі на 2021-2023 роки передбачатиме компенсацію витрат фермерам за сертифікацію органічного виробництва, дотації на сільськогосподарські угіддя, здешевлення удвічі витрат на придбання дозволених для використання в органічному виробництві засобів захисту рослин та добрив.

Програма планує включати 7 основних програм:

- Фінансова підтримка заходів в АПК (кредити, страхування);

- Підтримка виробництва нішевих культур (продовольча безпека);

- Підтримка фермерства;

- Підтримка садівництва, виноградарства, хмелярства;

- Картоплярство; Підтримка тваринництва;

- Часткова компенсація вартості сільгосптехніки.

Як бачимо, програма не містить відповідного напряму по органічному виробництву, що є суттєвим упущенням. Пропонуємо її доповнити відповідним напрямом, а не «ховати» його в інших напрямах.

Особливо це потребує вирішення з урахуванням Положення про Мінекономіки, оскільки у цьому документі, які і раніше, у п. 3 серед основних завдань міністерства фігурує й забезпечення та реалізація державної політики у сфері виробництва та обігу органічної продукції.

Серед елементів системи інституційного забезпечення публічного управління у сфері органічного сільського господарства варто окремо виділити Національне агентство з акредитації України. Згідно з Положенням про це агентство воно, серед іншого, має статус національного органу України з акредитації і є державною організацією, створеною Мінекономрозвитку, яка належить до сфери його управління та провадить некомерційну господарську діяльність. Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону про органічне виробництво передбачено створення єдиної системи сертифікації органічного виробництва та/або обігу та державного контролю органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, а відтак окремий розділ VI «Сертифікація та органи сертифікації» унормовує відповідні правовідносини. Органи сертифікації будуть акредитовуватися в НААУ.

Становлення системи сертифікації органічного виробництва в Україні висвітлено, зокрема, у монографії «Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку» з акцентом на тому, що у світовій практиці існують три моделі контролюючо-сертифікаційної системи: державна, приватна та комбінована. В. О. Мельник наголошує, що «в Україні діє державно-приватна модель управління органічним виробництвом з врахуванням важливості дотримання вимог щодо екологічної безпеки та забезпечення продовольчого суверенітету держави». Відповідно до ст. 38 Закону про органічне виробництво державний контроль (нагляд) у цій сфері здійснюється, з одного боку, за діяльністю операторів, з іншого ж – за діяльністю органів сертифікації.

З метою всебічного розгляду порушеної проблематики потребує дослідження наявність відповідних регіональних програм. Одразу варто окреслити, що регіональні програми доцільно поділити на дві групи: загального та галузевого спрямування. До програм загального спрямування варто віднести комплексні програми агропромислового розвитку відповідних територій. у деяких програмах йдеться про необхідність розвитку напрямку виробництва органічної сільськогосподарської продукції. До таких належить, наприклад, Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2021 роки.

Частина програм передбачає необхідність розробки заходів щодо мотивації у сільськогосподарських товаровиробників до розвитку трудомістких галузей, зокрема овочівництва, хмелярства, льонарства, тваринництва, органічного виробництва ( Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки).

До галузевих регіональних програм варто віднести ті, в яких йдеться про окремо взяті галузі. За наявною інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, наразі діють наступні Регіональні програми по підтримці галузі тваринництва: Програма розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва і бджільництва у Закарпатській області на 2016-2020 роки, Регіональна програма розвитку галузі вівчарства в сільськогосподарських підприємствах Запорізької області на 2015-2019 роки, Програма розвитку галузі молочного скотарства у Черкаській області на 2010-2020 роки, Програма розвитку галузі свинарства у Черкаській області на 2010-2020 роки.

*Структура даної магістерської роботи* містить у собі пояснювальну записку, практичну частину, висновки та список використаних джерел.

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Сучасний стан правового регулювання органічного виробництва в Україні

Відносини у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції в Україні регулюються Законом «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» та виданими відповідно до нього нормативно-правовими актами, законодавством про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, про карантин рослин, про захист рослин, про насінництво та розсадництво, про ветеринарну медицину, про бджільництво, про аквакультуру, про виноградарство та виноробство, про охорону і використання рослинного і тваринного світу, а також земельним, лісовим, екологічним та іншим спеціальним законодавством, що регулює відносини у цій сфері.

Ключовим законодавчим актом в цій сфері є ЗУ «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції». Саме цей закон встановлює ключову термінологію у досліджуваній сфері.

|  |  |
| --- | --- |
| Назва терміну | Визначення терміну |
| ***Вилучення продукції*** | заходи, спрямовані на запобігання розповсюдженню, демонстрації чи пропонуванню споживачам продукції, яка маркована як органічна, але не відповідає вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції |
| ***Відкликання продукції*** | заходи, спрямовані на повернення оператором продукції, яку продано чи передано споживачу або яка доступна споживачу і маркована як органічна, але не відповідає вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції; |
| ***Гідропонний метод виробництва*** | метод вирощування рослин без ґрунту, при якому їхнє коріння розміщується у мінеральному поживному розчині або в інертному середовищі, такому як перліт, гравій або мінеральна вата, до якого додано поживний розчин |
| ***Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (далі - Реєстр операторів)*** | офіційний перелік операторів, які здійснюють органічне виробництво та/або обіг органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що міститься в інформаційній базі даних; |
| ***Державний реєстр органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції (далі - Реєстр органів сертифікації)*** | офіційний перелік органів сертифікації, що мають право на проведення сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, що міститься в інформаційній базі даних; |
| ***Державний реєстр органічного насіння і садивного матеріалу (далі - Реєстр органічного насіння і садивного матеріалу)*** | офіційний перелік органічного насіння і садивного матеріалу, придатного для використання відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що міститься в інформаційній базі даних; |
| ***Заготівля органічних об’єктів рослинного світу*** | органічне виробництво, пов’язане із збиранням та частковою переробкою для комерційних цілей природних дикорослих судинних рослин (у тому числі їхніх частин і продуктів життєдіяльності), водоростей та грибів на всіх стадіях розвитку відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції; |
| ***Інспектор з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції*** | посадова особа органу сертифікації, яка має спеціальні знання у відповідній галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції та відповідає вимогам, встановленим цим Законом; |
| ***Маркування*** | інформація про органічну продукцію, у тому числі державний логотип для органічної продукції, нанесена на етикетку, упаковку, тару, контейнер, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку, листок-вкладиш або на інші елементи упаковки, що супроводжує таку продукцію або посилаться на неї відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції |
| ***Неорганічна продукція*** | продукція, отримана в результаті неорганічного виробництва |
| ***Органічне рослинництво*** | органічне виробництво, пов’язане з вирощуванням культурних рослин, а також заготівлею об’єктів рослинного світу із дотриманням вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції |
| ***Органічне тваринництво*** | органічне виробництво, пов’язане з утриманням, розведенням (виробництвом) сільськогосподарських тварин (у тому числі птиці та комах) та продукції для отримання продукції тваринного походження |
| ***Перехідний період*** | період переходу від виробництва неорганічної продукції до виробництва органічної продукції, під час якого оператор дотримується вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції |
| ***Потужності*** | споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовується у виробництві та/або обігу органічної продукції |
| ***Сертифікат*** | документальне підтвердження відповідності органічного виробництва та/або обігу органічної продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що видається органом сертифікації |
| ***Сертифікація органічного виробництва та/або обігу органічної продукції*** | перевірка та встановлення відповідності виробництва та/або обігу продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції |
| ***Сільськогосподарська продукція*** | продукція (товари) рослинного або тваринного походження, що підпадають під визначення |

Інші терміни вживаються у цьому Законі у значеннях, визначених у законах України [«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80), [«Про аквакультуру»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5293-17), [«Про ветеринарну медицину»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12), [«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19) та інших законодавчих актах України.

