КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

II сесія IX скликання

(вул. Хрещатик, 36, кімн. 1017 (10-й поверх)

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

СТЕНОГРАМА

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ

‌30.05.2022

(на пленарне засідання 09.06.2022)

Головуючий:

‌

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради

В. В. Бондаренко

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

м. Київ

‌

‌

15:57:04--- ПОЧАТОК ЗАПИСУ ----

‌

‌

‌

16:03:04Фрагмент №3 з 16:03:04 по 16:06:04 Сьомий

‌

‌

Бондаренко В.В.: Доброго дня, друзі! Бачте, воєнний стан вносить свої корективи, в тому числі в природу. 16:04, у нас є кворум для початку засідання Президії. Якщо фракція, да, "Слуги народу" зараз демонстративно не вийде, да... (Шум у залі) От зараз ми з вами, да, і про це зокрема поговоримо. (Шум у залі) Да, я так розумію, що фракція "ГОЛОС" починає розширятися. (Шум у залі) Не дай бог! Але давайте, да, але давайте тепер ми з вами так, для розминки, почнемо з найпростішого.

Зважаючи на те, що ми вже починаємо входити в вирішення суто господарських питань, які не дуже мають стосунок до воєнного стану, то десь та критика, яку ми чули останній тиждень під час підготовки профільної комісії по архітектурі і під час підготовки Президії, вона плюс-мінус є обґрунтованою.

Тому історія буде наступна. Ми будемо публікувати проєкти порядку денного так, як це має бути, завчасно. Єдине, що, можливо, я думаю, що... обговоріть це в своїх фракціях, не

16:06:04Фрагмент №3 завершений 2022-05-30 16:31:00

‌

‌

16:06:04Фрагмент №4 з 16:06:04 по 16:09:04 Сьомий

‌

‌

будемо публікувати розпорядження про час, дату і місце пленарного засідання. Але порядки денні точно, там, за тиждень, за сім днів ми і будемо публікувати, тому що… і рекомендую дуже комісіям це робити. Якщо всі фракції з цим погодяться, тоді будуть розроблені зміни в Регламент, такий перехідний, і 9-го числа ми з вами їх затвердимо.

Я думаю, що це буде вихід принаймні для ситуації, коли ми вирішуємо господарські питання. Там, де ми будемо вирішувати питання, пов'язані з воєнним станом, ну, зрозуміло, що це буде окрема процедура, як вона передбачена до цього в наших рішеннях. Але поки навіть на 9-те число я таких питань особливо не бачу, ну, поки що. Ну, не будемо загадувати, да, до 9-го числа ще є час.

Немає ні в кого заперечень? Ну, тому що, дійсно, критика буде від людей. Вона буде обґрунтована.

Прошу, Михайле Олександровичу!

Терентьєв М.О.: Доброго дня, колеги! В мене тільки прохання і пропозиція. Дивіться, там, де питання буде стосуватися правоохоронних органів, Міноборони, я би взагалі не публікував би дані проєкти рішень, аби не викликати в умовах військового стану взагалі увагу до цих об'єктів. Бо є великі, наприклад, тут у нас на останній комісії ми 11 таких питань розглядали. Не буду називати, де це, кому це, але це питання, які пов'язані все одно з нашими органами, які зараз займаються, в тому числі і в даний час, нашою безпекою. Тому не хотілося б наражати на небезпеку якраз в таких от питаннях. І навіть би не включав би їх взагалі в порядок денний, а просто би розглядали би одразу на пленарному засіданні. Це як пропозиція.

Бондаренко В.В.: Давайте. І попросимо, насправді, Службу безпеки України, аби вони за можливістю дали нам все ж таки роз'яснення, як ми маємо діяти в умовах, коли дійсно закон прямо зобов'язує нас публікувати як проєкти рішень, так і прийняті рішення. А зважаючи на те, що там дійсно є конкретні адреси, кадастрові справи, то все інше - це справа техніки, ну, разом з тим.

До нас доєднався Володимир Михайлович Репік.

Володимире Михайловичу, я прошу вас підсаджуватися до мікрофона!

Я сьогодні запросив Володимира Михайловича, аби ми з вами на початку Президії почули реальний стан справ з бюджетом міста Києва і від цього вже, в принципі, планували свою подальшу діяльність,

16:09:04Фрагмент №4 завершений 2022-05-30 16:49:39

‌

‌

16:09:04Фрагмент №5 з 16:09:04 по 16:12:04 Сьомий

‌

‌

оскільки ми дійсно входимо в таке вирішення вже суто господарських питань. І більшість з тих виступів наших колег, які лунали під час минулого засідання, вони так чи інакше були пов'язані з фінансуванням певних програм і заходів в різних сферах. Розуміємо, що ситуація не проста, але будемо пробувати.

Володимире Михайловичу, давайте тоді спробуємо отримати об'єктивну інформацію. Може, позитивну десь, може, негативну, але...

Репік В.М.: У нас, Володимире Володимировичу... доброго дня, шановні присутні, немає ніколи золотої середини. Багато грошей в бюджеті - біда, мало грошей - знову біда!

Я, продовжуючи ту тему, яку ви перед цим обговорювали, зазначу, що є ряд змін, в тому числі до бюджетного законодавства. І я зараз пройдусь дуже коротко, щоб ви просто контекст, в якому рішення приймається, теж більш-менш розуміли.

Отже, до Бюджетного кодексу внесли зміни і призупинили ряд норм Бюджетного кодексу.

Призупинено: виключно законом "Про Державний бюджет України" визначаються надходження та витрати державного бюджету. Тобто в сьогоднішній інтерпретації законодавця, постанови Кабінету Міністрів, що і робиться в частині, там, резервного фонду бюджету. Передача коштів між загальним та спеціальним фондом дозволяється тільки в межах бюджетних призначень. Тобто дозволяється і між загальним, і між спеціальним.

Стратегія управління боргом на середньостроковий період - призупинено.

Стаття 23, погодження з комітетом Верховної Ради перерозподіл - призупинено.

Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1% - призупинено. Може перевищувати і в державному бюджеті набагато більше. Наш десь до рівня 4% дотягує, міський.

Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету, – норма щодо 15 липня, після 15 липня - призупинено.

Інформація про виконання державного бюджету, обов'язкова публікація в "Урядовому кур'єрі", і Мінфін до 20 березня публікує представлення звіту про державний бюджет - призупинено.

Головні розпорядники публічно представляють інформацію про виконання бюджетних програм - призупинено.

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють паспорти програми, це деталізовані їхні видатки, - призупинено.

Інформацію про цілі державної політики і головні розпорядники в своїх сферах до 15 березня, щороку на рік - призупинено.

Паспорти, звіти, звіти про хід і реалізацію державних інвестпроєктів, результати оцінки програм, звіти про огляди витрат бюджетів, публічні представлення звітів про місцеві бюджети - призупинено.

Складання та схвалення бюджетної декларації. У нас цей прогноз місцевого бюджету не складається - призупинено.

Порядок внесення змін до закону "Про Державний бюджет", там було вісім підстав –

16:12:04Фрагмент №5 завершений 2022-05-30 17:16:42

‌

‌

16:12:04Фрагмент №6 з 16:12:04 по 16:15:04 Сьомий

‌

‌

призупинено.

Захищені видатки бюджету скасовані.

Терміни подання місячної і квартальної звітності про виконання державного бюджету. Ну, ця норма, там через іншу норму поширюється на місцевий бюджет, призупинена.

Терміни подання річних звітів - призупинено.

Прогноз місцевого бюджету - призупинено.

Звітність - призупинена.

І окремо розписано порядок використання коштів, які за пропозиціями депутатів Верховної Ради спрямовувались на соціально-економічний розвиток міста.

Джерелом фінансування бюджету не можуть бути емісійні кошти Національного банку, норма Бюджетного кодексу призупинена.

Значить, що натомість? Натомість є три базові документи по видатках державного бюджету. Це постанова Кабінету Міністрів України 590, яка регулює порядок розрахунків Державного казначейства, а фактично встановлює картотеку по бюджету і державного, і місцевого. По платежах валютних 18-та постанова Національного банку, так само ручний режим. Тобто на кожну валютну операцію індивідуальна ліцензія Національного банку. І два державних банки, які уповноважені, агенти уряду, "Ексім" і відповідно державний ще один банк України.

Це стосовно рамки, яка складається щодо виконання і державного, і місцевих бюджетів.

Значить, що у нас по змінах, які на сьогоднішній день були до місцевого бюджету, і які наші можливості. Ну, висновки можна було б повноцінні більш-менш робити по півріччю. На сьогоднішній день є картинка і статистика: березень-квітень-травень. Вже, фактично, працює економіка в нових умовах. Але, скажімо так, є якийсь лаг часовий, коли ще є певна інертність. І якщо ви вивчили детально звіт за перший квартал, ви могли звернути увагу, що там у нас картина взагалі прекрасна. Ми бюджет за перший квартал не те, що виконали, ми його перевиконали. Ну, тенденція до зменшення податків, вона має місце на сьогоднішній день і по темпах росту податків, абсолютно по всіх податках до бюджету міста Києва. Я зараз, якщо... мені стільки матеріалів дали, якщо знайду ту табличку, яку мав озвучити, то озвучу. Ну, наприклад, темп росту... податок на нерухоме майно до того, який планувався до минулого року, – 77%, плата за землю – 55%,

‌

16:15:04Фрагмент №6 завершений 2022-05-31 08:55:55

‌

‌

16:15:04Фрагмент №7 з 16:15:04 по 16:18:04 Сьомий

‌

‌

ключовий податок до бюджету міста, податок на доходи фізичних осіб, темп росту до минулого року - 105%. Тобто начебто і непогано, ми на 5% акумулюємо доходів більше, але в бюджет закладався темп росту 116%. Тобто в нормальних умовах ми мали б більше отримати, ніж ми отримуємо. Нам частково компенсувала ПДФО нові зарплати весь силовий блок. Тобто і міліція, і військові, ті, які на території міста Києва.

А що стосується всього гуманітарного блоку, то за оцінками органів Державної податкової служби в нас на сьогоднішній день витягує тільки рітейл. Тобто це та галузь, яка більш-менш генерує стабільні податки. І, як правило, цей рітейл - середній і великий бізнес. Це немалі підприємці точно.

Далі, в тих умовах, які маємо, в тих умовах, які маємо, приймалися рішення на сьогоднішній день щодо коригування бюджету. Перше рішення було 20... ну, бюджет, нагадаю, затверджено 9 грудня минулого року. Він річний відповідно до кодексу, хоча і містить там індикативи на наступні роки. І 23.02 були штатні зміни до бюджету. Вони заторкали програму "Захисник Києва", і в тому числі тут були зміни, які стосувалися різниці в тарифах по "Київтеплоенерго".

