**Центр экологии и продуктивности лесов РАН**

**Экспертное заключение на проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации», внесенный депутатом Государственной Думы Российской Федерации Н.П. Николаевым.**

*«…..Часть 2 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации после слова «относятся» дополнить словами «валежник (сухие деревья или их части, лежащие на земле)…..».*

Как следует из пояснительной записки, законопроект направлен на снятие ограничений на сбор гражданами в лесу топливной древесины без оформления разрешительных документов (и безвозмездно).

В целом законопроект решает поставленную задачу. Вместе с тем следует отметить, что автором законопроекта дается определение **валежнику как – «сухие деревья или их части, лежащие на земле».**

Подобное толкование может порождать различия в отнесении лежащих на земле деревьев к состоянию «сухие». Например: вследствие ветровала образовались значительные куртины лежащих на земле спелых хвойных деревьев, имеющих высокую хозяйственную ценность. Можно ли через 10-15 дней считать их «сухими» (например по состоянию хвои) и, соответственно, использовать в качестве топливной древесины для собственных нужд граждан? В данной редакции законопроект не дает ответ на этот вопрос.

В лесном законодательстве определение понятия «сухие деревья» отсутствует. Этот термин применяется относительно продукции лесопереработки и имеет четкие градации допустимой влажности для отдельных категорий качества лесоматериалов.

Терминологический словарь «Лесное хозяйство» (Минприроды России, 2002 г.) дает следующее определение валежнику: **«Стволы отмерших деревьев или их части (ветви, сучья), лежащие на земле, а также скопление ветровальных и буреломных деревьев».**

В этой связи было бы целесообразно взять это определение за основу, а задачу по сохранению за собственником (или пользователем-арендатором) прав на хозяйственно-ценную деловую древесину решать с помощью норм, заложенных в ст. 16. ЛК РФ, которая определяет рубку деревьев и кустарников, как процесс их спиливания, срубания и срезания.

Следуя этому определению, к заготовке валежника следует отнести все то, что не требует проведения спиливания, срубания и срезания деревьев, влекущее отделение стволовой части дерева от корневой системы, в том числе ветровальных и вымытых водами.

**В этой связи предлагается следующий вариант изложения нормы:**

**«…..Часть 2 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации после слова «относятся» дополнить словами «валежник (сухие деревья или их части, лежащие на земле). Далее по тексту: «...при сборе гражданами валежника для собственных нужд запрещается проводить спиливание, срубание и срезание деревьев и кустарников…»**

Также следует отметить, что законопроект не решает задачи по упрощению доступа предпринимательских структур и населения к коммерческой заготовке ветровальной и «снеголомной» древесины.

Ее решение видится в снятии правовых норм (требований), установленных сегодня для назначения и проведения санитарных рубок (лесопатологический мониторинг, лесопатологические обследования, конкурсные процедуры при размещении заказа на проведение работ, внесение изменений в проект освоения лесов и его государственная экспертиза и др.), в отношении процедуры назначения и проведения заготовки древесины при разборке ветровалов и снеголомов. Кроме того необходимо установление для разработки лежащих на земле отмерших стволов деревьев самостоятельного (упрощенного) регламента, не предусматривающего проектирование лесного участка для заготовки древесины.

Ведущий научный сотрудник ЦЭПЛ РАН Гагарин Ю.Н.