Система інших законодавчих актів

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва Закону** | **Суть регулювання** |
| Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів | Цей Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, операторами ринку харчових продуктів та споживачами харчових продуктів і визначає порядок забезпечення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, що виробляються, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) з неї. |
| Про аквакультуру | Цей Закон визначає принципи державної політики, основні засади розвитку і функціонування аквакультури, правові основи діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері аквакультури. |
| Про ветеринарну медицину | Основними завданнями держави в галузі ветеринарної медицини є:зменшення або усунення ризиків виникнення зоонозів та захворювання населення;охорона території України від проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон;захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин шляхом здійснення профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів;здійснення заходів унеможливлення перенесення хвороб тварин через товари, засоби догляду за тваринами і супутні об’єкти;встановлення ефективних та дієвих засобів виявлення, локалізації, контролю і за можливості - ліквідації ендемічних хвороб тварин та ліквідації екзотичних хвороб тварин, занесених на територію України;забезпечення надійних та ефективних заходів ліквідації спалахів хвороб тварин з метою зменшення втрат тварин, а в разі зоонозів - зменшення ризику для людей;моніторинг кормів та води для забезпечення їх придатності для вживання та неможливості перенесення хвороб тварин;забезпечення правильного, належного, ефективного та безпечного застосування ветеринарних препаратів;захист навколишнього природного середовища від негативних наслідків, що пов’язані з вирощуванням та обігом тварин;захист благополуччя тварин шляхом забезпечення гуманного ставлення до них протягом усього їхнього життя;здійснення передзабійного клінічного огляду тварин та проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринного походження, у тому числі тварин, забитих на полюванні, включаючи бактеріологічні, радіологічні, паразитологічні та токсикологічні лабораторні дослідження;здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду в процесі виробництва і обігу продуктів тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, штамів мікроорганізмів, репродуктивного і патологічного матеріалу та здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду під час обігу засобів ветеринарної медицини та засобів догляду за тваринами;здійснення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та інших забруднюючих речовин у тваринах, продуктах тваринного походження і кормах;здійснення стандартного прикордонного ветеринарно-санітарного контролю та/або розширеного ветеринарно-санітарного контролю за об’єктами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;контроль за переміщенням об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду в межах України;сприяння впровадженню системи ідентифікації тварин;сприяння постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;сприяння впровадженню у практику та широкому застосуванню досягнень наукової і практичної ветеринарної медицини;розроблення, впровадження та застосування ветеринарно-санітарних заходів. |
| Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин | Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного контролю, що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження під час ввезення (пересилання) таких побічних продуктів на митну територію України. |

***Значне коло питань регулюється Міжнародними нормативними актами***

Постанову Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 р. стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (ЄЕС) № 2092/91

Постанову Комісії (ЄС) №889/2008 від 5 вересня 2008 р. «Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС) №834/2007 стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів

Постанову (ЄС) № 882/2004 Європейського парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року щодо здійснення офіційного контролю для забезпечення відповідності законам стосовно кормів та харчових продуктів, правил щодо здоров’я та належного утримання тварин

Серед підзаконних НПА виділяємо Постанову КМУ «Про затвердження Порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 970» якою визначається механізм сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, видачі сертифіката, його дубліката та форму.

Вагомого значення набувають і рішення органів місцевого самоврядування в частині розробки та прийняття відповідних програм по підтримці органічного виробництва

розробляються відповідно до загальнодержавної програми

з урахуванням місцевих особливостей

Регіональні програми використання та охорони земель

2.2. Поняття «охорона земель» як вимога для проведення діяльності із виробництва органічної сільськогосподарської продукції

Як нами вже зазначалося, вагому роль в процесі виробництва органічної продукції відіграє якість земельних ділянок.

Зокрема, опереатор виробництва продукції має додавати для сільськогосподарських угідь та місць збирання органічних об’єктів рослинного світу - за наявності дату припинення використання на відповідних земельних ділянках речовин, інших ніж ті, що зазначені в переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях, затвердженому Мінекономіки.

**Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей.**

До земель сільськогосподарського призначення належать:

сільськогосподарські угіддя

господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель інших категорій, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо.

- рілля;

- багаторічні насадження;

- сіножаті;

- пасовища;

- перелоги

несільськогосподарські угіддя

Однією із найбільших категорій земель, які перебувають у складі об’єднаних територіальних громад є землі сільськогосподарського призначення. Саме ця категорія земель використовується для органічного виробництва.

Відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 р. № 548, в складі земель сільськогосподарського призначення виділяють такі види цільового призначення земель:

- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- для ведення фермерського господарства;

- для ведення особистого селянського господарства;

- для ведення підсобного сільського господарства;

- для індивідуального садівництва;

- для колективного садівництва;

- для городництва;

- для сінокосіння і випасання худоби;

- для дослідних і навчальних цілей;

- для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства;

- для надання послуг у сільському господарстві;

- для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції;

- для іншого сільськогосподарського призначення;

- для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду.

Для органічного рослинництва тривалість перехідного періоду щодо земельних ділянок для вирощування однорічних культур не може бути менше ніж 24 місяці до початку посіву, а для багаторічних культур (крім фуражних) не може бути менше ніж 36 місяців до першого збирання органічної продукції. Тривалість перехідного періоду щодо сінокосів і пасовищ для виробництва органічних кормів та щодо земельних ділянок для вирощування багаторічних фуражних культур не може бути менше ніж 24 місяці до першого збирання органічної продукції

Виходячи із наведеного вище вагомого значення для виробництва органічної продукції набуває охорона земель, яка визначається система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

система ***правових***, ***організаційних***, ***економічних*** та ***інших*** ***заходів***, спрямованих на:

***раціональне*** використання земель

запобігання ***необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського*** і ***лісогосподарського призначення***

захист від ***шкідливого антропогенного впливу***

***відтворення*** і ***підвищення*** родючості ґрунтів

***підвищення продуктивності*** земель лісогосподарського призначення

забезпечення ***особливого режиму використання земель природоохоронного***, ***оздоровчого***, ***рекреаційного*** та ***історико-культурного призначення***

***ст.******1*** *Закону України «Про охорону земель»,* ***ст****.****162*** *ЗК України*

*земельних ресурсів*

*на яких планується органічне виробництво*

***екологічної цінності*** *природних* і *набутих якостей* земель

***ст. 163*** *ЗК України*

забезпечення ***збереження*** та ***відтворення***:

***забезпечення охорони земель*** як основного національного багатства Українського народу

***пріоритет вимог екологічної безпеки*** ***у використанні землі*** як просторового базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва

***відшкодування збитків***, заподіяних *порушенням законодавства України про охорону земель*

***нормування*** і ***планомірне обмеження впливу господарської діяльності*** на земельні ресурси

поєднання ***заходів економічного стимулювання*** та ***юридичної відповідальності*** в галузі охорони земель

***публічність у вирішенні питань охорони земель***, використанні *коштів Державного бюджету України* та *місцевих бюджетів* на ***охорону земель***