Ми по змінах мали ще одні зміни, які готувалися, фактично, в умовах вуличних боїв, там, в Києві, від 25.02. І вони стосувалися критичних видатків. На наш погляд, це регулювання цін на послуги місцевого транспорту, це відшкодування різниці між цінами... різниці в тарифах для "Київтеплоенерго", обслуговування місцевого боргу, зміна структури. Ми передбачали, що буде можливість скоріше за все розрахуватися по боргах з державним бюджетом і збільшення суми резервного фонду. Тому що на той момент ми вже мали уявлення, що сума резервного фонду не дасть можливості виконувати якісь поточні задачі. Більше того через варіант управління коштами, через резервний фонд буквально на, там, декілька днів запізнився після нас Кабінет Міністрів. Вони прийняли аналогічне рішення по державному бюджету.

Наступні зміни. Ситуація не була більш спокійною 13.03. Знову ж таки воно стосувалося скорочення частини капітальних видатків по транспорту і екології. І стосувалося збільшення суми резервного... то єсть основна сума цього рішення 781 млн – це збільшення резервного фонду

16:18:04Фрагмент №7 завершений 2022-05-31 09:17:02

‌

‌

16:18:04Фрагмент №8 з 16:18:04 по 16:21:04 Сьомий

‌

‌

з урахуванням прийнятих рішень, що ми на перше півріччя, за нашої оцінки, стабілізували і КТЕ, і транспорт. Тому що, чесно скажу, ми очікували, що курс піде вгору і це буде стосуватися і закупки газу, розрахунків за газ і, можливо, наших боргових зобов'язань.

На сьогоднішній день є три курси де-факто. Є курс, я би його не називав навіть купівлею-продажем, він просто фіксований, 29,2, Національного банку. Є міжбанківський курс, але це дуже обмежене коло банків на купівлю-продажу валюти. І є курс, який ви бачите на обмінниках, який фактично формується, там, ну, назвемо його так, в ринкових умовах.

У нас валютних зобов'язань в цьому році два платежі. І ми фактично виходим з євробонда, тому курсові ризики стосуються тільки цих двох платежів.

Резервний фонд, ну, ми так само, як і звіт про виконання бюджету, ми направили в Київську міську раду і звіт про виконання бюджету, і квартальний звіт. Щомісяця передаємо звіт, і це описано на сьогоднішній день в нормативці, яка регулює бюджетні відносини. Щомісяця віддаємо звіт по резервному фонду. Бачимо, що ми дуже близькі до того, що резервний фонд в нас теж має десь закінчитися.

Значить, що по звітах. У мене єдине прохання: з урахуванням того, знову ж таки, що ви обговорювали, була пропозиція там звернутися до Служби безпеки України. Служба безпеки України вже акцентувала увагу на тому, що є певна категорія інформації, яка і має бути для обмеженого користування.

Єдине, на сьогоднішній день, дійсно, як бути з рішеннями? Тому що закон "Про доступ до публічної інформації" передбачає, що рішення набирає чинності з моменту їхньої публікації, публікації відповідно на офіційному сайті. А значить, ця інформація відкрита для загалу, в тому числі туди може попасти інформація, яку не можна відкривати в такому режимі в сьогоднішній ситуації.

Далі, що ми маємо по ситуації з доходами, я вам сказав.

Що нам треба було робити по видатках на той момент часу? Ну, на той момент часу вийшло роз'яснення Кабінету Міністрів України, що ми робимо з режимом простою. І ми 1 березня зробили те, що мали зробити в цій ситуації: ми всі бюджетникам, всім комунальним підприємствам авансом виплатили зарплату за березень місяць. Тобто це була, фактично, виплата наперед. Багато керівників ці ризики взяли на себе, розуміючи, що

16:21:04Фрагмент №8 завершений 2022-05-31 09:37:47

‌

‌

16:21:04Фрагмент №9 з 16:21:04 по 16:24:04 Сьомий

‌

‌

працівник може, наприклад, звільнитися, потім треба буде йти в якісь перерахунки і так далі. Але ця можливість дала і сім'ям з дітьми, там, і іншим категоріям за ці кошти... ну, евакуації не було як такої, офіційно оголошеної, але виїхати в безпечні місця і якийсь час на ці кошти існувати.

Далі включився... я, до речі, вдячний Міністерству освіти. Вони - єдине міністерство, яке підтримало на сьогоднішній день, і педагогам дійсно за березень виплатили весь аванс. Тому що з МОЗом були проблеми на цей рахунок, там, з іншими міністерствами. Єдине, я ж кажу, що ми отримали повністю за березень всю субвенцію з державного бюджету на освіту, що дозволило разом з нашими міськими коштами розрахуватися з усією бюджетною сферою, де левова частка - це витрати на освітян.

Далі включився, ну, не далі, а паралельно з цим включився режим економії по бюджетному сектору. І відповідно такі ж заходи здійснював і центральний уряд, і місцеві органи влади на місцях. Знову ж таки прийшлося обмежувати видатки і по інших поточних видатках. І це траплялось, власне, і само собою, як-то кажуть. Тому що неможливість оплати через казначейство спонукало до зменшення ділової активності як бізнесу, так і головних розпорядників бюджетних коштів. Казначейство оплачувало за цей період часу і по сьогоднішній день лише дійсно критичні видатки, які там визначені постановою Кабінету Міністрів України.

З урахуванням того, що ми маємо по доходах, я процитую довідку нашої колеги директора Департаменту економіки, що ми маємо, які перспективи економічні. Місто Київ моніторять не тільки фахівці, які працюють в Київраді і в виконкомі, а ще й зовнішні фахівці.

От що дають експерти, опираючись на цифри, в тому числі зовнішні.

Зменшення роздрібного торговельного обороту - 15-20%.

Інфляція в межах 20-25%.

Спад промислового виробництва - 30-40%.

Експорт, скорочення експорту - 70-80.

Міністерство економіки називає, там, публічно-непублічно певний перелік підприємств, роботи яких організовано за межами адміністративно-територіальної одиниці міста Києва. Просять не називати, скільки це підприємств.

Київ втрачає близько 70% прямих інвестицій і зменшення капітальних інвестицій, в тому числі і приватний сектор, - 55-60%.

Ми проводили з податківцями всередині квітня консультації і виходимо на сьогоднішній день на

‌

16:24:04Фрагмент №9 завершений 2022-05-31 10:04:28

‌

‌

16:24:04Фрагмент №10 з 16:24:04 по 16:27:04 Сьомий

‌такий баланс, в якому ми фактично здатні акумулювати доходи виключно на структуру поточних видатків бюджету міста Києва. Тобто тут логіка проста: економимо на поточних видатках, відмовляємося від чогось другорядного, маємо можливість дозволити собі капітальні видатки. Таке обговорення відбулося і відбувалося і не раз.

Прийнято рішення, наприклад, провести відновлення за кошти резервного фонду 11-ти будинків, які зазнали суттєвих руйнувань несучих конструкцій. Нам обіцяли субвенцію з державного бюджету на будинки, в яких немає тяжких пошкоджень, але є руйнування, ну, на кшталт, там, розбиті вікна, там, дахи, можливо, якісь ще дрібні пошкодження. Знову ж таки на цьому напрямку розраховуємо на грантові кошти, на грантові кошти. Є переговори і є уявлення, що таких коштів... такі кошти місто може отримати від різних партнерів. І є розуміння того, що і кошти з державного бюджету, і кошти партнерів дозволять цей напрямок закрити як найбільш гострий.

Знову ж таки прийнято рішення, крім цих 11-ти будинків, які я назвав, також забезпечити відновлення всіх тих двохсот закладів комунальної сфери, які потребують теж відновлення в результаті, там, різного характеру пошкоджень - від дрібних, які можна, там, зробити за кошти поточного ремонту: в когось там дверний пройом вилетів, треба відремонтувати, на місце поставити, до складних. Особливо це Оболонський район, район Пуща-Водиці, там, і так далі знову ж таки, не називаючи адрес, там, цих об'єктів.

По інших капітальних видатках ми не йдемо в секвестр бюджету по одній причині: секвестр бюджету рахується до обсягу спеціального фонду капітальних інвестицій, відповідно підлягає... вірніше, неправильно сформулював, підлягає зменшенню обсяг капітальних розходів в ході секвестру. Але це нам змінює формулу, відповідно до якої рахується граничний обсяг боргу, і ми можемо тоді випасти за рамки тих параметрів, які законодавство на сьогоднішній день регулює.

Що це дає, ну, в юридичному сенсі? Це дає права кредиторам на звернення про дострокове погашення. Тому за результатами консультацій Мінфіну, якщо ми і підемо... корегування бюджету, якщо ми і підемо в процедури секвестру, то це осінь, в районі 1-го вересня, знову ж таки розуміючи динаміку по доходах.

Що, які можливості дає головним розпорядникам

‌

16:27:04Фрагмент №10 завершений 2022-05-31 11:39:44

‌

‌

16:27:04Фрагмент №11 з 16:27:04 по 16:30:04 Сьомий

‌

‌

коштів несеквестрування бюджету? Якщо бізнес, який є підрядниками і постачальниками, бере на себе ризики розрахунків, то в принципі ми готові за такою формулою працювати.

Київський міський голова підписав доручення головним розпорядникам бюджетних коштів, я знову ж таки ключові моменти цього доручення назву. Ну, от буквально процитую.

Внести пропозиції щодо оптимізації мережі штатів та контингентів в разі потреби в форматі проєктів відповідних рішень Київської міської ради. Мова йде про оптимізацію системи управління містом Києвом. Це і комунальні підприємства, і заклади освіти, дитячі садки. Там, де є можливість через укрупнення отримати економію, наприклад, ми маємо в ці процеси піти. Раціональне комплектування класів, регіональне замовлення знову ж таки в освіті.

Затвердити заходи щодо економії щонайменше 10% бюджетних коштів на утримання підприємств, установ та організацій. Мова йде про їх поточне утримання.

Проінвентаризувати і створити операційний резерв, який потрібний для безперебійного надання послуг населенню. Тобто ми не повинні ганятися за проблематикою, там, сьогодні бензин, завтра сіль, післязавтра ще щось. Має бути в кожного керівника відпрацьований перелік простих речей, там, починаючи від паперу, картриджу, закінчуючи тим же бензином.

Передбачити в першочерговому порядку відновлення функціональності об'єктів комунальної власності, що зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації.

