АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей виникнення податкових зобов’язань за операціями із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами»

1. Визначення проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 84 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода), українське митне законодавство має поступово наближуватися до митного законодавства ЄС на основі принципу найкращих зусиль, при цьому, одним із етапів адаптації є запровадження в Україні інституту уповноваженого економічного оператора (УЕО), аналогічного тому, що функціонує в ЄС.

Законопроект пов'язаний з проектом Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей)», яким передбачається запровадження в Україні інституту уповноваженого економічного оператора аналогічного тому, що функціонує в ЄС.

Проектом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей виникнення податкових зобов’язань за операціями із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами» передбачається внести відповідні зміни до Податкового кодексу з метою законодавчого врегулювання дати виникнення зобов’язань зі сплати податку на додану вартість та акцизного податку при використанні нового типу митної декларації – спрощеної митної декларації.

2. Цілі державного регулювання

Метою законопроекту є узгодження правових норм, що містяться у Податковому та Митному кодексах України

Досягнути зазначеної мети пропонується шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

**3. Визначення та оцінка прийнятих способів досягнення цілей державного регулювання, аргументація переваг обраного способу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Альтернативні способи досягнення цілей** | **Оцінка способу** | **Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу** |
| Збереження чинного регулювання | Спосіб оцінюється як такий, що не відповідає вимогам законодавства | Не забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики та призведе до колізії в законодавстві. |
| Обраний спосіб | Відповідає вимогам законодавства.  Забезпечує досягнення мети державного регулювання | Прийняття законопроекту дасть можливість виконати зобов’язання України, зафіксовані в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС щодо наближення до законодавства ЄС у сфері оподаткування та забезпечить додержання принципів державної регуляторної політики; |

Таким чином, обраний спосіб є прийнятним і єдиним для вирішення проблемного питання.

**4. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми**

Спосіб досягнення цілей державного регулювання:

Пропонується внести зміни до Податкового кодексу України. Та законодавчо врегулювати дату виникнення зобов’язань зі сплати податку на додану вартість та акцизного податку при використанні нового типу митної декларації – спрощеної митної декларації.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту дасть можливість виконати зобов’язання України, зафіксовані в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС щодо наближення до законодавства ЄС у сфері оподаткування.

Вимоги, встановлені регуляторним актом, є простими для їх виконання. Реалізація проекту наказу не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту забезпечить:

виконання зобов’язань України, зафіксованих в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС щодо наближення до законодавства ЄС у сфері оподаткування;

узгодження правових норм, що містяться у Податковому та Митному кодексах України.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сфера впливу** | **Витрати** | **Вигоди** |
| Інтереси Держави | Додаткових видатків з Державного бюджету не передбачається | виконання зобов’язань України, зафіксованих в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС щодо наближення до законодавства ЄС у сфері оподаткування;  узгодження правових норм, що містяться у Податковому та Митному кодексах України;  додержання принципів державної регуляторної політики. |
| Інтереси громадян | Витрати відсутні | Проект акта не відноситься до сфери регулювання цивільних відносин та не зачіпає інтереси громадян |
| Інтереси суб’єктів підприємницької діяльності | Витрат не зазнають | Встановлення чітких та єдиних норм з питань оподаткування. |

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта також не обмежений у часі.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з мети державного регулювання для відстеження результативності акта обрано такі показники:

*розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта* – надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з реалізацією акта не передбачається;

*кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта* – суб’єкти господарювання, які будуть користуватися спрощеною митною декларацією;

*розмір коштів і час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта* – положення регуляторного акта не передбачають витрат коштів чи часу суб’єктів господарювання;

*рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта*. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб – високий (проект регуляторного акта розміщено на офіційному сайті Мінфіну (www.minfin.gov.ua), після набрання чинності, регуляторний акт буде також розміщений в офіційних джерелах публікації нормативно-правових актів).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись протягом року після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з показниками результативності, які були отримані при базовому відстеженні.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні із значеннями аналогічних показників, встановлених під час попередніх відстежень.

**Заступник Міністра фінансів**

**України О. МАКЕЄВА**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 р.