***Основні принципи державної політики у сфері охорони земель***

***ст. 3*** *Закону України «Про охорону земель»*

**Організаційно – правовий механізм забезпечення охорони земель**

***група інструментів прямого впливу*** на суспільні відносини *щодо охорони* та *відтворення земельних ресурсів*

***комплекс землевпорядних***, ***планувальних*** ***інструментів*** та ***інструментів інституціоналізації структури управління*** в *сфері охорони земель*

***Організаційно – правовий механізм забезпечення охорони земель***

полягають ***у забезпеченні екологічної та санітарно – гігієнічної безпеки громадян***

шляхом ***визначення вимог*** *щодо якості земель*, *родючості ґрунтів* і *допустимого антропогенного навантаження* та *господарського освоєння земель*

***ст.28*** *ЗУ «Про охорону земель»*

полягають ***у забезпеченні екологічної та санітарно – гігієнічної безпеки громадян***

шляхом ***визначення вимог*** *щодо якості земель*, *родючості ґрунтів* і *допустимого антропогенного навантаження* та *господарського освоєння земель*

***ст.28*** *ЗУ «Про охорону земель»*

полягають ***у забезпеченні екологічної та санітарно – гігієнічної безпеки громадян***

шляхом ***визначення вимог*** *щодо якості земель*, *родючості ґрунтів* і *допустимого антропогенного навантаження* та *господарського освоєння земель*

***ст.28*** *ЗУ «Про охорону земель»*

полягають ***у забезпеченні екологічної та санітарно – гігієнічної безпеки громадян***

шляхом ***визначення вимог*** *щодо якості земель*, *родючості ґрунтів* і *допустимого антропогенного навантаження* та *господарського освоєння земель*

***ст.28*** *ЗУ «Про охорону земель»*

полягають ***у забезпеченні екологічної та санітарно – гігієнічної безпеки громадян***

шляхом ***визначення вимог*** *щодо якості земель*, *родючості ґрунтів* і *допустимого антропогенного навантаження* та *господарського освоєння земель*

***ст.28*** *ЗУ «Про охорону земель»*

полягають ***у забезпеченні екологічної та санітарно – гігієнічної безпеки громадян***

шляхом ***визначення вимог*** *щодо якості земель*, *родючості ґрунтів* і *допустимого антропогенного навантаження* та *господарського освоєння земель*

***ст.28*** *ЗУ «Про охорону земель»*

**Для виробництва органічної продукції встановлюються такі нормативи**

*гранично допустимого забруднення* ґрунтів

*якісного стану* ґрунтів

*оптимального співвідношення* земельних угідь

*показників деградації* земель та ґрунтів

***У галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів встановлюються такі нормативи:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Групи інструментів організаційно – правового механізму забезпечення охорони земель*** | ***Інструменти*** |
| *Нормативно – правові інструменти* | 1. екологічне і природно-ресурсне законодавство;
2. загальна та секторальні/галузеві стратегії сталого розвитку, дорожні карти;
3. екологічні та ресурсні цільові програми;
4. плани і проекти використання, охорони і відтворення земельних ресурсів;
5. постанови, накази, розпорядження, інструкції, листи, роз’яснення щодо охорони та відтворення земельних ресурсів;
6. врахування екологічних аспектів землекористування у статистичній звітності
 |
| *Інституціональні інструменти* | 1. розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування щодо охорони земельних ресурсів;
2. інституалізація форм власності на землю;
3. інституалізація прав власності на землю
 |
| *Адміністративно – контрольні інструменти* | 1. державний відомчий екологічний контроль охорони і відтворення земельних ресурсів;
2. громадський екологічний контроль охорони і відтворення земельних ресурсів;
3. відповідальність за порушення норм/невиконання законодавчих норм щодо охорони та відтворення земельних ресурсів;
4. моніторинг довкілля;
5. моніторинг стану земель;
6. моніторинг стану ґрунтів;
7. екологічний аудит;
8. екологічна сертифікація;
9. екологічні стандарти, нормативи, норми, ліміти, регламенти
 |
| *Дозвільні інструменти* | 1. ліцензування господарської діяльності щодо впливу на довкілля;
2. ліцензування господарської діяльності щодо екологічного аудиту, контролю та моніторингу;
3. дозволи на здійснення виробничо-господарської діяльності;
4. дозволи на розміщення відходів,їх складування або зберігання;
5. оцінка впливу на навколишнє середовище;
6. державна екологічна експертиза
 |

***органи загальної компетенції***

*Верховна Рада України*

*Верховна Рада Автономної Республіки* *Крим*

*Кабінет Міністрів України*

*Рада міністрів Автономної Республіки Крим*

***Регулювання в органічного виробництва здійснюють***

*органи місцевого самоврядування*

*місцеві державні адміністрації*

***спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі охорони земель***

*центральний орган виконавчої влади*, *що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин*

*центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин*

*центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі*

*центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища*

*центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища*

*центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із забезпечення нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища*

***Зміст (система заходів) у галузі правової охорони земель***

***державну комплексну систему спостережень***

***розробку загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм*** використання та

охорони земель та програм по підтримці органічного виробництва

охорони земель, ***документації із землеустрою*** в галузі охорони земель

***створення екологічної мережі***

***здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного*** та ***інших видів районування (зонування) земель***

***економічне стимулювання*** ***впровадження заходів*** ***щодо охорони*** та ***використання земель*** і ***підвищення родючості*** ґрунтів

***стандартизацію*** і ***нормування***

***ст. 22*** *Закону України «Про охорону земель*»

*топографо-геодезичні*

*картографічні*

*ґрунтові*

*агрохімічні*

*радіологічні та інші*

***розвідування стану земель*** і ***ґрунтів***, ***їх моніторинг***

***на базі даних*** державної комплексної системи спостережень ***формуються національний, регіональний*** та ***місцевий банки даних про стан земель і ґрунтів,які можуть використовуватися для органічного виробництва***

***Державна комплексна система спостережень включає:***

***обстеження:***

***розробляється*** відповідно ***до програм економічного***, ***науково-технічного і соціального розвитку України*** та ***охорони довкілля***

***склад*** та ***обсяги першочергових*** і ***перспективних заходів*** з *охорони земель*

***обсяги*** і ***джерела ресурсного забезпечення виконання робіт*** з *охорони земель*

***Загальнодержавна програма використання та охорони земель***

*підвищення* *екологічної стійкості сільськогосподарських угідь* та *родючості ґрунтів*

*обмеження вилучення (викупу) ґрунтів* для *несільськогосподарських потреб*

реалізації *комплексу заходів щодо збереження продуктивності сільськогосподарських угідь*

дотримуватися *вимог земельного та природоохоронного законодавства* України

*проводити* на земельних ділянках *господарську діяльність способами*, які *не завдають шкідливого впливу на стан земель* та *родючість ґрунтів*

*підвищувати родючість ґрунтів* та *зберігати інші корисні властивості землі* на основі *застосування екологобезпечних технологій обробітку* і *техніки*, *здійснення інших заходів*, які *зменшують негативний вплив на ґрунти*, *запобігають безповоротній втраті гумусу*, *поживних елементів* тощо

дотримуватися *стандартів*, *нормативів при здійсненні протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних* та *інших заходів*, пов'язаних *з охороною земель*, *збереженням* і *підвищенням родючості ґрунтів*

*надавати* відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування *відомості про застосування пестицидів та агрохімікатів*

*сприяти систематичному проведенню вишукувальних, обстежувальних, розвідувальних робіт* за станом земель, динамікою родючості ґрунтів

***Власники і землекористувачі, при здійсненні органічного виробництва зобовязані зобов'язані:***

*своєчасно інформувати* відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування *щодо стану, деградації* та *забруднення земельних ділянок*

*забезпечувати додержання* встановленого законодавством України *режиму використання земель*, що *підлягають особливій охороні*

забезпечувати *використання земельних ділянок за цільовим призначенням* та *дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку*

забезпечувати *захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання бур'янами, чагарниками* і *дрібноліссям*

уживати *заходів щодо запобігання негативному* і *екологонебезпечному впливу на земельні ділянки* та *ліквідації наслідків цього впливу*

Цілком логічним є те, що на землях сільськогосподарського призначення при виробництві органічної продукції забороняється та обмежується певна діяльність, оскільки це може негативно вплинути на подальший стан вирощуваної органічної продукції.

