**ПИТАННЯ/  
щодо внутрішньо-переміщених осіб**

**Гаряча лінія ГО «Право на захист» 099- 507-50-90, 068-507-50-90**

**Запитання 1:** **Чи є декларація з сімейним лікарем медичним документом, який передбачений п.4 постанови КМУ № 509, підтвердженням фактичного місця проживання ВПО?**

**Відповідь:**

Відповідно до абзацу третього пункту 7 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» доказами, що підтверджують факт проживання особи на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, визначених[статтею 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5)цього Закону, можуть бути:…**медичні документи**, фотографії, відеозаписи тощо.

Згідно з пунктом 3 Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ України 19.03.2018  № 503, термін «Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» (далі ― Декларація) означає документ, **що підтверджує волевиявлення пацієнта** (його законного представника) про вибір лікаря, який надаватиме йому первинну медичну допомогу (далі — ПМД).

Положеннями пункту першого розділу другого цього ж Порядку встановлено, що пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, **незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта.**

Разом з цим, у пункті 1.11 самої Декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, зазначається **адреса для надання ПМД за місцем проживання (перебування) та листування**.

Одночасно, згідно з пунктами 7, 8 Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України 19.03.2018  № 504,ПМД надається під час особистого прийому пацієнта **за місцем надання ПМД**. Місцем надання ПМД може бути:

* за рішенням лікаря з надання ПМД — **місце проживання (перебування) пацієнта;**
* за рішенням лікаря — з **використанням засобів телекомунікації;**
* **окрема будівля чи приміщення, що належать надавачу ПМД** на праві власності, праві оренди чи на інших підставах, не заборонених законодавством, відповідно до переліку місць провадження господарської діяльності, зазначених в отриманій надавачем ПМД ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Таким чином, якщо згідно з представленоюДекларацією про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, місцем надання первинної медичної допомоги вказано населений пункт ― адміністративно-територіальну одиницю, на території якої проводяться бойові дії та яка визначена в [переліку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-%D1%80#n9), затвердженому розпорядженням КМУ від 06.03.2022 р. № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка, то така Декларація є документом (доказом), що підтверджує факт проживання переміщеної особи на цій території і є підставою для надання такій особі статусу внутрішньо переміщеної особи.

**Запитання 2:** **Постійне місце проживання особи зареєстроване на території громади (в житловому будинку сестри), але довгий час особа живе в Києві (там працює, знімає житло), а з початку війни повернулася в громаду. Чи має така особа право зареєструватися як ВПО та отримувати виплати?**

**Відповідь:**

Згідно з пунктом 2 статті 4 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи **є проживання на території, де виникли обставини** *(збройний конфлікт, тимчасова окупація, повсюдні прояви насильства, порушень прав людини та надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру),* **зазначені**[**в статті 1**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5)**цього Закону, на момент їх виникнення.**

Згідно з пунктом 1 статті 1 цього ж Закону **внутрішньо переміщеною особою є громадянин України,** іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, **яку змусили залишити або покинути своє місце проживання** у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Адресою покинутого місця проживання внутрішньо переміщеної особи в розумінні цього Закону визнається **адреса місця проживання особи на момент виникнення обставин**, зазначених у частині першій цієї статті.

Положеннями статті 29 Цивільного кодексу України визначено, що **місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона** **проживає постійно або тимчасово (***п.1 ст 29***)**. **Фізична особа може мати кілька місць проживання (***п.6 ст 29***).** У такому випадку правове значення має встановлення тієї обставини, **у якому з цих місць проживання вона проживала на момент виникнення обставин**, зазначених у частині першій статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Згідно з абзацом третім пункту 7 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» **доказами, що підтверджують факт проживання особи на території адміністративно-територіальної одиниці**, **з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, визначених**[статтею 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5)цього Закону, можуть бути:

* трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності (за наявності)
* **документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно**
* **медичні документи, фотографії, відеозаписи тощо.**

Крім цього, відповідно до пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 р. № 509, **на отримання довідки мають право особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи**:

* перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;
* сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV кв 2021 р. або за 2021 р. на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.