Передбачити в першочерговому порядку відновлення багатоквартирних будинків, що зазнали руйнувань та містять загрози їх подальшої експлуатації. Я назвав вам 11 об'єктів на сьогоднішній день. Є в роботі.

І передбачити в першочерговому порядку фінансування капітальних видатків за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів як невідкладних. При виконанні капітальних… оце от важливо для тих капітальних видатків, які, скажімо так, не проходять процедуру секвестру. А при виконанні капітальних ремонтів капітальних вкладень, крім оцих названих випадків, за кошти бюджету міста Києва головним розпорядникам бюджетних коштів передбачити розрахунки за виконані роботи з відстрочкою платежу за формулою: після завершення воєнного стану в Україні плюс шість місяців. Тобто юридична норма договорів, яка не буде заганяти господарські відносини в площину, там, судових рішень.

Знову ж таки з огляду на те, що державний бюджет України виконується фактично в ручному режимі і відповідно це тиражується на місцеві бюджети. Навіть за наявності бюджетних призначень і коштів в тих чи інших місцевих бюджетах вони попадають в картотеку, яка регулюється 590-ю постановою Кабміну, і казначейство здійснює оплати

16:30:04Фрагмент №11 завершений 2022-05-31 12:04:40

16:30:04Фрагмент №12 з 16:30:04 по 16:33:04 Сьомий

‌виключно за тією черговістю, яка забезпечує обороноздатність країни в сьогоднішніх умовах.

Що будемо просити Київську міську раду на... які рішення прийняти, які, на наш погляд, потрібно на сьогоднішній момент і які дозволяють нам на перспективу рухатися далі?

Просили би розглянути питання стосовно включення в порядок денний про списання, прощення податкового боргу державним і комунальним підприємствам. Мова йде про підприємства в першу чергу оборонного сектору. Тут різні, ви список отримаєте, по кожному можете задати питання. Ми зробили там дві ітерації. Ми в Державній фіскальній службі отримали перелік заборгованості офіційно і попросили державних реєстраторів звіритися з кодами ЄДРПОУ та юридично правильними назвами цих закладів, бо іноді там податкова допускає якісь сленгові назви. Прийшлось їх, колег, підправляти.

Значить, в цьому переліку підприємства державної і комунальної власності. 292 млн списання боргу по платі за землю. Це єдина опція на сьогоднішній день і єдина юридична конструкція, яку може собі дозволити Київрада. Тому що по Податковому кодексу ми мали б визнати цю заборгованість безнадійною, а суб'єкти, які тут згадуються, звернутися відповідно до органів Державної фіскальної служби на предмет списання цього боргу.

Що це дає? Це дає можливість далі ці підприємства, направляючи цю інформацію в Мінекономіки, дає можливість на сленгу, знову ж таки юристи кажуть, перепакувати діяльність цих підприємств. Хай далі там визначається уряд, що з ними робити: об'єднувати, зливати, продавати, замовлення розміщати і так далі. Ну, це їх трошки розгружає, скажімо так, від поточної ситуації.

Друге рішення. Ми би просили в рамках засідання бюджетної комісії прийняти в роботу пропозицію Опадчого. Мова йде про пільги по землі для державних та казенних підприємств, які входять в "Укроборонпром". Там є невелике виключення, крім підприємств літакобудування, бо по них є окремий закон, який регулює, і є наша позиція добавити сюди коефіцієнт, який дозволяє не підвищувати оподаткування нерухомості для фізичних осіб. Вважали б, що в сьогоднішніх умовах це рішення було би правильним. Воно б зупинило цю ситуацію з точки зору виставлення податкових рішень-повідомлень з урахуванням перерахунку на нову мінімальну заробітну плату. Тобто ми би залишились в попередніх розмірах.

‌16:33:04Фрагмент №12 завершений 2022-05-31 12:48:13

16:33:04Фрагмент №13 з 16:33:04 по 16:36:04 Сьомий

В порядку денному на минулу сесію у вас планувався договір по "Київтеплоенерго". В нього є два моменти, на які потрібно звернути увагу. Ми ввійшли в офіційну переписку з Європейським банком реконструкції та розвитку з пропозицією понизити ставку за договором. Ну, трошки подискутували, і ЄБРР залишився при тій позиції, що при умові падіння рейтингів для країни з високими ризиками вони це зробити не можуть.

Після цього задали наше питання колегам з "Київтеплоенерго", чи за таких умов залишається процентна ставка по кредиту для нас вигідною, на що отримали схвальну відповідь і плюс зобов'язання з їхнього боку нівелювати валютні ризики. Що це означає?

Це означає те, що ви берете валютний кредит по 32, по офіційному курсу. У вас є зобов'язання продати валюту, продаєте, оплачуєте контракт, а погашати його повинні по курсу, там, 30, 40, там, 50, невідомо скільки, да. Тобто через цю хвилю треба просто перейти з тим, щоб витрачати цей кредит за курсом, який вже потім стає безпечним.

У нас така історія була, нагадаю, в місті Києві з муніципальним боргом, коли борг брався по ставці, вірніше, по курсу 8 грн, а потім став 27, і ми майже, там, четверть бюджету розвитку мали віддати тільки на курсовій різниці. Дуже довго вирівнювали цю історію.

Наші колеги цю ситуацію розуміють і як управляти валютним ризиком нам підтвердили, що теж вони розуміють. Тому на розсуд і на рішення залу просили би цей проєкт винести.

І ще один проєкт, він ще не народився, але, як то кажуть, на часі і потребує спільної участі і депутатського корпусу, і виконкому. Ми повинні розуміти, що по 8 грн наш транспорт їздити не може, приймаючи до уваги, що всю бюджетну підтримку, яка в нас була, ми цим двом підприємствам надали. Для цього ми або (нерозбірливо) додаткове дотування транспорту і потрібно приймати рішення, і, доповнюючи попереднє рішення, яке ви ухвалювали ще в березні, їм компенсувати фонд заробітної плати, добавляти туди квітень так само, в це рішення. І це дає можливість теж частково їм нівелювати проблему генерації доходів на своє поточне, підкреслюю, утримання. Тому що на сьогоднішній день, ну, до прикладу... Який вам приклад короткий навести?

‌

16:36:04Фрагмент №13 завершений 2022-05-31 13:44:34

‌

‌

16:36:04Фрагмент №14 з 16:36:04 по 16:39:04 Сьомий

‌

Проїзд від Академії податкової служби в Ірпіні до станції метро "Академгородок" коштує на сьогоднішній день, приватні перевізники, 38 грн. Приватні перевізники по місту Києву, ви теж повинні орієнтуватися в цінах на маршрутах, так, тому 8 грн при тому, що ми максимально довго тримаємо цю позицію, щоб вони все-таки мали соціальний тариф. Ну, Львів недавно буквально прийняв рішення, що вони будуть перераховувати тариф на 15 грн. Варіантів небагато: або дотуємо, або підвищуємо тариф врешті-решт і розуміємо, що, можливо, десь буде комбінація цих варіантів з тим, щоб було раціональне рішення. Бо який рівень доходів зараз у мешканців, у того ж самого малого бізнесу, ми теж прекрасно розуміємо. І людей, які готові, там, по 30 грн платити за проїзд, навряд чи в Києві хтось є, навіть морально, там, з такою цифрою, там, або 20 грн. Ну, тут же не принципово, яку ми цифру називаємо.

Тому будемо просити це рішення спільно з Департаментом транспорту опрацювати, внести і підтримати з тим, щоб дати їм можливість функціонувати. А до осені потрібно шукати більш довгострокове якесь стратегічне рішення все-таки.

Якщо є запитання, то я готовий на них відповісти. Дякую!

Ємець Л.О.: Якщо дозволите, одразу от...

Бондаренко В.В.: Ємець!

Ємець Л.О.: Дякую! Дякую, Володимире Володимировичу! Одразу, поки ми не перейшли це питання, про яку вартість проїзду йде мова, щоб вона була такою, що вирішить ту проблему, про яку ви говорили? Дякую!

Бондаренко В.В.: Приблизно. Можливо, там цифри чіткої немає зараз.

Репік В.М.: Не знаю. Знають мої колеги з Департаменту економіки, вони за це питання відповідають. Я вважаю, що на сьогоднішній день, можливо, навіть і вони не дадуть відповідь, тому що той розрахунок в цінах і тарифах, які були супутніми з тим рівнем заробітної плати, які транспортники погоджували по колдоговору, генеральному тарифному договору, на сьогоднішній день не є актуальними. Там потрібно заходити в нові розрахунки з огляду на вартість пального, заробітної плати, електроенергії і всіх інших складових.

Бондаренко В.В.: Алла Шлапак!

Шлапак А.В.: Володимире Михайловичу, таке питання коротке, щоб не заговорювати. Ви сказали 11 будинків. Це тільки комунальна власність чи некомунальної власності? Тому що в нас є пошкоджені будинки, не придатні некомунальної власності.

Репік В.М.: Алла Василівна, у нас немає будинків жодного комунальної власності. Такого визначення навіть немає по Бюджетному кодексу, вірніше, по Житловому кодексу. Це будинки, які зазнали руйнувань... дайте правильно сформулюю, несучих

16:39:04Фрагмент №14 завершений 2022-05-31 14:38:42

‌

‌

16:39:04Фрагмент №15 з 16:39:04 по 16:42:04 Сьомий

‌

‌

конструкцій.

Шлапак А.В.: Всі будинки, незалежно від форми власності. Всіх форм власності, правильно?

Репік В.М.: Форми власності там до уваги не приймалися. Да, форми власності там до уваги не приймалися. Це будинки, ну, приклад вам, будинок на Лобановського. Тобто там є тріщини, там є проблема з укріпленням несучих конструкцій. Є такі самі питання по...

Шлапак А.В.: По (нерозбірливо) кварталу...

Репік В.М.: …по десяти інших будинках, і список цих будинків складений. Якщо там є ваше бажання, то ваш колега пан Непоп вам озвучить кожну адресу.

Шлапак А.В.: Дякую!

І друге питання: як ми будемо фінансувати, як передбачається фінансувати, все-таки дообладнати бомбосховища? Тим паче, що з 1 червня ми маємо відновити... ну, планується, я знаю, відновлювати дитячі садочки в тому числі. А претензії, я думаю, що кожен чує щодня щодо стану бомбосховищ. Чи передбачено це фінансування і чи ми маємо право це фінансувати відповідно до тих змін, які передбачені Бюджетним кодексом?

Дякую!

Репік В.М.: На сьогоднішній день є перелік, затверджений Департаментом муніципальної безпеки і оборони стосовно об'єктів, які є або напряму бомбосховищами, або подвійного призначення. Є і таке визначення.