*вирощування певних сільськогосподарських культур*, застосування *окремих технологій* *їх вирощування* або *проведення окремих агротехнічних операцій*

*розорювання сіножатей, пасовищ*

*використання деградованих*, *малопродуктивних*, а також *техногенно забруднених земельних ділянок*

*необґрунтовано інтенсивного використання земель*

***На землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена діяльність щодо:***

Не можливим є виробництво органічної продукції на еродованих та малопродуктивних землях

*земельні ділянки*, ***поверхня*** яких ***порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин***

*земельні ділянки* з ***еродованими, перезволоженими***, ***з підвищеною кислотністю*** або ***засоленістю***, ***забрудненими хімічними речовинами ґрунтами***

***До деградованих земель відносяться:***

***сільськогосподарські угіддя***, ***ґрунти*** яких ***характеризуються негативними природними властивостями***, ***низькою родючістю***, а їх ***господарське використання*** ***за призначенням*** є ***економічно неефективним***

***ст.171*** *ЗК України*

З метою покращення родючості земель із виробництвом органічної продукції необхідним є застосуванням ряду заходів, одним із яких є меліорація

*регулювання водного*, *теплового*, *повітряного* і *поживного режиму* грунтів

*збереження* і *підвищення родючості* грунтів

*формування екологічно збалансованої раціональної структури угідь*

*комплекс* ***гідротехнічних***, ***культуртехнічних***, ***хімічних***, ***агротехнічних, агролісотехнічни***х, інших ***меліоративних заходів***, щоздійснюються *з метою*:

***ст.1*** *ЗУ «Про меліорацію земель»*

2.3. Визначити вимоги, які висуваються для виробництва органічної продукції

Як нами вже зазначалося, більшість міжнародних стандартів по виробництву органічної продукції є імплементовані у вітчизняне законодавство України.

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальні вимоги до органічного виробництва** | відокремлення у часі або просторі виробництва та зберігання органічної продукції, у тому числі ведення обліку такої продукції, від виробництва та зберігання неорганічної продукції і продукції перехідного періоду;використання технологій, що відповідають вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;використання переважно відновлюваних ресурсів та власних ресурсів, у тому числі продуктів переробки відходів та побічної продукції рослинного та тваринного походження, за умови що вони відповідають вимогам до органічного виробництва;використання технологій, що не завдають шкоди здоров’ю людей, рослинам, добробуту тварин, запобігають забрудненню навколишнього природного середовища або мінімізують його;використання харчових добавок, мікроелементів та добавок для технологічних цілей у гранично допустимих кількостях, визначених законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;використання води як інгредієнта органічної продукції, що відповідає вимогам, встановленим законодавством до води питної;заборона змішування одних і тих самих органічних і неорганічних інгредієнтів в одному органічному продукті. |
| **У процесі органічного виробництва забороняється застосування:** | будь-якого неприродного або неконтрольованого впливу на геном сільськогосподарських рослин і тварин (у тому числі птиці та комах), промислових мікроорганізмів шляхом застосування для виробництва генетично модифікованих організмів та продуктів, що містять, складаються або вироблені із генетично модифікованих організмів, крім застосування ветеринарних лікарських засобів, внесених до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях, у випадках, встановлених цим Законом;синтетичних речовин, у тому числі агрохімікатів, пестицидів, антибіотиків для превентивних цілей, гормональних препаратів, стимуляторів росту та підкорму тварин (у тому числі птиці та комах);методів електричної або іншої стимуляції для примушування, що завдає тваринам болю, застосування транквілізаторів;іонізуючого випромінювання;гідропонних методів;використання штучно виведених поліплоїдних тварин та рослин;речовин і технологічних методів виробництва, результати застосування яких можуть ввести споживача в оману щодо природи (походження) продукту;стимуляторів росту, гормонів або аналогічних речовин, крім застосування речовин, внесених до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях, у випадках, встановлених цим Законом. |
| **Вимогами до виробництва органічних харчових продуктів є:** | використання переважно біологічних, механічних та фізичних методів виробництва;використання під час виробництва органічних інгредієнтів (додана вода та кухонна сіль не включаються у розрахунок відсоткових часток складників органічних інгредієнтів);вживання належних заходів для уникнення забруднення недозволеними речовинами або продуктами, заходів з очищення і дезінфекції виробничого обладнання та потужностей, а в разі необхідності - заходів з очищення харчової продукції. Усі заходи з очищення повинні фіксуватися оператором;ведення обліку та документування усіх операцій з виробництва органічних харчових продуктів;ідентифікація кожної партії органічних харчових продуктів;вміст у готовому харчовому продукті не більше одного інгредієнта сільськогосподарського походження перехідного періоду. |
| **Вимоги до органічного виноробства:** | використання переважно біологічних, механічних та фізичних методів виробництва;використання під час виробництва органічних інгредієнтів (додана вода та кухонна сіль не включаються у розрахунок відсоткових часток складників органічних інгредієнтів);вживання належних заходів для уникнення забруднення недозволеними речовинами або продуктами, заходів з очищення і дезінфекції виробничого обладнання та потужностей, а в разі необхідності - заходів з очищення харчової продукції. Усі заходи з очищення повинні фіксуватися оператором;ведення обліку та документування усіх операцій з виробництва органічних харчових продуктів;ідентифікація кожної партії органічних харчових продуктів;вміст у готовому харчовому продукті не більше одного інгредієнта сільськогосподарського походження перехідного періоду.часткове концентрування за допомогою охолодження;зниження вмісту діоксиду сірки фізичними методами;застосування електродіалізу для стабілізації проти кристалічних помутнінь;часткова деалкоголізація;обробка катіонообмінними смолами для стабілізації проти кристалічних помутнінь. |
| **Вимогами до виробництва органічних кормів є:** | виробництво кормів з органічних кормових матеріалів, крім випадків, коли на ринку відсутні органічні кормові матеріали. При цьому кормові матеріали, що використовуються у виробництві органічних кормів, не повинні містити одночасно ті самі органічні та неорганічні інгредієнти;кормові матеріали, що використовуються в органічному виробництві, не можуть оброблятися синтетичними розчинниками;зведення до мінімуму використання кормових добавок та допоміжних засобів, крім випадків, коли це необхідно для технологічних або зоотехнічних потреб чи для конкретних цілей годування;використання переважно біологічних, механічних та фізичних методів виробництва;вміст у кормі не більше одного інгредієнта сільськогосподарського походження, виробленого у перехідний період;ведення обліку та документування усіх операцій з виробництва корму;ідентифікація кожної партії корму. |
| **Вимогами до органічного рослинництва є:** | застосування для захисту рослин переважно агротехнічних, біологічних, механічних і фізичних методів з урахуванням відповідних сівозмін, а також шляхом вибору відповідних видів та сортів, стійких до шкідників і хвороб;використання під час вирощування та обробки рослин методів, що оптимізують біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин рослинам, у тому числі використання живих мікроорганізмів;використання ґрунтозахисних технологій вирощування рослин, що запобігають виникненню у ґрунті ерозійних чи інших деградаційних процесів;використання добрив, меліорантів, матеріалів мікробіологічного, рослинного чи тваринного походження та інших речовин, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів та урожайності сільськогосподарських культур, для поліпшення якості рослинницької продукції, які розщеплюються біологічно, за умови що вони внесені до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях;використання неорганічних засобів захисту рослин, меліорантів, регуляторів росту рослин лише у порядку та обсягах, визначених законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, за умови що вони внесені до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях;заборона використання мінеральних азотних добрив;регулярне очищення та дезінфекція приміщень та споруд, що використовуються для органічного рослинництва речовинами, що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях;використання для сівби органічного насіння та використання для посадки органічного садивного матеріалу, крім випадків, встановлених цим Законом;здійснення біологічного контролю за шкідниками та хворобами рослин. |
| **Вимогами до органічної аквакультури є:** | врахування здатності об’єктів аквакультури пристосовуватися до перебування у повністю або частково контрольованих умовах;використання переважно природних методів репродукції;годування об’єктів аквакультури органічними кормами, крім тих видів об’єктів аквакультури, яким не згодовують корми під час вирощування;регулярне очищення та дезінфекція обладнання, басейнів, водойм, приміщень та споруд, що використовуються для об’єктів аквакультури;використання засобів для очищення та дезінфекції споруд для утримання об’єктів аквакультури під час органічного виробництва виключно з речовин, включених до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях;гуманне ставлення до об’єктів аквакультури, у тому числі зведення до мінімуму їхніх страждань, та утримання об’єктів аквакультури з урахуванням фізіологічних та поведінкових потреб. |

