### АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

### до проєкту наказу Міністерства фінансів України

### «Про затвердження форми та Порядку складання звіту про платежі на

### користь держави підприємств, що здійснюють заготівлю деревини»

**І. Визначення проблеми**

З метою реалізації заходів щодо імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26.06.2013 № 2013/34/ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств (далі – Директива ЄС № 2013/34/ЄС) внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон), якими передбачено запровадження звіту про платежі на користь держави.

Відповідно до статті 1 Закону звіт про платежі на користь держави – це документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави відповідно до закону.

Звіт про платежі на користь держави подається суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях», а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес (підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств).

Підприємства, що здійснюють заготівлю деревини – це підприємства, які займаються лісозаготівлею щодо здійснення спеціального використання лісових ресурсів, зокрема заготівлею круглого лісоматеріалу для деревообробної промисловості; заготівлею круглого лісоматеріалу, який використовують в необробленому вигляді, такого як рейки, огорожі, стовпи та жердини; збиранням та заготівлею паливної деревини; збиранням та заготівлею відходів паливної деревини, які залишилися після її заготівлі; заготівлею деревного вугілля в лісі (традиційним методом) (Секція A «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» розділ 02 «Лісове господарство та лісозаготівлі» група 02.2 «Лісозаготівлі» клас 02.20 «Лісозаготівлі» за національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 № 457 (зі змінами), який розміщено на офіційному вебсайті Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua) у розділі «Методологія та класифікатори»/ «Класифікатори»/«Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)»).

Згідно із статтею 11 Закону склад та форма звіту про платежі на користь держави підприємств (крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях) установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Порядок та строки подання звіту про платежі на користь держави до органів державної влади, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (далі – Порядок), підприємства, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про платежі на користь держави та оприлюднюють його на вебсторінці або вебсайті підприємства разом з річною фінансовою звітністю та аудиторським звітом.

Оприлюднення звіту про платежі на користь держави забезпечить підвищення рівня доступності та прозорості інформації про діяльність підприємств, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, та сприятиме можливості отримання користувачами, зокрема громадськістю, а також органами місцевого самоврядування, на території яких здійснюється заготівля деревини, вільного доступу до інформації про нараховані та сплачені платежі на користь держави цими підприємствами.

З метою реалізації норм Закону та на виконання підпункту 4 пункту 832 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 (далі – План заходів), розроблено проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми та Порядку складання звіту про платежі на користь держави підприємств, що здійснюють заготівлю деревини» (далі – проєкт наказу), який поширюватиметься на підприємства, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Положеннями проєкту наказу запроваджується форма звіту про платежі на користь держави підприємств, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, та порядок складання звіту.

У звіті про платежі на користь держави розкриватиметься інформація про належні до сплати та сплачені до державного та місцевих бюджетів платежі, пов’язані зі сплатою податків і зборів (крім податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Звітним періодом для складання звіту про платежі на користь держави є календарний рік.

У звіті про платежі на користь держави, з урахуванням положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС, відображається інформація про такі платежі:

1) податок на прибуток підприємств;

2) частину чистого прибутку, що вилучається до бюджету;

3) дивіденди;

4) рентну плату, зокрема за:

спеціальне використання лісових ресурсів;

спеціальне використання води;

користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

користування радіочастотним ресурсом України тощо;

5) екологічний податок;

6) збори та інші платежі, зокрема податок на майно (земельний податок) тощо.

Також, якщо сума платежів підприємства за звітний період становить понад 2500 тис. гривень, у звіті про платежі на користь держави відображається інформація про сплачені платежі за кожним відповідним органом місцевого самоврядування.

Водночас, за інформацією Державного агентства лісових ресурсів України, за підсумками 2019 року в Україні є 337 підприємств, що здійснюють заготівлю деревини, серед яких 11 підприємств мають порівняно найбільший обсяг річної реалізованої продукції, що становить понад 140 млн. гривень. При цьому підприємств, які належать до категорії великого підприємства, згідно з критеріями, наведеними у Законі, серед них немає.

Затвердження наказу та його реалізація здійснюється відповідно до статей 1, 11 Закону, пункту 2 Порядку та пункту 832 Плану заходів.