Таким чином, за наявності доказів, що підтверджують один із наступних фактів:

1) факт проживання особи на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, визначених[статтею 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5) Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

2) факт постійної роботи чи перебування особи на обліку, як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, визначених[статтею 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5) Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

3) факт сплати особою (або за сплати за особу роботодавцем) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV кв 2021 р. або за 2021 р. на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, визначених[статтею 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5) Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

**то така особа може бути взятою на облік внутрішньо переміщеної особи.**

**Запитання 3: Чи є підставою для відмови у видачі довідки ПВО дитині, в якої немає довідки про реєстрацію місця проживання до свідоцтва про народження. Реєстрація матері, як правило, підтверджується штампом в паспорті. Мова про дітей до 14 років**

**Відповідь:**

Відсутність довідки про реєстрації місця проживання для неповнолітньої дитини до свідоцтва про її народження НЕ є ПІДСТАВОЮ для відмови неповнолітній дитині у наданні їй статусу тимчасово переміщеної особи.

Так, відповідно до частини першої статті 1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» **внутрішньо переміщеною особою є громадянин України**, іноземець або особа без громадянства, **яка перебуває на території України на законних підставах** та має право на постійне проживання в Україні, **яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації,** повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

**На неповнолітню дитину**, як громадянина України, **поширюються усі права, передбачені Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб**», оскільки громадянство України дитиною може бути набутим за народженням відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про громадянство України».

На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом Президента України від 24.02.2022 р. [№ 64](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022) “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану **перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в**[**переліку**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-%D1%80#n9)**,** затвердженому розпорядженням КМУ від 06.03.2022 р. № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка”.

Адресою покинутого місця проживання внутрішньо переміщеної особи (у т.ч. і неповнолітньої дитини) в розумінні цього Закону **визнається адреса місця проживання особи на момент виникнення обставин**, зазначених у частині першій цієї статті *(частина друга статті 1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).*

Для отримання довідки внутрішньо переміщеної особи **малолітня дитина** **звертається через законного представника** із заявою про взяття на облік за формою згідно [додатком 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#n351)  до постанови КМУ від 01.10.2014 р. №509 до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад *(абзац перший пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, постанова КМУ від 01.10.2014 р. № 509).*

Згідно з частиною першою статті 242 Цивільного кодексу України **законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей є їх батьки** (усиновлювачі).

Положеннями статті 29 Цивільного кодексу України визначено, що місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона **проживає постійно або тимчасово (***п.1 ст. 29***)**. **Фізична особа може мати кілька місць проживання (***п.6 ст. 29***).** У такому випадку правове значення має встановлення тієї обставини, **у якому з цих місць проживання вона проживала на момент виникнення обставин**, зазначених у частині першій статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Згідно з абзацом третім пункту 7 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» **доказами, що підтверджують факт проживання особи (у т.ч. малолітньої дитини) на території адміністративно-територіальної одиниці**, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, визначених[статтею 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5)цього Закону, можуть бути:

* трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності (за наявності)
* **документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно**
* **медичні документи, фотографії, відеозаписи тощо.**

**Якщо в документі є відмітка про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України або в районі збройного конфлікту**, довідка внутрішньо переміщеної особи або відмова у видачі довідки (із зазначенням причин та підписана керівником уповноваженого органу) видається заявнику в день подачі заяви *(пункт 8 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 р. № 509)*.

**Якщо в документі немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у**[**статті 1**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5)**Закону,** заявник (у т. ч. від імені законного представника малолітньої дитини) надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення *(абзац другий п. 4 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 р. № 509)*.

Такими доказами можуть бути:

* військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;
* трудова книжка із записами про трудову діяльність;
* документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
* свідоцтво про базову загальну середню освіту;
* атестат про повну загальну середню освіту;
* документ про професійно-технічну освіту;
* документ про вищу освіту (науковий ступінь);
* довідка з місця навчання;
* рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
* медичні документи;
* фотографії;
* відеозаписи тощо.

Тобто, у випадку відсутності у малолітньої дитини документів, які б підтверджували реєстрацію цієї малолітньої дитини (яка має ознаки внутрішньо переміщеної особи відповідно до визначення, передбаченого у статті 1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб») місцяпроживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої перемістилася малолітня дитини і територія якої визначена в [переліку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-%D1%80#n9), затвердженому розпорядженням КМУ від 06.03.2022 р. № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка”, законні представники такої малолітньої дитини (батьки) надають докази, що підтверджують факт проживання їх дитини на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення

**Запитання 4. Дитина працює в м.Київ. На даний час повернулась до батьків, де прописана, чи буде вона вважатися внутрішньо переміщеною особою?**

**Відповідь:**

Згідно з пунктом 2 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли обставини *(збройний конфлікт, тимчасова окупація, повсюдні прояви насильства, порушень прав людини та надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру),* зазначені [в статті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5) цього Закону, на момент їх виникнення.