2.4. Суть та етапи сертифікації органічної продукції

Як нами вже зазначалося у пояснювальній записці до роботи, на сьогодні процес вітчизняної сертифікації перебуває в стадії формування. Це, в значній мірі, пов’язане із тим, що тільки місяць тому було прийнято відповідний наказ по врегулюванню відповідної процедури по видачі дозволів для сертифікації. Фактично, до сьогодні процедуру здійснюють іноземні компанії, яких нараховується близько 20.

То ж розглянемо детально етапи проведення сертифікації та їх особливості

|  |  |
| --- | --- |
| Назва етапу | зміст |
| 1. Для проведення сертифікації суб’єкт господарювання, що має намір перейти на органічне виробництво та/або здійснювати обіг органічної продукції, надсилає органу сертифікації за допомогою засобів поштового або телекомунікаційного зв’язку заяву про проведення сертифікації, підписану уповноваженою особою | Заява містить такі відомості:повне найменування, адресу місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті) - для фізичної особи - підприємця;адреси всіх потужностей, на яких суб’єкт господарювання планує здійснювати органічне виробництво та/або обіг органічної продукції;інформацію про землі, на яких планується провадження такої діяльності: площа угіддя, місце розташування;вид діяльності (виробництво у певній галузі органічного виробництва та/або обіг органічної продукції);контактну інформацію (номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти).До заяви на проведення сертифікації додається згода суб’єкта господарювання на обробку його персональних даних. |
| 2. Розгляд заяви | Орган сертифікації у строк, що не перевищує десяти робочих днів, перевіряє подану заяву та надсилає суб’єкту господарювання пропозицію укласти договір на проведення сертифікації між органом сертифікації та суб’єктом господарювання, що має намір перейти на органічне виробництво та/або здійснювати обіг органічної продукції. |
| 3. Формування річного плану перевірок | Після підписання договору орган сертифікації включає оператора до річного плану перевірок та встановлює для нього строки і форму проведення першої інспекції, щорічної планової перевірки, а у разі необхідності - позапланової та додаткової вибіркової перевірки.Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року. |
| 4. Перша інспекція | Орган сертифікації проводить першу інспекцію оператора, за результатами якої визначає дату початку перехідного періоду (якщо такий період застосовується) відповідно до [статті 25](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#n354) Закону.Строк проведення першої інспекції або будь-якої іншої перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а у разі обґрунтованої необхідності може бути продовжений до п’яти робочих днів. |
| 5. Відбір зразків грунту | Відбір зразків ґрунту або матеріалів, насіння та садивного матеріалу, кормів, продукції, води для проведення лабораторних досліджень (випробувань) здійснюється інспектором з відповідної галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції під час першої інспекції або іншої перевірки. |
| 6. Підготовка метеріалу за підсумками першої перевірки | За результатами першої інспекції або іншої перевірки інспектор з відповідної галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у день її закінчення готує довідку про перевірку, з якою ознайомлює оператора та надсилає її органу сертифікації.У довідці про перевірку зазначаються:перелік проінспектованих/перевірених потужностей;виявлені під час перевірки невідповідності вимогам законодавства. |
| 7. Звіт інспектора з відповідної галузі | На підставі довідки про перевірку  та з урахуванням інформації, отриманої від оператора (опису діяльності та наданої ним документації), інших органів сертифікації та акредитованих лабораторій, інспектор з відповідної галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, який не був залучений до проведення першої інспекції або іншої перевірки відповідного оператора, оцінює його діяльність та складає звіт. |
| 8. Ухвалення остаточного рішення про сертифікацію.  | а результатами перевірки на всіх етапах виробництва та обігу органічної продукції органом сертифікації ухвалюється вмотивоване рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката.Строк дії сертифіката становить 15 місяців з дати його видачі. |

ВИСНОВКИ

В процесі комплексного аналізу міжнародних стандартів сертифікації органічної продукції як чинника охорони прав споживачів, проведеного в межах кваліфікаційної роботи, на основі аналізу чинного законодавства України і практики його реалізації, теоретичного осмислення ряду наукових праць у різних областях знань, сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій основні з яких полягають у наступному:

1. Органічне виробництво забезпечує вихід екологічно безпечної продукції, яка є результатом органічного виробництва – процесу, що забезпечує вирощування сільськогосподарської продукції, використовуючи лише біологічні ресурси та не завдаючи шкоду навколишньому середовищу. Переваги органічної продукції в тому, що вона корисна для здоров’я та екологічно безпечна.

2. Існує низка проблематичних питань, що спричиняють повільний та однобічний розвиток органічного виробництва в нашій країні. Щоб їх подолати необхідно в першу чергу більш широке розповсюдження вітчизняного та іноземного досвіду ведення органічного виробництва та просування органічної продукції на ринок.

3. Діяльність по органічному виробництву можлива лише при дотриманні всіх вимог для виробництва продукції та проходженні процедури її сертифікації. В цьому аспекті актуалізується питання дотримання міжнародних стандартів органічної продукції, оскільки це, значною мірою впливає на дотримання прав споживачів, які купують відповідну продукцію, оскільки прагнуть вживати кращий продукт.

4. Відповідно до ст. 50 Конституції України   кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. Своєю чергою, ч. 3 ст. 42 Основного Закону покладає на державу обов’язок захищати права споживачів, здійснювати контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, що в повній мірі, стосується і органічного виробництва.