Відсутність єдиних вимог до складання звіту про платежі на користь держави унеможливить подання та оприлюднення підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, уніфікованої інформації, передбаченої проєктом наказу, що в свою чергу призведе до невиконання підприємствами положень Закону та порушення законодавства у сфері бухгалтерського обліку, за що передбачено адміністративну відповідальність.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Групи (підгрупи) | Так | Ні |
| Громадяни | - | - |
| Держава | + | - |
| Суб’єкти господарювання (підприємства, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес) | + | - |
| У тому числі суб’єкти малого підприємництва | - | - |

Врегулювання зазначеного питання не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки таких у даній сфері немає.

**II. Цілі державного регулювання**

Ціллю державного регулювання є встановлення єдиних вимог для складання звіту про платежі на користь держави підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, що сприятиме створенню належних умов звітування для суб’єктів господарювання.

Цей проєкт регуляторного акта має сприяти розв’язанню проблеми, зазначеної у розділі І АРВ.

**III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей**

1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| Альтернатива 1:  Залишити без змін | Залишення ситуації без змін характеризується збереженням діючого нормативно-правового механізму, що є неприйнятним, оскільки відсутність форми звіту про платежі на користь держави суперечитиме Закону, не будуть створені умови для складання та подання цього звіту підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, зумовить невиконання Плану заходів, залишить рівень прозорості інформації про платежі на користь держави, пов’язані з використанням лісових ресурсів держави, на неймовірно низькому рівні, унеможливить вільний доступ користувачів до інформації про нараховані та сплачені платежі на користь держави. |
| Альтернатива 2:  Затвердження запропонованого проєкту наказу | Затвердження проєкту наказу забезпечить досягнення встановлених цілей, визначених розділом ІІ АРВ. |

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Альтернатива 1:  Залишити без змін | Відсутні | Залишити нормативно-правову базу без змін є недоцільним, оскільки це призведе до:  Відсутності єдиних вимог для складання звіту про платежі на користь держави підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес;  підвищення недовіри іноземних інвесторів, що негативно вплине на обсяг іноземних інвестицій;  не виконання Україною зобов’язань в частині імплементації положень Директиви 2013/34/ЄС;  неймовірно низького рівня прозорості інформації про платежі на користь держави, пов’язані з використанням лісових ресурсів держави;  відсутності вільного доступу користувачів до інформації про нараховані та сплачені платежі на користь держави. |
| Альтернатива 2:  Затвердження запропонованого проєкту наказу | Встановлення єдиних вимог для складання звіту про платежі на користь держави підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес;  підвищення рівня підзвітності підприємств, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес;  підвищення рівня доступності та прозорості інформації про діяльність підприємств, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, та сприятиме можливості отримання користувачами, зокрема громадськістю, а також органами місцевого самоврядування, на території яких здійснюється заготівля деревини, вільного доступу до інформації про нараховані та сплачені платежі на користь держави цими підприємствами;  виконанню Україною зобов’язань в частині імплементації положень Директиви 2013/34/ЄС;  підвищенню довіри іноземних інвесторів. | Відсутні, оскільки розробка та прийняття проєкту наказу забезпечується в межах кошторисних витрат на утримання органів виконавчої влади. |

Проєкт наказу не належить до сфери регулювання цивільних відносин та не розповсюджується на сферу інтересів громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показник | Великі | Середні / Малі / Мікро | Разом |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць | 111 | 0 | 11 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 100% | 0% | 100% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1Для розрахунку взято прогнозний показник на кінець 2020 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Альтернатива 1:  Залишити без змін | Відсутні | Якщо залишити існуючу ситуацію без змін, це призведе до:  відсутності форми звіту про платежі на користь держави;  відсутності єдиного підходу при розкритті інформації про нараховані та сплачені платежі на користь держави підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес;  неможливості виконання підприємствами норм Закону, що тягне за собою адміністративну відповідальність;  неймовірно низького рівня прозорості інформації про платежі на користь держави, пов’язані з використанням лісових ресурсів держави;  відсутності вільного доступу користувачів до інформації про нараховані та сплачені платежі на користь держави. |
| Альтернатива 2:  Затвердження запропонованого проєкту наказу | Забезпечить можливість виконання  підприємствами норм Закону, що дозволить встановити єдиний підхід при розкритті інформації про нараховані та сплачені платежі на користь держави та складання звіту про платежі на користь держави за уніфікованою формою | Суб’єкт господарювання в перший рік в середньому для складання та подання звіту про платежі на користь держави витратить 250,96 грн, витрати всіх суб’єктів за рік прогнозуються у розмірі – 2760,56 грн, за п’ять років – 13 802,80 гривень. |

