АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

**до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів»**

**І. Визначення проблеми**

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2021 р. № 94
(далі – постанова № 94) Урядом України прийнято рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів і затверджено Порядок функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів (далі – Національний центр). Постановою № 94 визначено суб’єктів і покладено на них функції в рамках забезпечення функціонування Національного центру.

З введенням в дію Закону України «Про публічні електронні реєстри» та внесеними змінами до Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» (далі – Закон) встановлено визначення Національного центру як організованої сукупності об’єктів, створених з метою забезпечення надійності та безперебійності роботи державних інформаційних ресурсів, кіберзахисту, зберігання національних електронних інформаційних ресурсів, резервного копіювання інформації та відомостей національних електронних інформаційних ресурсів державних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів, підприємств, установ та організацій. При цьому частиною шостою статті 8 Закону встановлено на законодавчому рівні перелік завдань, які забезпечує Національний центр, а саме:

1) безперервність роботи відповідного національного електронного інформаційного ресурсу, резервного копіювання інформації та відомостей національного електронного інформаційного ресурсу через єдині основний і резервний захищені центри обробки даних (дата-центри), призначені для обробки національних електронних інформаційних ресурсів, резервного копіювання національних електронних інформаційних ресурсів;

2) надійне функціонування серверного обладнання, системи зберігання даних, активного мережевого обладнання, архітектурно-технічних рішень щодо резервного копіювання й дублювання інформаційних систем, постійно працюючої інженерної інфраструктури;

3) здійснення обов’язкового контролю за статистичними даними роботи з фізичного захисту об’єктів, системи управління та моніторингу інформаційних систем, комплексу організаційних заходів;

4) розроблення, створення (побудову), модернізацію, розвиток, впровадження та супроводження програмного забезпечення інформаційної системи (платформи) для побудови та ведення реєстрів;

5) переміщення протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення чи скасування резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів до електронних комунікаційних мереж закордонних дипломатичних установ України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 1 Закону національні електронні інформаційні ресурси – систематизовані електронні інформаційні ресурси, які містять інформацію незалежно від виду, змісту, форми, часу і місця її створення (включаючи публічну інформацію, державні інформаційні ресурси та іншу інформацію), призначену для задоволення життєво важливих суспільних потреб громадянина, особи, суспільства і держави. Під електронними інформаційними ресурсами слід розуміти будь-яку інформацію, що створена, записана, оброблена або збережена у цифровій чи іншій нематеріальній формі за допомогою електронних, магнітних, електромагнітних, оптичних, технічних, програмних або інших засобів.

Відповідно до частини шостої статті 8 Закону органи державної влади, військові формування, утворені відповідно до законів України, підприємства, установи та організації зобов’язані з метою усунення можливих наслідків кіберінцидентів та кібератак створювати резервні копії національних електронних інформаційних ресурсів, що перебувають у їх володінні або розпорядженні та є критичними для їх сталого функціонування, та передавати їх на зберігання до Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, крім тих, передання яких обмежено законодавством.

З настанням військової агресії російської федерації проти України значно підвищилася загроза військового (фізичного) та кібернетичного характеру впливу відносно цілісності національних електронних інформаційних ресурсів, які включають публічні електронні реєстри, бази даних державних органів, відповідні електронні переліки, таблиці, збірники, архіви та інші електронні інформаційні ресурси.

При цьому під загрозою фізичного пошкодження або знищення знаходяться інформаційно-комунікаційні (автоматизовані) системи, які забезпечують обробку державних електронних інформаційних ресурсів, а також забезпечують збереження національних електронних інформаційних ресурсів у державному органі. Тому вихід з ладу інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) систем державного органу, втрата, пошкодження або видалення інформації, національних електронних інформаційних ресурсів, які є критичними для сталого функціонування державного органу, може призвести до негативних і непередбачуваних наслідків щодо його діяльності та втрати можливості у наданні державним органом адміністративних послуг громадянам.