5. Відсутність належної бази власних національних стандартів на органічну продукцію обумовлює необхідність здійснювати сертифікацію за допомогою міжнародних стандартів та національних стандартів інших держав. За таких умов отримана продукція експортується переважно до країн юрисдикції компаній, що уповноважили відповідні органи сертифікації.

6. Національна система сертифікації в Україні перебуває на стадії формування. Зосереджуємо увагу на тому, що постанова КМУ «Про затвердження Порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 970» була прийнята тільки 21 жовтня 2020 року, що робить необхідним детально її дослідити, оскільки на даний момент ще відсутня практика її реалізації та втілення у життя.

7. Якщо говорити практично, то на даний момент виробництво органічної продукції в Україні сертифікується представниками іноземних компаній, які діють у відповідності до норм та стандартів, дійсних для світових країн. На сьогодні в Україні налічується близько 20 компаній-сертифікаторів такої продукції.

8. Держава почала приділяти значну увагу розвитку органічної галузі та ї підтримки. Так, для стимулювання розвитку органічного виробництва планується розширити спектр державнох підтримки цієї галузі з 2021 року. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Разом з тим, програма не містить відповідного напряму по органічному виробництву, що є суттєвим упущенням. Пропонуємо її доповнити відповідним напрямом.

9. Відносини у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції в Україні регулюються Законом «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» та виданими відповідно до нього нормативно-правовими актами, законодавством про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, про карантин рослин, про захист рослин, про насінництво та розсадництво, про ветеринарну медицину, про бджільництво, про аквакультуру, про виноградарство та виноробство, про охорону і використання рослинного і тваринного світу, а також земельним, лісовим, екологічним та іншим спеціальним.

10. Вагомого значення набувають і рішення органів місцевого самоврядування в частині розробки та прийняття відповідних програм по підтримці органічного виробництваю

11. Вагому роль в процесі виробництва органічної продукції відіграє якість земельних ділянок. Зокрема, опереатор виробництва продукції має додавати для сільськогосподарських угідь та місць збирання органічних об’єктів рослинного світу - за наявності дату припинення використання на відповідних земельних ділянках речовин, інших ніж ті, що зазначені в переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях, затвердженому Мінекономіки.

12. Вагомого значення для виробництва органічної продукції набуває охорона земель, яка визначається система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

13. На землях сільськогосподарського призначення при виробництві органічної продукції забороняється та обмежується певна діяльність, оскільки це може негативно вплинути на подальший стан вирощуваної органічної продукції.

14. Процедура отримання сертифікату передбачає 8 етапів, починаючи від момента подачі заявки, закінчуючи отриманням сертифікату.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аграрне право України: підруч. / В. М. Єрмоленко,
О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк [та ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. Київ:
Юрінком Інтер, 2010. 608 с.

2. Аграрне право України: підручник / за ред. О. О. Погрібного. Київ:
Істина, 2007. 448 с.

3. Аграрне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл / В. П. Жушман,
В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та
А. М. Статівки. Харків: Право, 2010. 296 с.

4. Аграрне право: підручник / В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко,
І. М. Кульчій та ін.; за ред. А. М. Статівки. Харків: Право, 2018. 416 с.

5. Акманов С. С. Агрохолдинги в системе аграрных
правооотношений российских сельхозтоваропроизводителей. *Аграрное и
земельное право.* 2010. № 5 (65). С. 8-20.

6. Актуальні проблеми аграрного права України: теорія і практика:
монографія / А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко та ін. Харків:
Видавництво «ФІНН», 2010. 240 с.

7. Алексеев С. С. Собрание сочинений в 10 т. Т. 3: Проблемы теории
права: курс лекций. Москва: Статут, 2010. 495 с.

8. Алексеев С. С. Теория права. Москва: Изд-во БЕК, 1994. 320 с.

9. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної
України: актуальні проблеми юридичної теорії. Київ, 2007. С. 14.

10. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: навч. та наук.-практ.
посіб. Київ: Знання – Прес, 2002. С. 37-38.

11. Андрейцев В. І. Проблема удосконалення правового режиму
органічних земель сільськогосподарського призначення. *Правові засади
ведення органічного землеробства:* зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.). Харків: «Доміно», 2017. С. 3–5.

12. Архипов С. И. Субъект права: теоретическое исследование.
СПб.: Издательство Р. Асланова. «Юридический центр ПРЕСС», 2004. 469 с.

13. Барабаш А. Правовий режим земельних ділянок, наданих для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватним
власникам та користувачам. *Право України.* 2007. № 4. С. 111-114.

14. Бахуринська М. М. Правові проблеми органічного виробництва
сільськогосподарської продукції. *Правові засади ведення органічного
землеробства:* зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 – 30
верес. 2017 р.). Харків: Доміно, 2017. С. 21 – 26.

15. Безус Р. М. Формування організаційно-економічних засад розвиткувиробництва органічної продукції: дис. … докт. екон. наук. Житомир, 2015. 499 с. URL: http://znau.edu.ua/images/data2/nauka\_innovation
specializovana\_vchena\_rada/d\_14\_083\_02/bezus\_r\_m/%D0%94%D0%B8%D1%
81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F\_%D0%91
%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%20%D0%A0.%D0%9C..pdf (дата
звернення: 20.11.2017).

16. Берлач Н. А. Правове визначення органічного сільського
господарства в Україні. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні
і політичні науки. Київ, 2009. Вип. 46.

17. Білоусов Є. Ю. Принципи, напрями та механізми державної
підтримки розвитку органічного землеробства в Україні. *Молодий вчений.*2015. № 6 (21). С. 74-77.

18. Бобкова А. Г. Аграрне право: [конспект лекцій у схемах]. Донецьк:
ДонНУ, 2013. 244 с.

19. Болеба М. Проблеми та перспективи розвитку землеробства на
початку третього тисячоліття. *Пропозиція.* 2002. № 10. С. 30-32.

20. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод.,
допов. та СД) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2009. 1736.

21. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая
собственность. Москва, 1948. С. 13-39.

22. Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві /
під ред. М. К. Шикули. Київ: Оранта, 1998. 680 с.

23. Волков Г. А. Принципы земельного права России. *Экологическое
право.* 2005. № 2. С. 40.

24. Воробйова Т. Правові форми використання земельних ділянок для
вирощування кормів для худоби. *Підприємництво, господарство і право.*2018. № 9. С. 98-102.

25. Гавриш Н. С. Правовий режим ґрунтів в Україні: дис. … докт.
юрид. наук. Одеса, 2018. 432 с.

26. Гаєцька-Колотило Я. З., Ільків Н. В. Аграрне право України: навч.
посіб. Київ: Істина, 2008. 184 с.

27. Гафурова О. В. Сільськогосподарська діяльність

Конституція України: Науково-практичний коментар. Харків: Право; Київ: Концерн «Видавнчий дім» «ІнЮре», 2003. С. 82–88.

28. Гражданское право. Часть 1: учебник / под. ред. Ю. К. Толстого,
А. П. Сергеева. Москва: Издательство ТЕПС, 1996.

29. Гуменюк Г. Д., Баджурак О. В., Ляшенко О. К. Органічне
виробництво в світі – історія розвитку та сучасний стан. *Біоресурси і
природокористування.* 2010. Т. 2. № 3-4. С. 56-62.

30. Даниленко Б. В. Стратегія розпорядження землями
сільськогосподарського призначення державної власності. *Юридична
Україна.* 2018. № 7. С. 61-69.