Згідно з пунктом 1 статті 1 цього ж Закону внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Адресою покинутого місця проживання внутрішньо переміщеної особи в розумінні цього Закону визнається адреса місця проживання особи на момент виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті.

Положеннями статті 29 Цивільного кодексу України визначено, що місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово (п.1 ст 29). Фізична особа може мати кілька місць проживання (п.6 ст. 29). У такому випадку правове значення має встановлення тієї обставини, у якому з цих місць проживання вона проживала на момент виникнення обставин, зазначених у частині першій статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Згідно з абзацом третім пункту 7 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» доказами, що підтверджують факт проживання особи на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, визначених[статтею 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5)цього Закону, можуть бути трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності (за наявності), медичні документи, фотографії, відеозаписи тощо.

Крім цього, відповідно до пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  
від 1 жовтня 2014 р. № 509, на отримання довідки мають право особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:

* перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;
* сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.

Таким чином, за наявності вищевказаних доказів, що підтверджують факт проживання або роботу (сплату єдиного внеску) особи на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, визначених [у статті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5) Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», особа може бути взятою на облік внутрішньо переміщеної особи.

**Запитання 5. Чи має відповідно до постанови КМУ від 19.03.2022 №333 право на компенсацію власник житлового будинку, розміщеного в Рівненській області, який прийняв на безоплатній основі переміщених осіб? Власник житлового будинку зареєстрований в м. Київ. та переїхав у власне житло після початку військових дій. Чи має право даний власник на отримання довідки ВПО?**

**Відповідь:**

**1. Щодо права на отримання довідки ВПО.** Відповідно до пункту 2 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли обставини (збройний конфлікт, тимчасова окупація, повсюдні прояви насильства, порушень прав людини та надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру), зазначені [в статті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5) цього Закону, на момент їх виникнення.

Згідно з пунктом 1 статті 1 цього ж Закону внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Адресою покинутого місця проживання внутрішньо переміщеної особи в розумінні цього Закону визнається адреса місця проживання особи на момент виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті.

Положеннями статті 29 Цивільного кодексу України визначено, що місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово (п.1 ст 29). Фізична особа може мати кілька місць проживання (п.6 ст 29). У такому випадку правове значення має встановлення тієї обставини, у якому з цих місць проживання вона проживала на момент виникнення обставин, зазначених у частині першій статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Згідно з абзацом третім пункту 7 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» доказами, що підтверджують факт проживання особи на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, визначених[статтею 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5)цього Закону, можуть бути:

* трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності (за наявності)
* документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно
* медичні документи, фотографії, відеозаписи тощо.

Крім цього, відповідно до пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 р. № 509, на отримання довідки мають право особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:

* перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;
* сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.

Таким чином, за наявності вищевказаних доказів, що підтверджують факт проживання або роботу (сплату єдиного внеску) особи на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, визначених[статтею 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5) Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», особа може бути взятою на облік внутрішньо переміщеної особи.

**Щодо отримання компенсації.** Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в т. ч. на оплату житлово-комунальних послуг, врегульовано постановою КМУ від 19.03.2022 р. № 333 (далі – Порядок).

Зокрема, відповідно до пункту 2 цього Порядку компенсація надається фізичним особам — громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду (далі — власники жилих приміщень) і безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат, пов'язаних з таким розміщенням.

Поняття житла визначено в статті 379 Цивільного кодексу України. Житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них. Статтею 380 цього кодексу врегульовано поняття житлового будинку, як об'єкта права власності. Так, житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

Зміст приватного житлового фонду визначений статтею 5 Житлового кодексу України. Зокрема, до приватного житлового фонду відносяться жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності.