Отже, прийняття акта дозволить реалізувати завдання щодо створення резервних копії національних електронних інформаційних ресурсів, що перебувають у володінні або розпорядженні органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до законів України, підприємств, установ та організацій та є критичними для їх сталого функціонування, а також передання їх на зберігання до Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, крім тих, передання яких обмежено законодавством.

З метою унормування питання щодо подальшого забезпечення функціонування Національного центру після завершення терміну дії експериментального проєкту, затвердженого постановою № 94, Адміністрацією Держспецзв’язку підготовлено проєкт Порядку функціонування Національного

центру резервування державних інформаційних ресурсів. Зазначений Порядок і Порядок передачі, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів пропонується затвердити постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів» (далі – проєкт постанови).

Проєкт постанови розроблено на виконання підпункту 1 пункту 4 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні електронні реєстри», частини шостої статті 8 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» та пункту 1.4 Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 15 березня 2022 р. № 2130-ІХ «Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів».

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Групи (підгрупи) | Так | Ні |
| Громадяни | - | + |
| Держава | + | - |
| Суб’єкти господарювання,  | + | - |
| у тому числі суб’єкти малого підприємництва | - | + |

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативно-правового врегулювання.

**ІІ. Цілі державного регулювання**

Цілями державного регулювання є визначення:

1. механізму функціонування Національного центру;
2. переліку користувачів і суб’єктів Національного центру із зазначенням їх функцій;
3. об’єктів і структури Національного центру;
4. порядку обробки інформації у Національному центрі;
5. механізму передачі користувачами резервних копій національних

електронних інформаційних ресурсів на зберігання до Національного центру, крім тих, передання яких обмежено законодавством, а також порядку їх збереження і доступу до них;

1. механізму переміщення резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів, які зберігаються в Національному центрі, до електронних комунікаційних мереж закордонних дипломатичних установ України.

**ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей**

1. Визначення альтернативних способів.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Опис альтернативи** |
| Альтернатива 1Залишення існуючої на цей момент ситуації без змін | Не відповідає вимогам положень Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»;не дозволяє реалізовувати на практиці подальше функціонування та розвиток Національного центру після завершення терміну дії експериментального проєкту з 08 лютого 2023 року; відсутній чіткий порядок передачі, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів до Національного центру;відсутні вимоги до захисту інформації та кіберзахисту національних електронних інформаційних ресурсів під час збереження резервних копій;відсутній порядок переміщення до закордонних дипломатичних установ під час дії воєнного стану та повернення до Національного центру резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів після завершення періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні;відсутні механізми прийняття на зберігання від користувачів до оператора Національного центру резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів, які збережено на окремих фізичних носіях у цифровій формі. |
| Альтернатива 2Прийняття акта | Забезпечує виконання вимог окремих положень Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»;дозволяє реалізовувати подальше функціонування та розвиток Національного центру після завершення терміну дії експериментального проєкту з 08 лютого 2023 року;встановлює чітку процедуру передання до Національного центру, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів; встановлює вимоги до захисту інформації та кіберзахисту національних електронних інформаційних ресурсів під час збереження резервних копій;встановлює порядок переміщення резервних копій національних інформаційних ресурсів до оператора Національного центру шляхом використання фізичного носія із резервною копією;встановлює можливість переміщення резервних копій національних інформаційних ресурсів шляхом переміщення інформаційно-комунікаційної системи в цілому;встановлює вимоги до порядку переміщення до закордонних дипломатичних установ та повернення до Національного центру після завершення періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні;повністю відповідає потребам у розв’язанні проблеми; встановлює зрозуміле загальне регулювання;зникає неврегульованість проблеми у чинному законодавстві. |

Інші способи є неприйнятними, оскільки їх реалізація не розв’яже порушену проблему.