31. Дейнега М. А. Органічне землеробство – умова сталого
природокористування: правове забезпечення. *Правові засади ведення
органічного землеробства:* зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків,
29 – 30 вересня 2017 р.). Харків: «Доміно», 2017. С. 51–55.

32. Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та
охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та
розпорядження ними: постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р.
№ 413. Офіційний вісник України. 2017. № 51. Ст. 1569.

33. Духно Н. А. К вопросу о понятии правовых принципов. Проблемы
экономики и управление на железнодорожном транспорте: матер. Второй
междунар. наук.-практ. конф. Ктев: КУЭТТ, 2007. Т. 1. С. 186.
35. Екологічне право України. Академічний курс: підруч. / за заг. ред.
Ю. С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. 848
с.

34. Екологічний стан ґрунтів України / [С. А. Балюк, В. В. Медведєв,
М. М. Мірошниченко та ін.]. Укр. геогр. журнал. 2012. № 2. С. 38-42.

35. Елисеев В. С. О содержании термина «сельскохозяйственный
товаропроизводитель». *Актуальні проблеми правового регулювання аграрних,
земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах
СНД:* матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 10-11 верес. 2010 р.).
Луцьк.: РВВ ЛНТУ, 2010. С. 97-102.

36. Еліна Редіх. Темні води емфітевзису. *Землевпорядний вісник.* 2018.
№ 6. С. 41-45.

37. Жариков Ю. Г. Земельное право России: учебник. Москва: Кнорус,
2006. 480 с.

38. Жмудінський В. П. Правові категорії суб’єктів аграрного права.
*Часопис Київського університету права.* 2017. № 1. С. 272-276.

39. Заєць О. І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: моногр.
Київ: ВПЦ «Київський університет», 2006. 197 с.

40. Заремба Ю. Юридична газета. 10 березня 2015 р. № 10-11 (456-
457).

41. Заставська Л. П. Право власності на землю в Україні (розвиток
та основні риси): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ: Ін-т державі і права
ім. В. М. Корецького НАН України, 2003.

42. Земельне право України: навч. посіб. / [І. І. Каракаш, В. Д. Сидор,
Т. Є. Харитонова та ін.]; за ред. І. І. Каракаша і Т. Є. Харитонової. Вид. 2-ге,
переробл. і допов. Одеса. Юридична література, 2017. 588 с.

43. Земельне право України: навчальний посібник / за заг. ред.
Мироненко В. П. Київ: Алерта, 2018. 350 с.

44. Земельне право України: підруч. / Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко, В.
В. Носік та ін.; за ред. В. В. Носіка. Київ: Видавничо-поліграфічний центр
«Київський університет», 2008. 511 с.

45. Земельне право України: підручник /за ред. Погрібного О. О.,
Каракаша І. І. Київ: Істина, 2003. 448 с.

46. Земельне право: підруч. / М. В. Шульга, Н. О. Багай, В. І. Гордєєв
та ін.; за ред. М. В. Шульги. Харків: Право, 2013. 520 с.

47. Земельне право: підручник / Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко, В. В.
Носік та ін.; за ред. В. В. Носіка. Київ: Видавничо-поліграфічний центр
«Київський університет», 2008.

48. Земельне право: підручник / М. В. Шульга, Н. О. Багай,
В. І. Гордєєв та ін.; за ред. М. В. Шульги. Харків: Право, 2014.

49. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар. Вид.
шосте, допов. Харків: ТОВ «Одіссей», 2009. 624 с.

50. Земельное право России: учебник. / под. ред. Г. Е. Быстрова.
Москва: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 712 с.

51. *Землевпорядний вісник.* 2018. № 11. С. 11-12.

52. *Землевпорядний вісник.* 2018. № 12. С. 28.

53. *Землевпорядний вісник.* 2018. № 12. С. 30.

54. Землеробство. *Вікіпедія. Вільна енциклопедія.* URL:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%
D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.

55. Золотарьова Д. М. Деякі особливості використання земель для
органічного землеробства. *Правові засади ведення органічного землеробства:*зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.).
Харків: «Доміно», 2017. С. 68–70.

56. Іванюк А. П. Основи землеробства: навч. посіб. Львів: Камула,
2005. 256 с.

57. Ільків Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення:
теоретичні і практичні аспекти: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2008. 296 с.

58. Ільницька Н. В. Оренда земель сільськогосподарського
призначення: правової аспекти: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06.
Київ, 2001. 24 с.

59. Каракаш І. І. Органічне землеробство та перспективи його розвиток
в Україні. *Правові засади ведення органічного землеробства:* зб. матер.
міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.). Харків:
«Доміно», 2017. С. 80–84.

60. Каракаш І. І. Право власності на природні об’єкти та їх ресурси в
Україні: монографія. Одеса: Юридична література, 2017. 438 с.

61. Кисіль В І. Біологічне землеробство в Україні: проблеми і
перспективи: монографія. Харків: Штрих, 2000. 161.

62. Класифікація видів цільового призначення земель: наказ
Державного комітету із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548.

63. Книш В. В. Принципи земельного права України : автореф. дис ...
канд. юрид. наук. Київ, 2006. 20 с.

64. Коваленко Т. О., Марченко С. І. Правове регулювання
господарської діяльності в агропромисловому комплексі України:
навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 296 с.

65. Ковальчук Т. Г. Щодо правового регулювання оцінки придатності
земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції. *Правові засади
ведення органічного землеробства:* зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.). Харків: «Доміно», 2017. С. 105-106.

66. Кодекс Аліментаріус.

67. Колегов М. Г. Условия и факторы производства органической
продукции растениеводства в Республике Коми: автореф. … канд. экон. наук:
08.00.05. Сыктывкар, 2005. 22 с.

68. Колодій А. М. Принципи права України. Київ: Юрінком Інтер,
1998. 208 с.

69. Коломійцева Д. М. Правове регулювання державної політики у
сфері виробництва та реалізації органічної сільськогосподарської продукції
та сировини. *Правові засади ведення органічного землеробства:* зб. матер.
міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.). Харків:
«Доміно», 2017. С. 110-114.

70. Кондратьєва К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в
сфері сільськогосподарського виробництва в Україні: дис. … канд.. юрид.
наук: 12.00.06. Київ, 2013. 217 с.

71. Костицький В. В. Екологія перехідного періоду: держава, право,
екологія (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного
середовища в Україні) [2-ге вид.]. Київ: Український інформаційно-правовий
центр, 2001. 390 с.

72. Костяшкін І. О. Правове забезпечення органічного землеробства в
умовах сталого розвитку. *Правові засади ведення органічного землеробства:*зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.).
Харків: «Доміно», 2017. С. 122–126.

73. Костяшкін І. О. Правові аспекти забезпечення балансу інтересів у
відносинах власності на землю. *Актуальні проблеми юридичної науки:* зб. тез
Міжнар. наук. конф. «Сімнадцяті осінні юридичні читання»
(м. Хмельницький, 19 – 20 жовтня 2018 р.). у 2-х ч. Хмельницький:
Хмельницький університет управління та права, 2018. Частина друга. С. 186–
188.

74. Кравець Н. В. Екологізація аграрного виробництва як принцип
аграрного права: автореф. дис.. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук:
12.00.06. Харків, 2014.

75. Кравчук В. М. Теорія держави і права. *Проблеми теорії держави і
права:* навч. посіб. 3-тє вид., змін. і доп. Тернопіль: Карт-бланш, 2002. 247 с.