Витрати на одного суб’єкта господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування статті прямих витрат | За перший рік | Витрати за 5 років |
| 1 | Часові витрати на ознайомлення з процедурою складання звіту – 60 хв.  (60 хв. х 28,31 грн2) | 28,31 грн | 141,55‬ грн |
| 2 | Витрати часу на заповнення звіту – 3 години (3 год. х 28,31 грн) | 84,93 грн | 424,65 грн |
| 3 | Витрати на оборотні активи (папір,  конверт, марку3 (70,00+3,75+13,50), грн | 87,25 грн | 436,25 грн |
| 4 | Оформлення одного рекомендованого листа по Україні, грн | 8,00 грн | 40,00 грн |
| 5 | Підготовка листа-засилки  (в середньому –1 година х 28,31 грн) | 28,31 грн | 141,55 грн |
| 6 | Відправлення листа-засилки  (в середньому – 0,5 години х 28,31 грн) | 14,16 грн | 70,80 грн |
| 7 | РАЗОМ (сума рядків: 1+2+3+4+5+6), грн | 250,96 грн | 1 254,80 грн |
| 8 | Кількість суб’єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, одиниць | 11,00 | 11,00 |
| 9 | Сумарні витрати суб’єктів господарювання, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 7 х рядок 8), грн | 2 760,56 грн | 13 802,80‬ грн |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Дія проєкту наказу однаково впливає на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та рівня доходів.

2 Мінімальна погодинна заробітна плата в Україні станом на 01.01.2020.

3 З 01.01.2020 вартість марки на відправку кореспонденції вагою понад 50 до 250 грам становить 13,50 гривень.

|  |  |
| --- | --- |
| Сумарні витрати за альтернативами | Сума витрат, грн |
| Альтернатива 1: Залишити без змін  Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта | Відсутні |
| Альтернатива 2: Затвердження проєкту наказу  Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта | 13 802,80 грн |

**IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного**

**способу досягнення цілей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) | Коментарі щодо присвоєння відповідного бала |
| Альтернатива 1:  Залишити без змін | 1 | Не дозволяє досягнути поставлених цілей державного регулювання, оскільки не забезпечується виконання вимог Закону в частині запровадження звіту про платежі на користь держави підприємств, що здійснюють заготівлю деревини, та призведе до відсутності єдиного підходу при звітуванні цими підприємствами, залишить рівень прозорості інформації про платежі на користь держави, пов’язані з використанням лісових ресурсів держави, на неймовірно низькому рівні, унеможливить вільний доступ користувачів до інформації про нараховані та сплачені платежі на користь держави, а також призведе до не виконання Україною, взятих зобов’язань в частині імплементації положень Директиви 2013/34/ЄС. |
| Альтернатива 2:  Затвердження проєкту наказу | 4 | Дозволяє досягнути поставлених цілей та реалізувати норми Закону, оскільки забезпечить запровадження єдиного підходу при розкритті інформації підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини, про нараховані та сплачені платежі на користь держави та складання звіту про платежі на користь держави за уніфікованою формою, що в свою чергу, дозволить виконати взяті зобов’язання в частині імплементації положень Директиви 2013/34/ЄС. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг результативності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| Альтернатива 1:  Залишити без змін | Відсутні | Порушує прийняті Урядом України рішення у сфері бухгалтерського обліку;  неналежне державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні через відсутність уніфікації вимог до звіту про платежі на користь держави;  невиконання Україною взятих зобов’язань в частині імплементації положень Директиви 2013/34/ЄС;  недовіра іноземних інвесторів та негативний вплив на обсяги інвестицій;  не подання звіту про платежі на користь держави підприємствами, які повинні його подавати відповідно до Закону; додаткове навантаження на підприємства, які згідно із Законом зобов’язані щорічно подавати звіт про платежі на користь держави разом з річною фінансовою звітністю, а саме додаткових витрат часу та ресурсів на вивчення міжнародних підходів до формування звіту через відсутність норм національного законодавства щодо форми такого звіту; негативний вплив на конкурентоспроможність підприємств.  неймовірно низький рівень прозорості інформації про платежі на користь держави, пов’язані з використанням лісових ресурсів держави;  відсутність вільного доступу користувачів до інформації про нараховані та сплачені платежі на користь держави. | Є неприйнятною альтернативою, оскільки не буде досягнуто поставлених цілей та не будуть виконані домовленості взяті Україною в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони.  Не відповідає ні інтересам суб’єктів господарювання, ні інтересам держави.  Будь-які вигоди відсутні. |
| Альтернатива 2:  Затвердження проєкту наказу | Прийняття проєкту наказу забезпечить: визначення єдиного підходу до формування інформації про нараховані і сплачені платежі на користь держави та складання звіту про платежі на користь держави за уніфікованою формою;  підвищення рівня підзвітності підприємств, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес;  підвищення рівня доступності та прозорості інформації про діяльність підприємств, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, та сприятиме можливості отримання користувачами, зокрема громадськістю, а також органами місцевого самоврядування, на території яких здійснюється заготівля деревини, вільного доступу до інформації про нараховані та сплачені платежі на користь держави цими підприємствами;  виконання Україною зобов’язань в частині імплементації положень Директиви 2013/34/ЄС;  сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості. | Відсутні  Суб’єкт господарювання в перший рік в середньому для складання Звіту витратить 4 години. Додаткових витрат на оплату праці працівників, відповідальних за підготовку звіту про платежі на користь держави, не виникатиме, оскільки звіт складається і подається разом з річною фінансовою звітністю. | Є оптимальною, оскільки дозволить підприємствам максимально швидко та ефективно виконувати вимоги Закону, а також дотриматися узятих Україною міжнародних зобов’язань, та є вигідною як для підприємств так і держави. |