Відповідно до цього переліку районні державні адміністрації отримали доручення щодо поточного утримання цих закладів. Ну, єдиний район поки що, який готовив, там, склав перелік той, який буде в роботі, – Деснянський. Решта поки його відпрацьовують. І все, що стосується поточного ремонту, приведення, там, саме необхідне, там, подача повітря, наприклад, воздуховоди, там, стільці ще якісь чи лавочки, ще якісь, там, дуже прості речі, але які дають можливість комфорту, вони будуть фінансуватися відповідно до тих пропозицій, які зроблять райдержадміністрації. Це не великі кошти по кожному закладу і це не стосується, там, знаєте, як дехто зрозумів позицію керівництва, що давайте ми зараз проєктів тут наробимо, там проєкти принесли. От у мене є класний проєкт на 250 млн бомбосховище зробити. Ну, шукай гроші, роби на 250. Нам на сьогоднішній день потрібні рішення, які мінімальними коштами дають максимальну кількість таких об'єктів. Райони з цим зараз працюють.

Бондаренко В.В.: Дякую!

Вадим Сторожук!

Сторожук В.П.: Доброго дня! Ви знаєте, після вашої доповіді, Володимире Михайловичу, як не дивно, ще більше виникло питань. Дякую пані Аллі Шлапак за те, що вона так само підтримує ту тезу, що ми про бомбосховища забули рівно після того, як перестали гатити в нашому розумінні по Києву. Знаєте, ті райони, які на 01.06 не подали дані, не проінвентаризували ті об'єкти, які носять безпековий характер для наших мешканців, голови районів мають подати

‌

‌

16:42:04Фрагмент №15 завершений 2022-05-31 15:20:20

‌

‌

16:42:04Фрагмент №16 з 16:42:04 по 16:45:04 Сьомий

в відставку. Це розстрільна стаття. Це моя емоція, я маю право про це говорити. Зашпори відійшли - зашпори прийдуть. Люди, які не збереглися життями, за них несемо відповідальність всі тут присутні так само. Моя вина в тому тоже є. Ми з вами, колеги, голосували в кінці року минулого наповнення бюджету.

Я пропоную зробити те, що люблять деякі колеги, – фоточки; виконавча гілка влади, депутатський корпус, і проїхатися з фоточками по приміщеннях. Про (нерозбірливо) ми зараз говоримо. Я говорив публічно про це, 120 колег чули. В мене на окрузі цвіль цвіте. Люди півроку сидять в цьому приміщенні, дихають цією цвіллю і заробляють для себе туберкульоз.

Третє питання. В локаціях, які ви озвучували, це так само стосується роботи ефективності районних адміністрацій. Якщо він на 01.06 не подав будинки, не подав по них приблизну індикативну вартість, хай вона буде динамічна, тому що курс летить, там ідуть валютна складова і так далі, вікна, я маю на увазі.

Але я хочу нагадати, що Кабмін в теперішньому складі, виконавча гілка влади і державна прийняла рішення про те, що вона підтримує вітчизняних виробників. Там немає валютної складової. Вікна, про які ви зараз говорите, Володимире Михайловичу, в півріччя, ну, про них говорити вскольз не варто.

Я вам скажу як людина досвідчена, так само, як і ви, ніяким чином не принижуючи ваш авторитет і досвід, про те, щоб влаштувати, інсталювати вікна, для того теж треба... потрібні терміни відповідні, відповідні погодні умови. Це елементарно, це про вікна.

Так я вам скажу, що по Подільському району таку роботу не проведено, на моє розуміння, на моє вподобання всіх колег, всіх друзів. Ми до 24-го числа могли цілуватися в зашморг. Зараз немає такої можливості, абсолютно немає.

Всі люди, які ідуть до мене, до моєї приймальні, вони несуть одну проблему - де ми будемо жити з 01.09, куди підуть мої діти з 01.09? Коли ми говоримо, що ми укрупнюємося, наприклад, по навчальних закладах, то треба врахувати. Ми з Валентином Миколайовичем про це говорили, і там вроді напрямок цей враховується. Коли ми укрупнюємося, то ми маємо зрозуміти, що в зоні Києва маса переселенців. Укрупнення, а при тому, що знищено багато, в тому числі закладів освіти, і ми розуміємо для себе, що садочок, який на Межовій, гімназія, яка на Межовій, якій нанесено величезна (нерозбірливо), давайте не будемо озвучувати адреси, то тільки дурак не озвучив цю вже адресу. А давайте ми не будемо, будемо сильно розумними, ці адреси всі все знають і це не закрита інформація.

Я просив би колег, яким не цікаво те, що я розказую, а це стосується нас з вами, трошечки мати терпіння і повагу до мене! Дякую вам щиро!

Я би просив, якщо можливо, надати цей

16:45:04Фрагмент №16 завершений 2022-05-31 15:48:19

‌

‌

16:45:04Фрагмент №17 з 16:45:04 по 16:48:04 Сьомий

‌

‌

перелік, а я просив це публічно. Я думаю, що всім колегам, особливо керівникам фракцій, буде цікаво мати перелік тих будинків. Бо розпорядження мера є. В ньому я, єдине, що не почув, – терміни. Я думаю, що колеги, можливо, теж, коли буде облаштовано ці будинки, коли люди зайдуть до цих будинків.

Перелік потрібен цих адрес. Якщо за це треба розписатися і мати особливий доступ, знайдемо таких людей з особливим доступом. Це не об'єкти воєнної інфраструктури. Це об'єкти, за якими... по яких ми проїжджаємо кожного дня і бачимо ці зруйновані вежі. На Лобановського зокрема, бо всі ж чують Лобановського. Заїдьте на Виноградар, подивіться, що робиться на квадраті Виноградаря-Межова-Свободи!

Третє питання. Ну, знаєте, це не про популізм, це про те, що... я все послухав дуже уважно, але тільки про те, що підприємці не зможуть платити за тариф проїзний, я почув тільки тоді про підприємців. Ну, може ми теж не будемо їх щипати, як (нерозбірливо) пропонується якимось. А які ми з вами, колеги, як депутати запропонували методики по підтримці цього бізнесу? Ну, ми їх вертаємо чи не вертаємо, цих людей? Якщо ми їх вертаємо, цих людей, вони мають заробляти. Бо ми знімаємо податкове навантаження на державні підприємства. Хто проти, особливо з військового комплексу? От покажіть мені, хто буде проти? Ніхто не проти!

Так я хочу нагадати, це державні підприємства, які носять характер державної безпеки. Місто, столиця носить... Київ носить принцип столичний. Ну, так сталося, що в нас і посольства, слава богу, і міністерство (нерозбірливо) підприємства є, державного значення по безпековому характеру. Але ми, зменшуючи видаткову... додаткову частину, вірніше, ну, зрозуміло, дохідну частину в бюджеті, ми таким чином знімаємо нашу витратну частину, видаткову частину в галузі освіти. Чи це не так? Ну, якщо не так, тоді я хотів би почути цифри, не просто слова, а давайте ми разом почуємо, що є цифра, яка називається "баланс".

Якщо ми мали до війни відповідний… дохідної частини відповідну витратну частину, то вона в нас, я почув, в загальному (нерозбірливо) мала відповідні втрати тепер. Значить, ми відповідно зменшуємо свої витрати по відповідних галузях.

Давайте говорити правду, ну півріччя проходить! Люди прийдуть до нас. Про всякого роду бунти не тільки телеграм-канали пишуть, про це ми знаємо з вами.

Закінчуючи цю промову емоційну, вибачте за емоцію, кожен з нас з вами їде транзитно через місто. Може, ми не бачили черги під роздачею їжі під відповідними закладами? І це буде в тенденції іти галопуючому. Давайте до цих речей готуватися. Так, як ми не підготувалися з бомбосховищами, це не до вас питання, Володимире Михайловичу. Це питання трошки до інших людей, і ми не готуємся. То ми точно так же не підготувалися до решти, що нас чекає. Прогнозувати на наступні два місяці, це я від вас почув, це неблагодарна справа, російською мовою.

Давайте прогнозувати і планувати до кінця року, бо не відомо, хто де буде до кінця року.

16:48:04Фрагмент №17 завершений 2022-05-31 16:16:22

‌

‌

16:48:04Фрагмент №18 з 16:48:04 по 16:51:04 Сьомий

‌

‌

‌

Так, як не відомо було 25-го числа. Чому ми, ті, хто не зовсім військові, стали з автоматами. Це не про популізм. Дякую!

Бондаренко В.В.: Дякую!

Репік В.М.: Що стосується будинків, крім цих 11-ти, районні державні адміністрації такі переліки склали, вони передані Мінрегіонбуду. Ми чекаємо найближчими буквально днями, ну, засідання Кабміну по середах, можливо, в середу це рішення буде прийнято на засіданні в Кабміні. Ми чекаємо субвенцію 200 млн. І я, коли говорив, ще коли виступав, сказав про ці 200 млн, що ми очікуємо субвенцію з державного бюджету на будинки, в яких легкі, по відношенню до цих 11-ти будинків, легкі пошкодження, і так само грантові кошти. Це кошти, які нам пообіцяв і Євросоюз, і інші країни. Ну, наприклад, там, в роботі погодження з однією з країн Східної Азії, да, однією зі східною країною договір там на 3 млн. Вони передають нам грантову допомогу нам на 3 млн доларів. Ми чекаємо, що там на валютні рахунки ці кошти мали б найближчим часом надійти. І знову ж таки за попередньою домовленістю всі ці грантові кошти в першу чергу спрямовуються на відновлення зруйнованих будинків.

Що стосується списання заборгованості по землі державних підприємств, то це заборгованість, яка визнається на сьогоднішній день безнадійною, тобто вона не один день накопичувалася. По багатьох випадках вона є заборгованістю в обліку. Ми розуміємо, що ці підприємства ніколи в житті її не сплатять. (Шум у залі) Враховуються, да. Ми враховуємо і в обліку станом на 1 березня поточного року. Ну, до прикладу, там навіть органи державної влади є в списку в цьому по цій заборгованості. Як наші комунальні підприємства, так і державні. Це не той актив, який нам балансує зараз видаткову частину.

Сторожук В.П.: Можна одне коротеньке питання, вибачте. Ви згадали про ПДФО, де частково нам скомпенсували в галузі освіти. Я правильно вас почув?

Бондаренко В.В.: За рахунок субвенції...

Сторожук В.П.: Це за рахунок субвенції...