Таким чином, для отримання права на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, особа має бути власником (на праві приватної власності) спорудженого з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами житлового будинку, квартири, іншого жилого приміщення, призначеного та придатного для постійного або тимчасового проживання в них. Місце проживання чи реєстрації самого власника на таке право не впливають.

**Запитання 6. Чи особи, які залишили окуповані території в 2014 році, мають такі самі права, як переміщені після 24 лютого 2022 року?**

**Відповідь:**

Згідно із статтею 1  Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» **внутрішньо переміщеною особою є громадянин України**, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, **яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті** або з метою уникнення негативних наслідків **збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини** та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Відповідно до пункту 1 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 р. № 509, **документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є довідка**. Підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли обставини, зазначені [в статті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5) цього Закону, на момент їх виникнення.

Таким чином, якщо у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 р. [№ 64](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022) особа **змушена була залишити або покинути своє місце проживання у результаті** або з метою уникнення негативних наслідків **збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини,** то така особа **є внутрішньо переміщеною** при дотриманні інших вимог статті 1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та на неї розповсюджуються всі права і свободи внутрішньо переміщених осіб.

Одночасно, для актуалізації даних та отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам згідно з постановою КМУ від 20.03.2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», особам, які вже мали статус внутрішньо переміщених осіб, варто здійснити перереєстрацію такого статусу згідно з оновленим Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою КМУ від 01.10 2014 р. № 509.

За повідомленням Міністра соціальної політики України М. Лазебної, допомогу автоматично, без додаткового звернення, отримають також внутрішньо переміщені особи, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505.

«До мене були запитання, а що з тими людьми, які є «повторними» переселенцями, і змушені кидати свої домівки вдруге? Це люди, які вперше переїхали через бойові дії та окупацію Росією частини України протягом попередніх років, починаючи з 2014 року. Частина з них побудувала нове життя в Харкові, Бучі, Сумах, Ірпені, та інших містах які зараз опинились під вогнем ворога. І тепер ці люди переміщуються знову в безпечні місця. Відповідаю: безумовно, вони також отримають допомогу на проживання, ми це передбачили в рішенні Уряду», – прокоментувала Марина Лазебна.

<https://business.rayon.in.ua/news/499348-vnutrishno-peremishcheni-osobi-otrimayut-po-2-abo-3-tisyachi-griven-dopomogi-na-prozhivannya>

**Запитання 7. Жінка з чоловіком прибули з м. Ірпінь у власне житло в Рівненській області** *(право приватної власності на чоловіку),* **в якому зареєстровані. Дружина працювала офіційно в закладі освіти, трудової книжки та довідки з місця роботи не має, надає форму довідки ОК-5, про сплату ЄСВ за 2021 рік. Чи можна за цими документами видати довідку ВПО.**

**Відповідь:**

Згідно з пунктом 2 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли обставини (збройний конфлікт, тимчасова окупація, повсюдні прояви насильства, порушень прав людини та надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру), зазначені [в статті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5) цього Закону, на момент їх виникнення.

Згідно з пунктом 1 статті 1 цього ж Закону внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Адресою покинутого місця проживання внутрішньо переміщеної особи в розумінні цього Закону визнається адреса місця проживання особи на момент виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті.

Положеннями статті 29 Цивільного кодексу України визначено, що **місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово (п.1 ст 29). Фізична особа може мати кілька місць проживання (п.6 ст 29).** У такому випадку правове значення має встановлення тієї обставини, **у якому з цих місць проживання вона проживала на момент виникнення обставин,** зазначених у частині першій статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Згідно з абзацом третім пункту 7 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» доказами, що підтверджують факт проживання особи на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, визначених[статтею 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5)цього Закону, можуть бути:

* трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності (за наявності)
* документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно
* медичні документи, фотографії, відеозаписи **тощо.**

Крім цього, відповідно до пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 р. № 509, на отримання довідки мають право особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:

* перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;
* сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.

**Довідки ОК**-**5** — це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб. **Довідка** формується за будь-який період, починаючи з 2000 р., та містить, зокрема, дані щодо страхувальників, суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків застрахованої особи.

Відповідно до пункту 10 статті 1 Закону України «**Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування**» страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно до цього Закону зобов'язані сплачувати єдиний внесок.

