З огляду на численні звернення Обласних державних адміністрацій стосовно плати за видачу ліцензії без процедури ліцензування державним та комунальним закладам системи дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про освіту» Міністерство освіти і науки України з урахуванням отриманого роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (лист від 07.03.2018 № 3623-06/9739-03) повідомляє.

Частинною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності регулює Закон України від 2 березня 2015 року № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222), який визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Пунктом 6 статті 7 Закону № 222 визначено, що ліцензуванню підлягає освітня діяльність, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти.

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про освіту» ліцензування освітньої діяльності – це процедура визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов.

При цьому підпунктом 6 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» встановлено, що державні і комунальні заклади системи дошкільної і загальної середньої освіти, що діють на день набрання чинності цим Законом, отримують ліцензію без проходження процедури ліцензування. Заклади освіти усіх форм власності, що створюються після набрання чинності цим Законом, ліцензуються на загальних засадах.

З огляду на вимоги частини першої статті 43 Закону України «Про освіту» вбачається, що отримання ліцензії закладами системи дошкільної і загальної середньої освіти, що діяли на день набрання чинності цим Законом, відбувається
без визнання їх спроможності надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов.

Згідно з частиною десятою статті 13 Закону № 222 у рішенні про видачу ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензії.

Частиною другою статті 14 Закону № 222 визначено, що плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.

Пунктом 10 частини другої статті 16 Закону № 222 передбачено, що несплата за видачу ліцензії відповідно до частини другої статті 14 цього Закону є підставою для прийняття рішення про анульовування ліцензії.

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працевлаштованих осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом. Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працевдачних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії (частина першої статті 14 Закону № 222).

При цьому Законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» не встановлений інший розмір плати за видачу ліцензії.

Перший заступник Міністра

В. В. Ковтунець