Репік В.М.: У нас є втрата ПДФО загалом по всіх секторах економіки за виключенням оборонного сектора, де підвищення... ну, сектор безпеки і оборони - це міліція, Нацгвардія, інші силові структури, де підвищення заробітних плат дало нам збільшення надходжень по ПДФО, і воно якимось чином урівноважило це загальне падіння по всіх інших секторах економіки. Ну, найбільш стабільний на сьогоднішній день платник ПДФО - це рітейл, середній і великий бізнес. По всіх інших секторах, сфера послуг, це падіння

16:51:04Фрагмент №18 завершений 2022-06-01 09:23:19

‌

‌

16:51:04Фрагмент №19 з 16:51:04 по 16:54:04 Сьомий

‌

‌

в натуральних показниках.

Бондаренко В.В.: Є якась прогнозована цифра, яку ми недоотримаємо на кінець року?

Репік В.М.: Міський голова озвучив, що за попередніми розрахунками і оцінки спільно з фіскальними органами ми третину бюджету не отримаємо. Я вам назвав темпи надходжень: земля - 50%, нерухомість - 75%.

Бондаренко В.В.: Ну, да. А є розуміння по оптимізації бюджетного сектору, до якої дати ці проєкти рішень або пропозицій мають бути подані? Тому що, просто, наскільки я розумію, то 10% економії коштів на утримання, це якщо ми говоримо про скорочення персоналу і врахуємо виплати, то показник доволі суттєвий.

Репік В.М.: Березень-квітень, те, що робилося руками, скажімо так, оптимізація дала приблизно 500 млн. Ми в місяць витрачаємо 4 млрд на утримання бюджетного сектору поточних витрат. Це проїдання, це не інвестиція. І от з цього, що і простой, і скорочення, і неповний графік - все це дало економію, 500 млн десь в місяць дає економію. І це дозволяє на кінець року, якщо ми розуміємо і графік по доходах, графік по витратах, це дає до кінця року отримати більш-менш збалансовану ситуацію. Знову ж таки, хто вам може на сьогоднішній день спрогнозувати, там, розвиток подій четвертого кварталу, третього кварталу? Ну, це зробити... Ми орієнтуємся на те, що прогноз складено в сьогоднішніх умовах по принципу "завтра не гірше, не краще". От в такому тренді розвиваємося.

Бондаренко В.В.: Я зрозумів. Я тоді просто перефразую: коли нам треба запланувати наступне пленарне засідання, щоб ми не пропустили якраз ту... ті дати, коли нам важливо прийняти рішення про оптимізацію, тому що це ж процедура, це два місяці вивільнення.

Репік В.М.: Такі проєкти рішень частково підготовлені, вони передані. Але доручення є, і воно, до речі, не пов'язано з воєнним станом. Це доручення давалося в кінці минулого року, так само, як по бомбосховищах. Воно давалося в кінці минулого року: здійснити заходи з оптимізації системи управління комунальним сектором економіки. В місті Києві 400 по реєстру комунальних підприємств, з них - половина десь економічно неактивні. Тобто це робота комісій по ліквідації, це робота інших структур, які цим займаються і так далі. Ну...

Шлапак А.В.: ...це якраз я хотіла сказати про те, що ми тут друге скликання говоримо про скорочення кількості комунальних підприємств. Я вважаю, що якраз настав той час, коли треба не відтягувати, а реально це зробити. Можливо, комісія профільна щоб це просто взяла як на порядок денний, як завдання до кінця червня місяця подати на розгляд Київради про ліквідацію тих комунальних підприємств, які просто є тягарем для бюджету і абсолютно не мають ніякого...

Бондаренко В.В.: От дивіться,

16:54:04Фрагмент №19 завершений 2022-06-01 09:48:04

‌

‌

16:54:04Фрагмент №20 з 16:54:04 по 16:57:04 Сьомий

‌

‌в будь-якому разі я думаю, що там наступне засідання, або Президія, або Погоджувальна рада, ми вже зробимо з профільними заступниками, які нам мали пояснити логіку по деяких об'єднанням комунальних підприємств. Разом з тим тут же не тільки наше завдання прокукарікати, прийняти рішення. Тут завдання, аби ліквідаційні комісії завершили все ж таки процедуру.

У нас є підприємства, які ліквідуються десять років, і все ніяк, все ніяк. Це насправді, м'яко кажучи, дуже погано, того що змінюються ліжка, а інше, на жаль, залишається.

Михайло!

Присяжнюк М.О.: Колеги, доброго дня! Радий всіх бачити. Доповідаю щодо... ми вже це навіть з колегами називаємо не ліквідацією, а оптимізацією комунальних підприємств. Адже ліквідація, процедура ліквідації, те, про що зараз казав Володимир Володимирович, вона настільки складна, що ми, коли починаємо заходити в процедуру навіть омріяння про ліквідацію, ми вже несемо витрати. Тому ми вирішили, що, може, дійсно треба оптимізувати і пооб'єднувати комунальні підприємства. Є багато пропозицій щодо об'єднання, але поки що, ну, от я запитував, да, Володимире Володимировичу, десь, приблизно, два тижні тому. Наша комісія планувала зібратися. Я кажу: "Володь, а що робимо з цим, з цим?". Він каже: "Будь ласка, відчепись. Я не знаю поки що". Тому що ми не розуміємо, там ежа с ужом і чи можна їх об'єднувати, так чи ні, і в кого запитати: чи можна, чи ні, ну, поки що ми не знайшли таких професіоналів. Тому ми розуміємо, що це нагальне питання, але поки що вирішення немає.

Ми як комісія в будь-який час можемо зібратися. В нас там мінімальний кворум є і взагалі там, не дивлячись на партії чи фракції, ми приймемо рішення. Але, якщо в вас є реальні пропозиції щодо об'єднання, перевірені вами, в тому числі і вами, Алла Василівна, якщо у вас є пропозиції щодо об'єднання, Вадим і всі решта, приходьте, будемо про це говорити і потім підемо до Володимира Володимировича, і будемо приймати рішення. Поки що вирішення немає, на жаль.

Бондаренко В.В.: Поки що да. В нас є... просто теж, Володимире Михайловичу, це не до вас. Але дійсно дивна ситуація, коли заходить проєкт рішення, потім профільний зам каже, що він проти такого об'єднання, потім ще... ну, таке, треш, ну, чесно.

Тому треба, давайте все ж таки ще раз звернемося до кожного з замів, аби вони були на наступний тиждень, коли в нас там... десь там 7-8-го числа все ж таки поговорити з нами на предмет об'єднання комунальних підприємств.

16:57:04Фрагмент №20 завершений 2022-06-01 10:14:43

‌

‌

16:57:04Фрагмент №21 з 16:57:04 по 17:00:04 Сьомий

‌

‌

Того що, дивіться, буду говорити відкритою мовою вже. Я сподіваюсь на те, що ніхто тут падати точно від цього не буде. Якщо стоїть завдання скоротити видатки на утримання десь на 10%, це означає, що вивільнення персоналу, зважаючи на виплати, має бути, м'яко кажучи, більше вдвічі, якщо не втричі. Тому розуміємо, далі які можуть бути наслідки. Тому тут треба: а) підійти до цього з розумом, але: б) не зволікаючи. Того що, якщо ми з вами це рішення будемо приймати в вересні, то воно вже як мертвому припарка буде. Добре, зрозуміло.

Володимире Михайловичу, тоді чекаємо від вас рішення стосовно дотування транспорту. Я думаю, все одно ви його будете готувати, швидше за все, або хоча б формулювання, як воно має виглядати.

Репік В.М.: Приймемо посильну участь, Володимире Володимировичу.

Бондаренко В.В.: Да. І, колеги, давайте думати те, про що говорив пан Вадим, давайте думати все ж таки про стимулювання бізнесу. Михайле, це теж до вас питання, тому що, як там, кожен переживає адреналінову яму по своєму, да. Питання тільки в тому, що я таки не зрозумів, на який біс ми прийняли рішення про скасування... звільнення взагалі від орендної плати за комунальне майно. Ну, те, що відбувається, яка історія? Добре. Там в березні, в квітні у Гудзя або в кого там, в КЖСЕ, не було людей проадмініструвати. Добре. Зараз цих людей виводять. У мене тоді виникає питання. От сидить, для чого далеко ходити, сидить Бессарабський ринок. Да, частина місць пустує тільки з однієї причини: вони не платять за оренду і не приходять на роботу. А 55 млн, в принципі, місто втрачає десь на рівному місці.

І така ж ситуація не одна. Просто давайте, якщо ми хочемо простимулювати бізнес, то давайте ми знайдемо механізм, який простимулювати. Якщо ми тримаємо з вами 3 тис. співробітників в виконавчому органі, да, і десь в районах якусь кількість, і в комунальних підприємствах і зараз їх пропонують вивести на роботу, ми їм будемо далі платити зарплату з місцевого бюджету. Як показав військовий стан, в принципі, для вирішення більшості задач така кількість співробітників не потрібна. Тому, можливо, тоді є сенс… або вони будуть адмініструвати те, що ми... дійсно, ми приймаємо управлінські рішення, а вони адмініструють, або тоді все ж таки я пропоную не ліжка міняти, а вже там більш якийсь детальний підхід.

Присяжнюк М.О.: Тут є ще серйозніша проблема.

‌

17:00:04Фрагмент №21 завершений 2022-06-01 10:41:11

‌

‌

17:00:04Фрагмент №22 з 17:00:04 по 17:03:04 Сьомий

‌

‌

Колеги, я хотів би з вами порадитись з цього питання. Адже, з одного боку, гуманітарна допомога - це, ну, така собі історія, адже люди звикають до цього і потім вони не хочуть працювати. З іншого боку, якщо зараз буде суттєве скорочення робочих місць, а це буде суттєве скорочення, 10% - це просто, ну, це криза, ми або маємо надати людям якусь альтернативу, ми можемо сказати, що це не наше питання, вони всі дорослі, але війна для кожного, ми або надаємо їм якусь альтернативу… Може, поспілкуватися з областю Київською, адже там потрібні люди на будівництві, може. Ну, я ще просто до Кулеби не доїхав. Він нормальна, адекватна людина. Я хочу про це поговорити. Адже в мене починається гуманітарна криза. Люди кажуть: "В нас роботи немає, ціни просто зашкалюють, де брати?". І до чого це може призвести?

Ну, це може звучати як популізм чи передвиборча кампанія, хоча ми поки що не знаємо, як буде розвиватися війна і чи будемо ми обиратись. Але, якщо людину звільняють з роботи і в людини немає можливості купувати для себе та для своєї родини хоча б їжу, ця людина потенційно перетворюється у злочинця. А якщо ми згадаємо про те, що зараз дуже багато зброї, ну, буде проблема. Тобто ми маємо якось ще з іншого боку підійти.