1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

**Оцінка впливу на сферу інтересів держави**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Вигоди** | **Витрати** |
| Альтернатива 1(залишення існуючої на цей момент ситуації без змін)Відсутність регулювання | Відсутні, оскільки відсутність порядку функціонування Національного центру та порядку передання, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів унеможливлює подальше функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети | Відсутні |
| Альтернатива 2(прийняття акта)Для 75 органів державної влади\*Для 1772 органів місцевого самоврядування власників реєстрів територіальних громад \*\*Встановлення правового регулювання | Дасть змогу встановити порядок функціонування Національного центру резервування та порядок передання до Національного центру, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів.Реалізація запропонованого правового регулювання забезпечить безперервність роботи відповідного національного електронного інформаційного ресурсу, здійснення резервного копіювання інформації та відомостей національного електронного інформаційного ресурсу та збереження таких резервних копій у Національному центрі | Реалізація запропонованого правового регулювання потребує додаткових витрат бюджетів усіх рівнів21 872,16 х 75 = 1 640 412,00 (гривень) (Державний бюджет)21 872,16 х 1772=38 757 467,5 (гривень) (Місцеві бюджети) (з розрахунку зберігання резервної копії національного інформаційного ресурсу одним органом державної влади (місцевого самоврядування) обсягом у 1 терабайт)\*1 640 412,00+38 757 467,5= 40 397 879,5 |

За результатами опрацювання інформаційних матеріалів цінова пропозиція, надана державним підприємством «Українські спеціальні системи», яке є технічним адміністратором Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, визначеним відповідно до Порядку функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2021 р. № 94, з яким органи державної влади, органи місцевого самоврядування, військові формування, утворені відповідно до законів України, підприємства, установи та організації будуть укладати договори на збереження резервних копій (лист державного підприємства «Українські спеціальні системи» від 22.09.2022 № 09-888, до вх. № 3302/ВС2 від 23.09.2022), щомісячний платіж за надання послуг Національного центру зі збереження резервної копії національного електронного інформаційного ресурсу (з обсягом інформації в 1 терабайт) орієнтовно становитиме 1 822,68 грн. на місяць (з ПДВ).

Одночасно у «Порядку передачі, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів» передбачено збереження резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів на окремих фізичних носіях, як додаткового та/або виключного заходу органу державної влади, органу місцевого самоврядування, військового формування, утвореного відповідно до законів України, підприємства, установи та організації) шляхом передачі цієї копії на збереження до оператора Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів.

Відповідно до Порядку функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2021 р. № 94, оператором Національного центру визначено казенне підприємство «Укрспецзв'язок». Щомісячний платіж за надання послуг зі збереження резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів створених на окремих фізичних носіях у окремій комірці розміром (1м х 1м х 0,5м) орієнтовно становитиме 30,71 грн. (Лист казенного підприємства «Укрспецзв’язок» від 18.10.2022 № 42/929).

Оскільки на сьогодні відсутня інформація щодо кількості органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів України, підприємств, установ та організацій, які планують передавати на зберігання до Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів свої резервні копій національних електронних інформаційних ресурсів на окремих фізичних носіях провести відповідні розрахунки не уявляється можливим.

\* Відповідно до Схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України [від 20 жовтня 2019 р. № 879](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-2019-%D0%BF/sp%3Amax50%3Anav7%3Afont2#n9)), наразі функціонує 20 міністерств та 55 центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо та через відповідних членів Кабінету Міністрів України.

\*\* Кількісний склад органів місцевого самоврядування (власників реєстрів територіальних громад відповідно до Кодифікатора адміністративно -територіальних одиниць та територій територіальних громад) Міністерства розвитку громад та територій України за даними проведеного аудиту реєстрів USAID/UK проєкту Tapas відповідно до агрегованих даних директорату реєстрів Міністерства цифрової трансформації України, у володінні або розпорядженні яких можуть перебувати національні електронні інформаційні ресурси, що підпадають під дію регулювання, становить 1772 власника.

