Юридичний факт запровадження карантину віднесено до форс-мажорних обставин. Було внесено зміни до частини другої ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а саме доповнено словами «карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України». Також, згідно Конвенції ООН, передбачається, що сторона, яка не виконує свого зобов'язання, повинна повідомити іншу сторону про перешкоду та про її вплив на здатність здійснити виконання. Якщо це повідомлення не було отримане іншою стороною протягом розумного строку після того, як про цю перешкоду стало чи повинно було стати відомо стороні, яке не виконує свого зобов'язання, ця сторона несе відповідальність за збитки, які є результатом того, що таке повідомлення не було отримане. Тому, під час укладення договору сторонам необхідно окрім випадків, які вважаються форс-мажором, обов’язково закріпити також процедуру інформування іншої сторони про такий випадок, а також наслідки невиконання зазначеної умови.

Порядок засвідчення форс-мажорних обставин встановлюється Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Відповідно діючого Регламенту, форс-мажорні обставини засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим через наявність таких обставин.

Слід зазначити, що не вважаються форс-мажорними обставинами у будь-якому випадку: фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше обставин, зазначених у ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також визначених сторонами за договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами, які вплинули на зобов'язання таким чином, що унеможливили його виконання у передбачений термін.

Тому, крім обставин конкретної ситуації, слід оцінити умови договору.

Умови договору, як правило, включають положення про форс-мажорні обставини з переліком фактів, які сторони визнають як такий, і правовими наслідками його настання.

Надані заявником документи для засвідчення форс-мажорних обставин мають свідчити про:

- надзвичайність таких обставин;

- непередбачуваність обставин;

- невідворотність;

- причинно-наслідковий зв’язок між обставиною/подією і неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань.

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин за встановленою формою Регламенту подається за підписом керівника підприємства, організації та з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням – довіреною особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її дорученням – довіреною особою. До кожної заяви додається окремий комплект документів.

У заяві, зокрема, зазначається, які саме зобов'язання за договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом не можуть бути виконані у встановлений термін внаслідок настання форс-мажорних обставин; конкретні форс-мажорні обставини, на які посилається заявник з посиланням і наданням доказів таких обставин; початок їх виникнення і термін дії, та інші належні відомості.

Необхідно звернути увагу, що стороні, яка посилається на форс-мажор, рекомендується звернутися до компетентного органу (ТПП) країни, де виникла форс-мажорна обставина, який видає відповідний документ (сертифікат або свідоцтво), та пред’явити його контрагенту згідно умов договору.

*ТПП України встановила єдину адреса для запитів про форс-мажор: ucci@ucci.org.ua*

**Стосовно неможливість сплати за договорами оренди під час карантину?**

На законодавчому рівні відсутність грошей не вважається форс-мажором, тому неможливість сплати не можна віднести до форс-мажорних обставин, якщо немає підтвердження технічних обмежень здійснення сплати.

Важливо:

ТПП може розглядати заяви засвідчення форс-мажорних обставин у разі неможливості користування приміщеннями у зв'язку із введеними на рівні державної влади обмеженнями або заборонами для суб'єктів господарювання у відповідних сферах.

КМУ на даний час розробляє та доповнює перелік видів діяльності, заборонених під час карантину, тоді як раніше планувалося затвердити список об'єктів критичної інфраструктури, яким дозволено працювати в умовах карантину.

Види діяльності, які заборонені під час карантину станом на сьогодні:  
1. Діяльність театрів, кінотеатрів, музеїв, інших закладів культури та розважальних закладів;  
2. Діяльність з проведення будь яких масових заходів (концертів, виступів, спортивних змагань тощо);  
3. Діяльність спортивних клубів та фітнес-центрів;   
4. Діяльність закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та/або доставку);  
5. Діяльність ринків (продовольчих, господарських і будь яких інших);  
6. Діяльність ТРЦ (окрім роздрібної торгівлі за списком дозволеного);  
7. Роздрібна торгівля (окрім зазначеної в списку дозволеного).

Також передбачається, що під обмеження потраплять салони краси, манікюрні, сауни, масажні та інші подібні заклади