Я за те, що ми маємо скоротити. Я Володимира Михайловича слухав уважно, я ні біса не розуміюся в бюджеті, у нас задля цього є Андрій. Але я розумію, скорочувати треба. А що ми цим людям дамо? Тобто вони приходять до мене і кажуть: "Дайте мені щось. У мене все позакінчувалось". Зараз буду благати Валентина чи до вас знову звертатися по гуманітарку, але ж це не вихід.

Бондаренко В.В.: Це не вихід взагалі. Я поясню чому.

Присяжнюк М.О.: Це базово треба розуміти.

Бондаренко В.В.: Ми маємо розподілити цю категорію, про яку ви говорите, в принципі, на декілька підкатегорій. Тому що, якщо у нас з вами в середньому десь більше 50-ти, 52 і 54 тис. внутрішньо переміщених осіб, більшість з яких потрапляють в категорію "складні життєві обставини", відповідно це одна історія і це історія через територіальний центр або управління соціального забезпечення.

Якщо ми говоримо про категорію осіб, які будуть вивільнятися, і вони перебували на офіційному місці роботи, вони далі 9 місяців, якщо мені не зраджує пам'ять, отримують там 90, 60, по три місяці, да, 90, 60, 30 відсотків від середньої заробітної плати.

Питання: що ми будемо робити з тими людьми, які працювали не офіційно і які вже де-факто вивільнені. Тому що, наприклад, і це теж, можливо, потребує нашого з вами реагування. Чому? Тому що він не

17:03:04Фрагмент №22 завершений 2022-06-01 11:38:44

‌

‌

17:03:04Фрагмент №23 з 17:03:04 по 17:06:04 Сьомий

принесе довідку від роботодавця до соціального захисту, що з ним призупинені трудові відносини, бо де-юре в нього трудових відносин не було. Але це ті люди, які, дійсно, зараз... ну, всі розуміють, що гроші мають тенденцію закінчуватись. І якщо ми думаємо, що в нас не буде більше переселенців, якщо ми думаємо, що не почнуть повертатися з західної України і далі, далі, далі, почнуть повертатися в Київ, бо в Києві, як і в кожній столиці, здається, більше можливостей для реалізації, почнуть.

І ми маємо розуміти, що це не тільки державна політика. Тому що державні виплати - це чудово, далі - тягар утримання по соціальній інфраструктурі. Я маю на увазі освіту, медицину, транспорт, комунальне господарство, інше, інше, інше буде лягати на місцевий бюджет. Тобто, фактично, на одну гривню, яку державний бюджет буде витрачати на, умовно, внутрішньо переміщену особу, фактично ми з місцевого бюджету будемо дотувати десь так від 7 до 10 грн умовно. І це не співмірні цифри насправді.

Я навіть не знаю, от немає Марини Анатоліївни, немає представника комісії, я просто не знаю навіть, яким чином ми будемо фінансувати програму "Турбота", яку нам необхідно розширювати, як з точки зору реципієнтів, категорії отримувачів, так і з точки зору фінансової. Точно так же, що ми будемо з вами робити, і це всім треба також думати, з нашими рішеннями по підтримці учасників антитерористичної операції.

Присяжнюк М.О.: Я просто про те, колеги, я розумію, що відбираю час, але Президія - це єдине місце, окрім сесії, де ми можемо поспілкуватися, хоча б голови фракцій та голови комісій.

Я розумію, що цей час, він вже майже настав. Ми маємо якось зрозуміти, як ми будемо комплексно вирішувати це питання. Тому що є локальні, от те, про що зараз Володя казав, що там, наприклад, в мене є бабуся, яка до мене звернулася, вона була нянечкою, вона не офіційно оформлена. Вони спочатку з Київської області приїхали до Києва, побули в Києві, а потім люди, які її наймали, вони взагалі поїхали за кордон. Вона залишилась в Києві і вона каже: "А що мені робити, куди мені йти, де мені брати?". Ну, я її, там, зараз годую. Але я розумію, що я, ну, я можу одну бабусю прогодувати, можу п'ять, можу десять, але я Київ не прогодую.

Бондаренко В.В.: А потім Черновецький!

Присяжнюк М.О.: Так. Ну, тобто це ж потрібно комплексне вирішення. І чи, може, це має бути якась робоча група, я не знаю, чи, може, це має бути профільний заступник, у нас же ж повивільнялися місця. Розумієте? Це болить, і я не знаю, з ким мені порадитись.

17:06:04Фрагмент №23 завершений 2022-06-01 13:32:17

‌

‌

17:06:04Фрагмент №24 з 17:06:04 по 17:09:04 Сьомий

‌

‌

Коли до мене звертаються, я маю знати, що відповідати. Тому я вас і запитую.

Дякую, колеги! Ще раз вибачте, що відбираю час.

Бондаренко В.В.: Михайле, насправді, ні з ким не радитись. Он сидить Репік, в якого досвіду в фінансах більше, аніж у нас разом взятих.

Репік В.М.: Я дуже коротку тезу. Ми, коли говоримо про комунальні підприємства, ми повинні розуміти, що в нас є комунальні підприємства, які реально працюють і генерують додану вартість, і є підприємства-прокладки, які на себе замикають адміністративну функцію, адміністративну функцію перерозподілу, забирають свої, наприклад, замовники капітального будівництва, забирають свої 2% за функцією замовника при тому, що основну роботу робить приватний сектор економіки. Це один момент.

І другий момент. Дуже важлива цифра, запам'ятайте, будь ласка, усі! За 100 грн видатків заробітної плати ми в бюджет зустрічним курсом отримаємо 7 грн податків.

Бондаренко В.В.: Тенденція зрозуміла.

Алла Шлапак! Потім Леонід Ємець, і будемо завершувати.

Шлапак А.В.: Ми багато чуємо, і тут якраз актуалізується наше рішення, воно було прийнято ще 16 грудня, про координаційну раду по внутрішньо переміщеним особах. Зрозуміло, що в грудні місяці ми говорили про (нерозбірливо) з Криму і з Донбасу. Сьогодні ситуація змінилася. Але, можливо, ми давайте створимо, можливо, без конкурсу, там, громадських організацій, хоча б в якомусь обмеженому вигляді цю координаційну раду. Тому що є положення, і там якраз і треба випрацьовувати ті алгоритми стосовно надання освітніх послуг, стосовно надання послуг охороні здоров'я, там, соціального захисту.

Тому що, якщо говорити, наприклад, про охорону здоров'я 50 тис. внутрішньо переміщених осіб. На жаль, система соціального захисту під час реєстрації навіть не пов'язана ніяк з нашою системою охорони здоров'я, тоді як, я нагадаю, що один пацієнт… 50 тис. таких внутрішньо переміщених осіб мали б дати роботу 25 лікарям в столиці. Це повністю 25-ти, якщо це по 2 тис. тільки внутрішньо переміщених. І це кошти, які фінансуються… захищені статті і фінансуються з державного бюджету. Тут не йде навантаження на місцевий бюджет, тому що це декларації і цього взаємозв'язку немає.

Я думаю, що ця координаційна рада допомогла б принаймні вирішити такі питання і скоординувати міжвідомчу взаємодію, якої не вистачає. І, в принципі, ми, коли створювали цю координаційну раду і рішення обговорювали в залі, ми якраз і казали якраз про міжвідомчу взаємодію, яка якраз і має вирішити ось такі не конфліктні, я не хочу сказати "конфліктні питання", але питання, які знаходяться на межі.

Тому що, дійсно, я багато років назад і зараз ще раз скажу, коли програму зайнятості ми розглядали, ми говорили про те, що, на жаль, з кожним роком, і у нас взагалі вже часу немає, коли в нас з'являється декілька категорій, люди, які не отримують пенсію, тому що вони не офіційно працювали весь цей час, так сталося. Вони народилися

17:09:04Фрагмент №24 завершений 2022-06-01 14:05:31

‌

‌

17:09:04Фрагмент №25 з 17:09:04 по 17:12:04 Сьомий

‌в такий час, що в 90-х роках трудова книжка лежала не на місці роботи, а в сумці, де професор і доцент торгував на "Олімпійському". Розумієте? І вони не винні, ці люди, що вони так працювали. Але вони вже підходять до пенсійного віку сьогодні-завтра, крім цього, їх ще й догнала війна. В багатьох забрала житло, в багатьох забрала роботу, дохід. І ця категорія людей – це окрема категорія, про яку ми маємо дбати і ініціювати в тому числі рішення на рівні держави.

Тому що, вибачте, коли 2 тис. грн платять ВПО незалежно від того, чи втрачена квартира, чи не втрачена, коли є ВПО, в якої повністю розбомблена квартира, неможливо жити. Їй дають 2 тис. грн і дають 2 тис. грн тому, в якого є житло. Я розумію, що 2 тис. грн – це копійки, але це не співвідносно між категоріями. Знаєте, всім! Людей я не кажу ділити, але треба враховувати реальну ситуацію з людьми. Якраз координаційна рада могла б, я думаю, в цьому напрямку плідно попрацювати.

А те, що стосується комунальних підприємств, не лише комунальних підприємств, насправді. Ось ця адміністративна в першу чергу, роздута адміністративна складова. Тому що, якщо навіть про охорону здоров'я говорити, у нас є КНП, там, лікарня, і є КДЦ, є сімейна медицина. В нормальній оргструктурі при нормальному, коли не всі хочуть бути директорами, то КДЦ – це має бути складовою лікарні і там не має бути три головних лікаря, п'ять заступників і так далі, що оптимізує видатки. І це, да, можливо, це не популярні по відношенню... і ми не позбавляємо роботи людей. Ми просто кажемо, що буде не два директора, а буде один директор, буде не десять заступників, а буде три заступники, а всі інші будуть працювати лікарями в тому числі.

І так само, як в освіті. Тобто от школи, які зруйновані, да, ми ж не звільнимо, тому що там зруйнована школа. Але ці рішення треба сьогодні приймати і сьогодні турбуватися про це. Тому що сьогодні ми, якщо ми зволікаємо, ми два місяці ще поплатимо, ну, через три місяці ми взагалі нікому не заплатимо: і тим, хто працює, і тим, хто не може працювати.

Бондаренко В.В.: Я про те ж. Тому до цього треба і підходити обґрунтовано і з точки зору соціальної складової, і з точки зору фінансової складової. Тому що 10% ми ж можемо отримати, дійсно, по-різному. Можемо там загалом третину просто зняти, а можемо підходити, дійсно, з якимось обґрунтуванням. Але я там, ну, чесно, бо це ж не до Репіка питання, це питання до всіх нас, питання до виконавчого органу.