Таким чином, наявність Довідки ОК-5 може бути підтвердженням роботи особи, яка претендує на надання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, на території, де виникли обставини (збройний конфлікт, тимчасова окупація, повсюдні прояви насильства, порушень прав людини та надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру), зазначені [в статті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5) цього Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, на момент їх виникнення, та може підставою для взяття такої особи на облік внутрішньо переміщеної особи.

**Запитання 8: Відповідно до постанови КМУ від 19.03.2022 № 333 власник має право на компенсацію. Однак з якого часу рахувати компенсацію, з дати коли отримали доступ до електронного реєстру, тобто 30-31.03. чи з дати прибуття ВПО до громади, але не раніше 01.03, адже постанова надає право на компенсацію за відповідний місяць.**

**Відповідь:**

Компенсації витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщених осіб, **надаються виключно для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат**, пов'язаних з таким розміщенням.

Відповідно до пункту 4 Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 19.03.2022 р. № 333, **заява** на отримання компенсації витрат **подається** власником жилого приміщення **не пізніше наступного дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб** **при умові обов’язкового попереднього внесення ними відомостей** щодо приміщень приватного житлового фонду, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, **до веб-ресурсу “Прихисток”.**

Сума компенсації розраховується **з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення** внутрішньо переміщеної особи (далі — людино-день), **з дня розміщення** внутрішньо переміщених осіб, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення внутрішньо переміщеної особи у відповідному жилому приміщенні.

Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживали у жилому приміщенні власника, в кожний день місяця.

Ураховуючи викладене вище, датою, з якої нараховується компенсація, є день подання заяви до відповідного виконавчого комітету сільської, селищної чи міської ради *(п. 4 Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 19.03.2022 р. № 333)*, оскільки витрати на утримання відповідного помешкання виникають з дати ФАКТИЧНОГО заселення внутрішньо переміщених осіб, а не з дати внесення відомостей до реєстру. Розрахунок вартості компенсації здійснюється з розрахунку прожитих людино-днів.

Дата фізичного доступу посадової особи ОМС до електронного реєстру (дата внесення відомостей) юридичного значення не має.

**Запитання 9: Чи можуть отримати компенсації власники відповідно до КМУ від 19.03.2022 № 333, якщо вони розмістили ВПО в будинках, які не введено в експлуатацію?**

**Відповідь:**

Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в т. ч. на оплату житлово-комунальних послуг, врегульовано постановою КМУ від 19.03.2022 р. № 333. Зокрема, відповідно до пункту 2 цього Порядку компенсація надається фізичним особам — громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду (далі — власники жилих приміщень) і безоплатно розміщували в цих приміщеннях згаданих у пункті 1 цього Порядку внутрішньо переміщених осіб, для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат, пов'язаних з таким розміщенням.

Поняття житла визначено в статті 379 Цивільного кодексу України. Житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них. Статтею 380 цього кодексу врегульовано поняття житлового будинку, як об'єкта права власності. Так, житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

Зміст приватного житлового фонду визначений статтею 5 Житлового кодексу України. Зокрема, до приватного житлового фонду відносяться жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності.

Таким чином, для отримання права на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, особа **має бути власником** *(на праві приватної власності)* **спорудженого з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами житлового будинку, квартири, іншого жилого приміщення, призначеного та придатного для постійного або тимчасового проживання в них**.

**Приміщення, що не введені в експлуатацію з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами та не посвідчені документами, що встановлюють приватну власність на них, не можуть вважатися жилими приміщеннями приватного житлового фонду для отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.**

**Запитання 10: Право на компенсацію витрат за розміщення ВПО мають власники житлових приміщень. Що робити, якщо люди вступили в спадщину, але право власності ще не оформили?**

**Відповідь:**

Порядок регулювання спадкового права врегульовано книгою шостою Цивільного кодексу України, зокрема главами 84-90.

Під поняттям **спадкування** **є перехід прав та обов'язків** (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. **Часом відкриття спадщини є день смерті особи** або день, з якого вона оголошується померлою ([частина третя статті 46](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n276) цього Кодексу). **Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини**. **Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.**

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація, зобов’язаний звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах - до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на таке майно. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.

**Таким чином, за наявності у особи свідоцтва про право на спадщину чи іншого документу, що засвідчує право особи на спадкування (довідка нотаріуса), така особа має право на звернення для отримання компенсацію витрат за розміщення ВПО.**