|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів Українивід 9 грудня 2015 р. № 1029 |
|  | (в редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р. № \_\_\_\_) |

**Порядок**

**верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів**

**і декларацій про походження товару з України**

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення митними органами верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження товару з України (далі – сертифікати), виданих уповноваженими на це органами або організаціями, і декларацій про походження товару з України, оформлених підприємством-виробником та/або експортером товару (далі – декларації).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в міжнародних договорах України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (далі – міжнародні договори), та в [Митному кодексі України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17).

3. Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів і декларацій здійснюється митними органами на підставі запиту митного органу країни ввезення товару, який надійшов до Держмитслужби, або відповідно до
статей 3371 та 345 глави 49 розділу XI Митного кодексу України.

4. У разі якщо в запиті митного органу країни ввезення товару недостатньо відомостей для здійснення верифікації (перевірки достовірності), Держмитслужба надсилає такому органу повідомлення про необхідність надання додаткової інформації.

5. Верифікація (перевірка достовірності) здійснюється митницею, що видала сертифікат або у зоні діяльності якої знаходиться уповноважена на це організація або підприємство-виробник та/або експортер товару, яке оформило декларацію. Якщо експортер не є виробником товару, до верифікації (перевірки достовірності) залучається митниця, у зоні діяльності якої розміщено виробництво товару.

6. Верифікація (перевірка достовірності) здійснюється з метою визначення автентичності (справжності) сертифіката і декларації та достовірності відомостей, що містяться в них, шляхом:

1) отримання підтвердження видачі сертифіката уповноваженими на це органами або організаціями або оформлення декларації підприємством-виробником та/або експортером товару;

2) перевірки відповідності інформації, зазначеної у сертифікаті або декларації, інформації, наявній в уповноваженого органу, що видав сертифікат, або отриманій від уповноваженої на це організації або підприємства-виробника та/або експортера товару;

3) проведення у разі потреби в установленому порядку експертизи бланка сертифіката, відбитка печатки та підпису відповідної посадової особи уповноважених органу або організації, які видали такий сертифікат.

7. Перевірка достовірності відомостей, що містяться в сертифікаті або в декларації, здійснюється шляхом:

1. проведення перевірки товару, зазначеного у сертифікаті або декларації, на відповідність вимогам, установленим міжнародними договорами;
2. визначення критерію достатньої переробки;

3) порівняння інформації, яка міститься в сертифікаті або в декларації, з інформацією, зазначеною в зовнішньоекономічному договорі (контракті), комерційних та транспортних документах.

8. У разі потреби митниці проводять у порядку, встановленому законом, безпосередньо на підприємствах перевірку виробництва ними товарів та первинної документації, пов’язаної з таким виробництвом.

9. Результати верифікації (перевірки достовірності) оформлюються митницею довідкою за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

10. Про результати верифікації (перевірки достовірності) митниця інформує Держмитслужбу у строки, що не перевищують:

60 календарних днів з дня надходження до митниці запиту від Держмитслужби – у разі верифікації (перевірки достовірності) сертифіката, виданого уповноваженою на це організацією;

90 календарних днів з дня надходження до митниці запиту від Держмитслужби – у разі верифікації (перевірки достовірності) сертифіката, виданого уповноваженим на це органом або декларацій;

5 календарних днів з дня формування митницею довідки про результати верифікації (перевірки достовірності), здійсненої відповідно до статей 3371 та 345 глави 49 розділу XI Митного кодексу України.

Зазначені строки можуть бути продовжені за рішенням керівника митниці, але не більше ніж на 15 календарних днів.

11. У разі виявлення підробки (фальсифікації) сертифіката, виданого уповноваженим органом або організацією, або декларації, недостовірності даних, внесених до такого сертифіката або декларації, порушення вимог, встановлених міжнародними договорами, митниця повідомляє уповноваженій організації та підприємству-виробнику та/або експортеру товару про виявлені порушення.

Сертифікат, що містить недостовірні дані, підлягає анулюванню уповноваженим органом або організацією, якими видано такий сертифікат.

12. Держмитслужба повідомляє митному органу країни ввезення товару про результати верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій, здійсненої на підставі запиту, у найкоротший строк, але не більше шести місяців з дня надіслання такого запиту, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Після надходження інформації про виявлення підробки (фальсифікації) сертифіката або декларації, недостовірності даних, внесених до сертифіката або декларації, порушення вимог, встановлених міжнародними договорами, чи анулювання сертифіката за результатами верифікації (перевірки достовірності), здійсненої відповідно до статей 3371 та 345 глави 49 розділу XI Митного кодексу України, Держмитслужба повідомляє у найкоротший строк про таке митний орган країни ввезення товару.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_