**V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми**

*1. Механізм дії регуляторного акта.*

Основним механізмом для розв’язання визначеної проблеми є прийняття регуляторного акта та фактична реалізація його положень.

На виконання статей 1, 11 Закону, пункту 2 Порядку та пункту 832 Плану заходів Міністерство фінансів України затверджує форму та Порядок складання звіту про платежі на користь держави підприємств, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Прийняття регуляторного акта забезпечить єдиний (уніфікований) підхід при розкритті інформації про нараховані та сплачені платежі на користь держави підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес та виконання Плану заходів, а також сприятиме підвищенню прозорості та підзвітності підприємств щодо використання лісових ресурсів держави, збільшення рівня іноземних інвестицій.

*2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.*

Для впровадження регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

**VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги**

Реалізація проєкту наказу не передбачає фінансових витрат держави, оскільки його розробка та прийняття забезпечується в межах кошторисних витрат на утримання органів виконавчої влади.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), та не передбачає збільшення граничної чисельності працівників Державного лісового агентства України. Перевірка звіту буде здійсюватися в межах кошторисних витрат на утримання Державного лісового агентства України.

### Тест малого підприємництва (М-тест) не проводився, оскільки проєкт наказу не поширюється на суб’єктів малого підприємництва та однаково впливає на підприємства, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Отже, запровадження звіту про платежі на користь держави не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

**VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Строк дії регуляторного акта є необмеженим, оскільки Закон, на виконання положень якого розроблено проєкт наказу, має необмежений строк дії.

Зважаючи на те, що регуляторний акт є актом, розробленим відповідно до норм Закону, у разі внесення змін до цього Закону регуляторний акт має бути приведений у відповідність з такими змінами.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства – з дня його офіційного опублікування.

**VIII. Визначення показників результативності дії**

**регуляторного акта**

### Розмір надходжень до Державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта не передбачається.

Дія регуляторного акта поширюватиметься на підприємства, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Показниками результативності дії регуляторного акта є:

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

кількість запитів суб’єктів господарювання щодо складання звіту про платежі на користь держави;

кількість органів місцевого самоврядування, до яких сплачуються платежі;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта – високий.

Проєкт акта розміщено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України (<https://mof.gov.ua/>).

**IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта**

Відстеження результативності регуляторного акта (у разі його прийняття) здійснюватиметься з періодичністю, визначеною Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено статистичним методом шляхом аналізу даних з інформаційних систем Міністерства фінансів України та Державного агентства лісових ресурсів України.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись з дня прийняття регуляторного акта.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік але не пізніше двох років з дня прийняття регуляторного акта.

Періодичні відстеження здійснюватимуться у встановлені законодавством терміни.

У разі виявлення неврегульованих та/або проблемних питань на підставі аналізу зауважень та пропозицій державних органів, суб’єктів господарювання ці питання будуть врегульовані шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

Виконавцем заходів з відстеження результативності дії регуляторного акта є Міністерство фінансів України.

**Заступник Міністра Світлана ВОРОБЕЙ**