**Оцінка впливу на сферу інтересів громадян**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Вигоди** | **Витрати** |
| Альтернатива 1(залишення існуючої на цей момент ситуації без змін)Відсутність регулювання | Відсутні | Відсутні |
| Альтернатива 2(прийняття акта)Встановлення правового регулювання | Реалізація запропонованого правового регулювання забезпечить безперервність роботи відповідних національних електронних інформаційних ресурсів (у тому числі публічних електронних реєстрів), які використовуються для надання адміністративних послуг громадянам  | Відсутні |

 **Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник |  Великі  | Середні |  Малі |  Мікро |  Разом |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць |  375 |  - |  - |  - |  375 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків |  100 |  - |  - |  - |  Х |

Оскільки, наразі невідомий кількісний склад підприємств, установ та організацій, у володінні або розпорядженні яких перебувають національні електронні інформаційні ресурси ‒ неможливо визначити кількісний склад суб’єктів, що підпадають під дію регулювання, але потенційними суб’єктами можуть стати підприємства, установи та організації, які відносяться до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня
2004 р. № 1734, які в свою чергу знаходяться у сфері управління відповідного міністерства та/або центрального органу виконавчої влади. Відповідно до зазначеного переліку кількість суб’єктів господарювання дорівнює 375.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сумарні витрати за** **альтернативами** | **Сума витрат, гривень**  |
| Альтернатива 1Відсутність регулювання | 0,00 |
| Альтернатива 2 (з розрахунку кількості 375 великих суб’єктів господарювання)Прийняття акта | 21 872,16 х 375= 8 202 060,00 грн.(з розрахунку зберігання резервної копії національного інформаційного ресурсу одним суб’єктом господарювання обсягом у 1 терабайт)\* |

**IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу**

 **досягнення цілей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)** | **Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)** | **Коментарі щодо присвоєння відповідного бала** |
| Альтернатива 1 | 1 | Мінімальний бал, який свідчить про неможливість досягнення мети державного регулювання. Не встановлення порядку забезпечення функціонування Національного центру та порядку передання, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів унеможливить виконання вимог Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» в частині щодо функціонування Національного центру |
| Альтернатива 2 | 4 | Максимальний бал, який свідчить про можливість максимального досягнення мети державного регулювання. Встановлення порядку забезпечення функціонування Національного центру та порядку передання, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів забезпечить виконання вимог Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» в частині щодо функціонування Національного центру; забезпечитьподальше функціонування та розвиток Національного центру після завершення терміну дії експериментального проєкту після 08 лютого 2023 року;забезпечить встановлення чіткої процедури передання, до Національного центру, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів; забезпечить встановлення вимог до захисту інформації та кіберзахисту національних електронних інформаційних ресурсів під час збереження резервних копій;забезпечить встановлення вимог до порядку переміщення до закордонних дипломатичних установ протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та повернення на територію України резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів після його припинення чи скасування |
| **Рейтинг результативності** | **Вигоди (підсумок)** | **Витрати (підсумок)** | **Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу** |
| Альтернатива 1 | Відсутні.Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети | Відсутні | Неможливість досягнення мети державного регулювання |
| Альтернатива 2 | Прийняття акта дозволить:забезпечити виконання вимог Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» щодо функціонування Національного центру;забезпечити подальше функціонування та розвиток Національного центру після завершення терміну дії експериментального проєкту після 08 лютого 2023 року;встановити чітку процедуру передання до Національного центру, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів;встановити вимоги до захисту інформації та кіберзахисту національних електронних інформаційних ресурсів під час збереження резервних копій;встановити вимоги до порядку переміщення до закордонних дипломатичних установ протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та повернення на територію України протягом шести місяців після його припинення чи скасування | 40 397 879,5 | Реалізація альтернативи 2 повністю відповідає потребам у розв’язанні проблеми та встановлює зрозуміле правове регулювання |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рейтинг**  | **Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи** | **Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта** |
| Альтернатива 1 | Не забезпечується досягнення цілей державного регулювання.Відсутні порядок функціонування Національного центру та порядок передання, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів  | Х |
| Альтернатива 2 | Зазначений спосіб забезпечує досягнення мети державного регулювання, а саме визначення порядку функціонування Національного центру та порядку передання, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів | На дію проєкту акта негативно можуть вплинути такі економічні та політичні фактори: економічна криза, військові дії, політична нестабільність, зміни в чинному законодавстві |