76. Краснова М. В. Органічне землеробство – спосіб правового
забезпечення екологічної безпеки природокористування. *Правові засади
ведення органічного землеробства:* зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.). Харків: «Доміно», 2017. С. 126–130.

77. Крассов О. И. Земельное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп.
Москва: Юрист, 2004. 671 с.

78. Крупка Ю. М. Аграрне право України: навч. посіб. / за наук. ред.
Н. Р. Малишевої. Київ: Університет «Україна», 2006. 160 с.

79. Куктаренко Н. Я. Розвиток органічного сільського господарства в
агропродовольчій системі України: автореф. дис. … канд. екон. наук.
Чернівці, 2015. 20 с. URL: http://specrada.chnu.edu.ua
/res//specrada/12/kutarenko.pdf (дата звернення: 20.11.2017).

80. Кулинич П. Ринок сільськогосподарських земель в Україні: чи
зможе він функціонувати на праві оренди. Юридичний журнал. 2014. № 4–5
(142-143). С. 49–53.

81. Кулинич П. Ф. Виробництво органічної та екологічно чистої
сільськогосподарської продукції: земельно-правові аспекти. *Держава і право.
Юридичні і політичні науки.* Вип. 43. Київ: Інститут держави і права НАН
України, 2009. С. 414–420.

82. Кулинич П. Ф. Екологічні імперативи в системі правової охорони
сільськогосподарських земель України. *Право України.* 2011. № 2. . 140-147.

83. Курман Т. В., Туєва О. М. Щодо поняття та змісту екологізації
аграрного виробництва. Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і
природокористування України: серія «Право» / гол. ред. Д. О. Мельничук,
2012. Вип. 173. Ч. 2.

84. Куцевич О. П. Правові питання консолідації земель в Україні:
дис. … канд. юрид. наук; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ, 2014. 188
с.

85. Лившиц Р. З. Теория права: учебник. Москва: БЕК, 1994. 224 с.
95. Лисенков С. Л., Коваль О. А. Принципи права та їх відображення в
Конституції України. *Науковий вісник Української академії внутрішніх
справ.* 1999. № 2. С. 20.

86. Лісова Т. В., Шарапова С. В. Якісний стан ґрунтів – основа
органічного землеробства. *Правові засади ведення органічного землеробства:*зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.).
Харків: «Доміно», 2017. С. 146–149.

87. Марченко С. І. Організаційно-правові питання товарного
сільськогосподарського виробництва в Україні: автореф. дис. … канд.. юрид.
наук. Київ, 2008. 17 с.

88. Марчук В. І. Органічне землеробство як передумова ефективного
сільськогосподарського виробництва. С. 114-115.

89. Медведев В. В., Пліско І. В., Накісько С. Г., Тітенко Г. В.
Деградація ґрунтів у світі, досвід її попередження і подолання. Харків:
Стильна типографія, 2018. 168 с.

90. Мельник В. О. Правове регулювання органічного
сільськогосподарського виробництва в Україні: автореф. дис. на здоб. наук.
ступ. канд. юрид. наук. Київ, 2018. 21 с.

91. Постанова Донецького апеляційного господарського суду від 22
січня 2018 р. у справі № 905/1364/17.

92. Постанова Ради (ЄС) про органічне виробництво та маркування
органічних продуктів від 28.06.2007 р. № 834/2007 URL:
<http://organicstandard.com.ua/files/standards/ua/ec> /EU%20Reg\_834\_2007%20Organic%20Production\_UA.pdf.

93. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини: Закон України від 03.09.2013 р. № 425-VII. *Відомості
Верховної Ради України.* 2014. № 20–21. Ст. 721.

94. Про дитяче харчування: Закон України від 14.09.2006 р. № 142-V.
*Відомості Верховної Ради України.* 2006. № 44. Ст. 433.

95. Про добровільну сертифікацію земель (ґрунтів)
сільськогосподарського призначення: наказ Мінагрополітики України від

96. Про затвердження Детальних правил виробництва органічної
продукції (сировини) рослинного походження: пост. Кабінету Міністрів
України від 31.08.2016 р. № 587. *Офіційний вісник України.* 2016. № 71.
Ст. 2390.

97. Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з
деградацією земель та опустелюванням: розпорядження Кабінету Міністрів
України від 30.03.2016 р. № 271-р. *Урядовий кур’єр.* 29 квіт. 2016 р. № 82.

98. Про затвердження нормативів оптимального співвідношення
культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах:
пост. Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 р. № 164. Офіційний вісник
України. 2010. № 13. Ст. 613.

99. Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях
сільськогосподарського призначення: наказ Міністерства аграрної політики
від 26.02.2004 р. № 51. *Офіційний вісник України.* 2004. № 13. Ст. 922.

100. Про затвердження Положення про спеціальні сировинні зони для
виробництва сільськогосподарської продукції: пост. Кабінету Міністрів
України від 26.06.1996 р. № 679. URL: zakon3.rada.gov.ua (дата звернення:
01.07.2018).

101. Про затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини): пост. Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 р. № 505. *Офіційний вісник України.* 2016. № 65. Ст. 2196.

102. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV.
*Відомості Верховної Ради України.* 2003. № 36. Ст. 282.

103. Проект Закону України «Про збереження ґрунтів та охорону їх
родючості». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\_2?id=
&pf3516=1798&skl=9.

104. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про нормативи
якісного стану ґрунтів». URL: http://minagro.gov.ua/node/22918.
145. Про органічне виробництво і маркування органічних продуктів:
Директива ЄС від 28.06.2007 р. № 834/2007.

105. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва,
обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 10.07.2018 р.
№ 5448-д. *Голос України.* 01 серп. 2018 р. № 2496-VIII.

106. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 02.03.1995 р.
№ 86/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України.* 1995. № 14. Ст. 91.

107. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку
аграрного сектора економіки на період до 2021 року: розпорядження
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1437-р. *Офіційний вісник
України.* 2016. № 24. Ст. 960.

108. Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та
сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки: розпорядження
Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 664-р. *Офіційний вісник
України.* 2017. № 79. Ст. 2421.

109. Уркевич В. Ю. Про правове регулювання користування чужою
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. *Юридичний радник.*2009. № 2 (28). С. 7.

110. Уркевич В. Ю. Теоретичні проблеми правового регулювання
аграрних відносин. *Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних
відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення: монографія / за
ред. А. П. Гетьмана та В. Ю. Уркевича. Харків: Право, 2012. С. 105-153.*

111. Федорович В. Принципи земельного права України*. Вісник
Львівського університету*. *Серія юридична*. 2000*.* Вип*.* 36*.* С. 408–412.

112. Цилюрик Р. А. До питання про суб’єктний склад правовідносин у
сфері органічного землеробства. *Правові засади ведення органічного*
*землеробства:* міжнар. наук.-практ. конф. : 29-30 верес. 2017 р. / Нац.
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Доміно, 2017. С. 230–233.

113. Цилюрик Р. А. Органічне землеробство як елемент органічного
сільськогосподарського виробництва: теоретико-правові засади. *Порівняльноаналітичне право.* 2017. № 6. С. 180*–*183. URL: <http://www.pap.in.ua/6_2017/53.pdf>.

114. Шульга М. В. Правовые основы использования земель для
ведения органического земледелия в Украине. *Приоритетные направления
развития экологического, земельного и аграрного права:* матер. Респ.
«Круглого» стола, приуроч. к юбилею проф. Т. И. Макаровой (г. Минск, 30
марта 2017 г.). Минск: Изд. центр БГУ, 2017. С. 70.