Я не розумію по деяких пропозиціях по об'єднанню КП логіку: для чого треба там схрестити "Міськпаливо" з "Метрополітеном"? Ну, що в "Метрополітена" палива немає чи "Міськпаливо" почне щось продавати? Ну, таке. Так що хай прийдуть, пояснять, тоді ми за це спокійно, хоча б з розумінням проголосуємо, що воно нам

17:12:04Фрагмент №25 завершений 2022-06-01 14:34:33

‌

‌

17:12:04Фрагмент №26 з 17:12:04 по 17:15:04 Сьомий

‌

‌

дає. Того що, якщо воно нічого нам не дає, то тоді який сенс займатися перекладанням одного папірця з одного столу на інший.

Шлапак А.В.: (Не чутно)

Бондаренко В.В.: Да, давайте. Да, Валентин Миколайович!

Леонід Олександрович, Валентин Миколайович, і давайте перейдемо до порядку денного. До нас вже доєдналися наші колеги, які навіть прийшли з служби. А ви...

Мондриївський В.М.: Я кілька слів буквально. Я дуже витримано і стримано слухав зараз весь цей час діалог. І я погоджуюсь з колегами про те, що в цих умовах потрібно дуже бережно і виважено підходити до потреб скорочення, хоча воно дійсно на часі. І це чудовий момент і можливість оптимізувати управлінську структуру міста, яка стосується комунальних підприємств.

Але як профільний заступник, який ознайомлений з такою ініціативою місяців півтора тому, коли така ідея виникла, я і на нарадах, там, і в міського голови, і в першого заступника, і для колег теж свою позицію озвучу.

Я проти тупого механічного скорочення, тому що за кожним скороченням, злиттям або ліквідацією кожна галузь має якісь свої певні наслідки і свої особливості. Тому і первинно я би аналізував функції, які потрібно зберегти і оптимізувати. Якщо кілька КП, що виконують одну і ту ж саму функцію в одній галузі, то тоді є логіка в їх об'єднанні і скороченні чисельності просто механічної.

А якщо є КП, яке виконує, умовно,

‌

17:15:04Фрагмент №26 завершений 2022-06-01 15:16:16

‌

‌

17:15:04Фрагмент №27 з 17:15:04 по 17:18:04 Сьомий

‌

‌

функцію в тому числі і департаменту, але не може її виконувати через, там, свої особливості, маленьку чисельність департаменту чи ще якусь особливість, то тому до цього треба підходити індивідуально. І до будь-якої з КП я би підходив індивідуально, хоча на загал, безумовно, потрібно таке скорочення провести. Дякую!

Бондаренко В.В.: Чому ми і хочемо почути профільних заступників. Тому що, ну, не може одна людина, будь-яка найбільш грамотна, вирішувати питання: що, де, з чим і як. Ну, є ж професіонали, які поставлені конкретно з кураторських галузей. До порядку денного (нерозбірливо).

Ємець Л.О.: Звичайно. Дивіться, друзі! Ну, очевидно, грошей менше, ніж потреб, на які вони потрібні. І нам потрібно визначатись з пріоритетами. І те, що зараз саме час і вирішувати питання і оптимізації - це логічно. Але тут важливо, щоб ми з цими пріоритетами були дуже конкретними і зрозумілими.

Тому я пропоную, Володимире Володимировичу, щоб ми сформували декілька позицій, в тому числі і для публічної презентації про те, під що ми шукаємо кошти. Не просто оптимізація або пошук коштів для того, щоб вони в бюджеті були. Це зрозуміло. Але це не зрозуміло для нашого киянина.

Реконструкція бомбосховищ і приведення їх до належного стану - це зрозуміла позиція. А реконструкція, відбудова зруйнованих будівель – зрозуміла позиція. Нам треба 5-6 конкретних позицій, на яких ми будемо ґрунтувати нашу роботу з оптимізацією і пошуку коштів. Ну, 10% скорочення робочих місць – це дуже багато. Але коли ми це пояснюємо через те, що нам потрібні кошти на такі пріоритетні речі, нас зрозуміють і ми зможемо з цим іти далі.

Тому в мене є пропозиція, щоб ми, можливо, на сесію хоча б для себе сформували 5-6 пріоритетних позицій для Києва сьогодні і для Київської міської ради, за які ми боремося. Щоб ми вийшли до людей і сказали: "Ми ж от зранку до вечора шукаємо кошти на оце, оце, оце".

Бондаренко В.В.: Леонід, там все просто. Ми ці 10% оптимізації, наскільки я зрозумів, це ж не по персоналу, це по коштах. Того що по персоналу – це мінімум третина, того що в тебе ж ідуть виплати при звільнені. І в даному випадку ми їх шукаємо тільки для того, щоб мати змогу тим, хто залишився, платити заробітну плату. Того що, якщо 105 - це по ПДФО. По ПДФО у нас скільки, 42% дохідної частини бюджету? То таким чином і воно компенсується тільки за рахунок силових

‌

17:18:04Фрагмент №27 завершений 2022-06-01 16:09:15

‌

‌

17:18:04Фрагмент №28 з 17:18:04 по 17:21:04 Сьомий

‌

‌структур, яким підняли заробітну плату. А структура зайнятості в Києві в нас була побільше сфери побутових послуг...

Ємець Л.О.: Але нам (нерозбірливо) потрібні такі кейси.

Бондаренко В.В.: Нє, треба, звичайно.

Ємець Л.О.: І, Володимире Володимировичу, таке питання. Там прозвучало про рахунок чи фонд, я так розумію, куди надходять кошти від...

Бондаренко В.В.: Є спеціальний бюджетний рахунок.

Ємець Л.О.: Грантові кошти туди можуть надходити?

Бондаренко В.В.: Да, вже є. Він, дійсно, він відкритий при Департаменті фінансів. Це не буде, чому грантові кошти називаються, тому що в нас на благодійну допомогу державну є монополія Національного банку, це тільки єдиний рахунок. Відповідно це грантові кошти будуть.

Ємець Л.О.: Ну, це в продовження тієї розмови пошуку коштів, в тому числі через ці шляхи.

Бондаренко В.В.: Угу.

Ємець Л.О.: Да, дякую!

Бондаренко В.В.: Давайте до порядку денного, колеги!

Одразу скажу, що в мене було два зауваження, а зараз одне.

Друга сторінка, 3.1.1, пункт 1 все-таки давайте знімемо. Я там просто не дуже уявляю, як зараз там воно, дійсно, всередині житлового кварталу. На хіба зараз це робити? Хай воно ще полежить. 3.1.1.1, да! Того що зараз точно немає сенсу робити якісь конфлікти.

У кого що ще?

Трубіцин В.С.: По виключенню. Значить, 3.12.2, це славнозвісний будинок Баклінського. Да, 27 квітня 2021 року особняк отримав статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини, і з цього часу підлягає захисту згідно статті 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини". Тому я взагалі не розумію, як можливий цей проєкт рішення.

Бондаренко В.В.: А я розкажу.

Трубіцин В.С.: Розкажіть, будь ласка!

Бондаренко В.В.: Це якраз по "АМЕЛІНу". Викласти назву проєкту рішення: замість "в оренду для будівництва, експлуатації, обслуговування багатофункціональної адміністративної будівлі" - "в оренду для реставрації, експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі". Внести зміни до пункту 1-го, щоб відповідно таке цільове призначення.

Внести зміни до пункту 2.7 рішення, викласти його в наступній редакції: "Питання оформлення дозвільної та проєктно-кошторисної документації з метою проведення реставрації

17:21:04Фрагмент №28 завершений 2022-06-01 16:35:40

‌

‌

17:21:04Фрагмент №29 з 17:21:04 по 17:24:04 Сьомий

‌існуючої нежитлової будівлі вирішувати в порядку, визначеному законодавством". Доручити Департаменту містобудування під час видачі вихідних даних врахувати статус будівлі щойно виявленого об'єкту культурної спадщини.

Тобто таким чином ми просто усуваємо, зважаючи на те, що будинок, дійсно, він в приватній власності, але він у нас нововиявлена пам'ятка, відповідно ми враховуємо цей об'єкт. Тому я б тут насправді не знімав, тому що це йде в плюс, а не в мінус.

Трубіцин В.С.: Знаєте, як у нас часто буває, щоб його потом не знесли, там ніяка реконструкція не почала відбуватися і так далі, а потом багатоповерхівка двадцятиповерхова з'явиться. І що будемо тоді робити?

Я б взагалі цей об'єкт би не... на розгляд шановної Президії, звичайно.

Бондаренко В.В.: Просто тоді ж воно залишиться для будівництва і тоді його знести трішки простіше.

Сторожук В.П.: Якщо дозволите, Володимире Володимировичу? Ті зміни, які були унесені і зачитані Володимиром Володимировичем, є якраз на убезпечення і збереження цього будинку.

Трубіцин В.С.: Ну якщо так, тоді добре.

А на включення зараз можна чи потім? На включення ще є...

Бондаренко В.В.: Вже почав.

Трубіцин В.С.: Да, якщо можна, прошу також включити проєкт рішення № 08-231-599. Це проєкт рішення, який забороняє на території міста Києва рух транспортних засобів, щоб використовувати в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів, прямострум та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України. Дуже важливий проєкт рішення. Багато було звернень.

Бондаренко В.В.: Він у Кириленка на комісії ще, да?

Кириленко І.І.: Да, якщо ви дозволите. Доброго дня всім! Да, на п'ятницю буде засідання комісії. Ще не зрозу... я точно не знаю, чи буде повний склад, скажімо так, тому що поки що не отримав підтвердження. Дійсно, включено до порядку денного. Будемо розглядати.

Я не впевнений станом на сьогоднішній день, що буде прийнято позитивне рішення, тому що я не виключаю, що буде... що я підготую... буду просити відповідні роз'яснення далі. (Шум у залі) Да, тому що регуляторка, ще регуляторка, тим паче є питання. Я зараз вивчаю, вивчаю. Комісія буде в п'ятницю 3-го числа о 10:00. І давайте тоді хтось, хто хоче, я до п'ятниці буду вже...

Бондаренко В.В.: Да. Тоді нехай хтось із співавторів підійде. Немає жодних заперечень. Просто пройде процедуру, включаємо.

Трубіцин В.С.: Давайте так: якщо він пройде комісію, то ми винесемо його на сесію. Добре?