**V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання**

 **визначеної проблеми**

Проєкт постанови передбачає встановлення порядку функціонування Національного центру та порядку передання, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів, які будуть зберігатися у Національному центрі.

Затвердження порядку функціонування Національного центру визначить структуру Національного центру, перелік суб’єктів Національного центру та розподіл їх обов’язків, а також завдань Національного центру, враховуючи період дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення чи скасування.

Затвердження порядку передання, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів Національного центру визначить види резервування національних електронних інформаційних ресурсів, вимоги до договору щодо збереження резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів, які планується зберігати в Національному центрі, вимоги до захисту інформації та кіберзахисту під час збереження резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів, а також порядок переміщення до закордонних дипломатичних установ протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та повернення на територію України резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів, які зберігаються в Національному центрі протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

Для впровадження проєкту постанови необхідно забезпечити інформування суб’єктів резервування (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, військові формування, утворені відповідно до законів України, підприємства, установи та організації, у володінні або розпорядженні яких перебувають національні електронні інформаційні ресурси) про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення у засобах масової інформації та розміщення на Урядовому порталі та офіційному вебпорталі Верховної Ради України.

**VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги**

Реалізація постанови потребує матеріальних, фінансових та інших ресурсів державного та місцевих бюджетів у сумі 40 397 879,5 грн. на рік при умові збереження в Національному центрі резервування державних інформаційних ресурсів 1 847 терабайт обсягу національних електронних інформаційних ресурсів.

За результатами введення в дію запропонованого регуляторного акта не передбачається нанесення шкоди суб’єктам господарювання, тому механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблявся.

**VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Строк дії проєкту акта не обмежено у часі.

Зміна строку дії проєкту акта можлива у разі прийняття змін до нього, прийняття змін до нормативно-правових актів, що мають вищу юридичну силу, які стосуються цієї сфери регулювання, або визнання зазначених актів такими, що втратили чинність.

Регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

**VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

Прогнозовані показники результативності дії регуляторного акта:

1. кількість органів державної влади, органів місцевого самоврядування, які будуть укладати договори на збереження резервних копій, на яких нормативно може поширюватися дія акта (75 державних органів, з яких 20 міністерств та 55 центральних органів виконавчої влади, та 1 772 органи місцевого самоврядування);
2. розмір коштів і час, що витрачатимуться державними органами, пов’язаними з виконанням вимог акта (розрахунок наведено у витратах на один державний орган), та одним органом місцевого самоврядування;
3. розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта (грн.), – не прогнозується;
4. кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта, – дія акта поширюється на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, військові формування, утворені відповідно до законів України, підприємства, установи та організації, у володінні або розпорядженні яких перебувають державні (національні) електронні інформаційні ресурси (разом 1 847);
5. високий рівень інформованості суб’єктів господарювання шляхом розміщення на офіційному вебсайті Держспецзв’язку.

Після прийняття акта він буде опублікований у засобах масової інформації та розміщений на Урядовому порталі, вебсайті Верховної Ради України.

**IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта**

Відстеження результативності регуляторного акта за результатами реалізації акта буде здійснено у 2023 – 2024 роках.

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за допомогою статистичного методу шляхом проведення:

базового відстеження – після набрання чинності регуляторним актом шляхом використання статистичних даних, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності акта;

повторного відстеження – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні, обрано з урахуванням обраного методу проведення відстеження;

цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні, чи наукові установи для проведення відстеження – до залучення не плануються.

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України Юрій ЩИГОЛЬ

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.