Бондаренко В.В.: Жодних питань немає. Но поки вважаю, дійсно, що воно зараз треба.

Трубіцин В.С.: Дякую!

Бондаренко В.В.: Так, да.

17:24:04Фрагмент №29 завершений 2022-06-02 09:10:57

‌

‌

17:24:04Фрагмент №30 з 17:24:04 по 17:27:04 Сьомий

‌

‌

Включення. Хто ще?

Присяжнюк!

Присяжнюк М.О.: Один проєкт рішення, нашого колеги Богдана Чорнія, "Про організаційні питання, пов'язані з ефективним використанням та збереженням автомобільних доріг Оболонського району міста Києва". Нашу комісію пройшов, ми підтримали. Там...

Бондаренко В.В.: Пройде юристів, включаємо.

Присяжнюк М.О.: Це ДСНС прохання, тому пройде юристів і...

Бондаренко В.В.: Окей!

Присяжнюк М.О.: Може, зараз розглянемо?

Бондаренко В.В.: Вікторія Муха!

Муха В.В.: Дякую, колеги! У мене є прохання включити до порядку денного пленарного засідання два проєкти рішень, підготовлені комісією з питань культури.

Перше. Це внесення змін до Комплексної міської цільової програми "Столична культура" на 22-24 роки. Реєстраційний номер 08-231-675/ПР.

Мова йде про те, що внаслідок того… з початку воєнних дій у нас не відбувся ряд заходів. І зекономлені кошти пропонуємо перерозподілити на Комунальне підприємство "Київкінофильм". У нас 17 будівель, які знаходяться на балансі, і відсутня можливість фінансувати, ну, принаймні мінімальні заробітні плати. А збереженням майна і обладнання, яке є, вони продовжують займатися. Більше того відкрились уже з 21-го травня частина кінотеатрів, почали працювати.

Якщо немає запитань, заперечень, у мене є ще другий проєкт рішення. Реєстраційний номер 08-231-673/ПР "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради "Київський міський туристично-інформаційний центр". Ну, аналогічний ми прийняли і по ЦЗО у зв'язку із утворенням військових адміністрацій. Но точно вони не мають займатись здійсненням організаційно-правових заходів щодо виконання нашого рішення по комунальному підприємству КП "ТІЦ". Дякую!

Бондаренко В.В.: Ну, логічно. Я прошу протокольно, мабуть, підготувати взагалі шаблонне рішення, яким дати можливість міському голові, актом міського голови затверджувати положення про комунальні підприємства, установи, організації.

Ну, я розумію, але в нас військова адміністрація. Що ми маємо робити? Можемо на сесії кожне затверджувати. Нє, департаменти, в них окрема процедура.

Муха В.В.: (Не чутно)

Бондаренко В.В.: Не дай бог ви зараз віддасте на департаменти, то буде горе. То буде горе! То буде горе, чесно! Не надо.

Муха В.В.: Це за умови погодження управлінням правового забезпечення.

Бондаренко В.В.: Ну, да. Ну, звичайно. У нас все за умови погодження управлінням правового забезпечення.

Вадим Сторожук!

Сторожук В.П.: Дякую, Володимире Володимировичу!

‌

‌

17:27:04Фрагмент №30 завершений 2022-06-02 09:37:13

‌

‌

17:27:04Фрагмент №31 з 17:27:04 по 17:30:04 Сьомий

Від колег від наших, пана Прокопіва і пані Ковалевської, є прохання підтримати внесення за умови проходження через комісії відповідні проєкт рішення "Про заходи щодо заборони реалізації (продажу, торгівлі) та проведення видовищ, заходів з використанням феєрверків, салютів і піротехнічних засобів (виробів) на території міста Києва".

Бондаренко В.В.: Там єдине, що да, подивіться теж по цьому, тому що деякі моменти… Я розумію, чому їх колеги робили декларативні, тому що там по закону по-іншому не можна. Але, ну, максимально в швидкі темпи треба опрацювати, того що те, що зараз починає відбуватися, ну, це, вибачте, не налазить на голову вже абсолютно.

Сторожук В.П.: Дякую! Я ще хотів би, якщо можна, одне слово, про що говорив колега Ємець, згадавши про цей спецрахунок. Ми про це почули, наприклад, я тільки зараз від Володимира Михайловича. Якщо в нас є захищені проєкти, я маю на увазі затверджені проєкти, як-то про відбудову закладів освіти і інші, то я думаю, що при всій популярності колег, не номінуючи зараз тут присутніх, вони можуть спокійно поширювати як на правах реклами, будемо так говорити, цей рахунок і відповідний прикріплений проєкт. Тому що не можуть просто кошти збиратися на рахунок без підтвердження ефективності проєкту.

Бондаренко В.В.: Да, погоджуюсь.

Сторожук В.П.: Якщо це можливо, то прошу забезпечити це теж, якщо можливо, протокольне доручення, щоб відповідно виконавчий орган надав на розгляд голів фракцій дану пропозицію з позиції розміщення. Ми маємо підтягувати гроші всіма можливими засобами. Дякую!

Бондаренко В.В.: Та й неможливими по ходу.

Михайле Олександровичу, то я здивований. Того що, дивіться, скільки там плата за землю, 55%, да? А земельна комісія без списку сьогодні. Що таке?

Терентьєв М.О.: У мене просто пропозиція, колеги, до всіх. Ви знаєте, ну, тут прохання до вас до всіх підтримати це включення до порядку денного. Якщо будуть напрацьовані проєкти рішень, у відповідності до Регламенту пройдені і до них не буде запитань, то просив би підтримувати включення до порядку денного тих питань, які стосуються якраз наповнення бюджету. Бо нам завжди... нас завжди закликають, деякі негативні, там, заклики є, але все ж таки давайте нагадаю, що кожне питання, яке ми розглядаємо зараз в цих умовах, то ми розглядаємо питання, де люди в цих умовах готові платити або викупати земельну ділянку, або платити податок, або оренду. Нам зараз… ви чули цифри по процентах. Я вам скажу в абсолютних цифрах, як це зараз є: станом на 27 травня в нас мінус по податках на землю і оренді - 850 млн. Тобто якщо взяти цю цифру, то це всі депутатські фонди, відновлення всіх будинків, які постраждали, і це лише тільки буде половина.

Бондаренко В.В.: Логічно.

17:30:04Фрагмент №31 завершений 2022-06-02 10:05:22

‌

‌

17:30:04Фрагмент №32 з 17:30:04 по 17:33:04 Сьомий

‌

‌Ємець Л.О.: Шановні колеги, якщо дозволите, Володимире Володимировичу. Ми про це вже говорили. Я вважаю, що воєнний час воєнним часом, але прозорість і підзвітність нашим виборцям, ну, ніхто не відміняв. Тому тут треба зрозуміти так, щоб порядок денний все-таки ми надавали для ознайомлення до проведення сесії. Тому що, ну...

Бондаренко В.В.: Нє, дивіться, порядок денний ми опублікуємо в четвер, так як маємо це робити, і далі будемо собі спокійно йти, дивитись, що воно буде.

Хто ще? Включення, виключення? Пропозиції! Альтернативні пропозиції!

Ємець Л.О.: Володимире Володимировичу, є пропозиція виключення. Тут є питання 19, "МАРГО", це 3.9.3. Якщо пам'ятаєте, там було дуже багато дискусій, місцями бурхливі.

Бондаренко В.В.: Я б просив не виключити, а перенести. Просто...

Ємець Л.О.: Перенести, да, щоб можна було розібратись, що...

Бондаренко В.В.: Читайте!

Ємець Л.О.: 19, "МАРГО". Ну, просто...

Бондаренко В.В.: Ну, не виключити, а перенести.

Ємець Л.О.: Перенести.

Терентьєв М.О.: Перенести?

Ємець Л.О.: Ну, щоб було зрозуміло, що там не залишилось ніяких цих спірних питань, які тоді звучали.

Терентьєв М.О.: Но ми всі питання тоді на комісії з урахуванням пропозицій робочої групи проголосували якраз до другого читання, яке не відбулось через війну. Всі включили оті пропозиції, які були напрацьовані робочою групою з урахуванням тих пропозицій інвесторів, які тоді на той час були, і врахування їх саме інтересів.

З зали: (Не чутно)

Терентьєв М.О.: По 80 метрів квадратних в рахунок компенсації кожному.

Зараз, дивіться, колеги, я просто тут, знаєте, от коли я чую щодо якихось певних питань, я вам скажу, зараз взагалі хто буде починати будувати в місті Києві, бо продажів взагалі нуль, щоб ви розуміли, бажаючих купити зараз квартиру, житло, ну, досить мало. І якщо зараз хтось буде будувати, нагадаю вам, я просто, да, за першою освітою вчитель, а за другою - будівельник, і я розумію, коли кажуть про будівництво, але за вкладену гривню, ви ж давайте не забувати, економіці це дає 11 грн. Кожна галузь, яка стосується будівництва, вона суміжна, там, з 20-ма, 30-ма галузями, які існують.

Якщо потрібно відкласти, давайте відкладемо. Я взагалі за те, щоб питання, які викликають, виникають по певних питаннях, давайте відкладати, а все інше...

Бондаренко В.В.: Ну, принаймні не на першу

‌

17:33:04Фрагмент №32 завершений 2022-06-02 10:27:43

‌

‌

17:33:04Фрагмент №33 з 17:33:04 по 17:36:04 Сьомий

‌

‌

сесію після активної фази...

Терентьєв М.О.: Всі інші голосувати, якщо зараз готові платити люди кошти, то давайте утримаємося...

Бондаренко В.В.: Да, Михайле Олександровичу, там те, що ви, будь ласка, те, що пройшло комісію і там знаходиться у юристів, ми на четвер ще поцікавимось, що там є, скинемо в Погоджувальну раду. Подивимось, якщо воно безконфліктне, то, єдине, що давайте з ними з усіма будемо домовлятися, що якщо хтось випадково ходить десь і розказує, що він може прискорити вирішення питання, там я вже в телеграм-каналах задовбався читати своє прізвище, от хай просто називають прізвище того колеги, ну, ми будемо йому допомагати публічно вже. Я і не те читав вже. Дякую!

(Шум у залі)

Ще пропозиції? Немає.

Тоді на цьому поки що розходимося. Порядок денний кінцевий від міського голови буде в четвер. Радий був бачити всіх!

‌

17:36:04Фрагмент №33 завершений 2022-06-02 10:37:59

‌

‌

17:37:09--- КІНЕЦЬ ЗАПИСУ ---

‌

Заступник міського голови –

секретар Київської міської ради Володимир БОНДАРЕНКО