Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

**Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā**

***(Nr.382/Lp12)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spēkā esošā redakcija** | Pirmā lasījuma redakcija | **Nr.** | **Priekšlikumi****(46)** | **Ministru kabineta atzinums** | **Komisijas atzinums** |
|  | Izdarīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131. nr.; 2011, 204. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2015, 60., 91. nr.) šādus grozījumus: |  |  |  |  |
| **1.pants. Likumā lietotie termini**4) **mikrouzņēmumu nodoklis** — nodoklis, kas ietver:a) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par mikrouzņēmuma darbiniekiem,b) uzņēmumu ienākuma nodokli, ja mikrouzņēmums atbilst uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja pazīmēm,c) mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu; | 1. Izslēgt 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā vārdus "valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas". | **1** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likumprojekta 1.pantu; |  |  |
| **1.1 pants. Likuma mērķis**Likuma mērķis ir mazināt administratīvo un nodokļu slogu mikrouzņēmumiem, it īpaši saimnieciskās darbības uzsākšanas periodā, kā arī nozarēs ar zemu ienākuma līmeņa potenciālu, vienlaikus ievērojot sabiedrības kopējās intereses godīgas konkurences un sociālās drošības jomā.*3**(23.04.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.05.2015.)* |  | **2****3** | **Ekonomikas ministre D.Reizniece–Ozola**Papildināt likumprojektu ar pantu šādā redakcijā:“Svītrot 1.1pantā vārdus “kā arī nozarēs ar zemu ienākuma līmeņa potenciālu””.[[1]](#endnote-1)**Deputāts I.Līdaka**Svītrot 1.1pantā vārdus “kā arī nozarēs ar zemu ienākuma līmeņa potenciālu”. |  |  |
| **2.pants. Mikrouzņēmuma tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli**(11) Mikrouzņēmums nav tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli un būt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, ja tas veic saimniecisko darbību Ministru kabineta noteiktajās nozarēs. |  | **4** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likuma 2.panta 1.1 daļu; |  |  |
| **3.pants. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja pienākums informēt darbiniekus** (1) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, slēdzot darba līgumu, pretendentu rakstveidā informē, ka darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ka mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek noteiktas no mikrouzņēmuma apgrozījuma un ka mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai. Šo informāciju var ietvert darba līgumā.(2) Mikrouzņēmums, kurš vēlas ar nākamo taksācijas periodu kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, rakstveidā informē darbiniekus, ka mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek noteiktas no mikrouzņēmuma apgrozījuma un ka mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai. | 2.  3. pantā:izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:"(1) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, slēdzot darba līgumu, pretendentu rakstveidā informē, ka darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ka mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek noteikts no mikrouzņēmuma apgrozījuma, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek veiktas atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam un ka mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam. Šo informāciju var ietvert darba līgumā.(2) Mikrouzņēmums, kurš vēlas ar nākamo taksācijas periodu kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, rakstveidā informē darbiniekus, ka mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek noteikts no mikrouzņēmuma apgrozījuma, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek veiktas atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam un ka mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam."; | **5** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likumprojekta 2.pantu; |  |  |
| (3) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ne vēlāk kā mēnesi pirms taksācijas perioda beigām rakstveidā brīdina mikrouzņēmuma darbinieku, ka ar nākamo taksācijas periodu darba devējs pirms algotā darba ienākuma izmaksāšanas ieturēs no tā algas nodokli likumā "[Par iedzīvotāju ienākuma nodokli](http://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli)" noteiktajā kārtībā un veiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likumā "[Par valsts sociālo apdrošināšanu](http://likumi.lv/ta/id/45466-par-valsts-socialo-apdrosinasanu)" darba ņēmējam un darba devējam noteiktajā kārtībā, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs:1) paredz, ka taksācijas periodā neizpildīs kādu no šā likuma [1.panta](http://likumi.lv/doc.php?id=215302#p1) 1.punkta vai [2.panta](http://likumi.lv/doc.php?id=215302#p2) ceturtās daļas nosacījumiem;2) ar nākamo taksācijas periodu zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu cita iemesla dēļ. | papildināt trešo daļu pēc vārdiem "darba devējam noteiktajā" ar vārdu "vispārējā". |  |  |  |  |
| **4.pants. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrācija**(1) Personai ir tiesības Uzņēmumu reģistrā vienlaikus ar iesniegumu par individuālā komersanta, individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, apliecinot, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:1) paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar šā likuma [3.panta](http://likumi.lv/doc.php?id=215302#p3) prasībām;2) paredzamais apgrozījums būs līdz 100 000 *euro*;3) mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli;4) mikrouzņēmums veiks saimniecisko darbību nozarē, kas nav ietverta šā likuma 2.panta 1.2 daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos. |  | **6** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu; |  |  |
| (8) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs neizpilda kādu no šā likuma [1.panta](http://likumi.lv/doc.php?id=215302#p1) 1.punkta vai 2.panta 1.1 daļas, otrās, trešās vai ceturtās daļas nosacījumiem, tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu. |  | **7** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likuma 4.panta astotās daļas skaitli un vārdu “1.1 daļas” |  |  |
| **6.pants. Mikrouzņēmumu nodokļa likme**(1) Mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 *euro* ir deviņi procenti. | 3.  6. pantā:aizstāt pirmajā daļā vārdu "deviņi" ar vārdu "pieci"; | **8****9** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likumprojekta 3.pantu;**Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izteikt likuma 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:“6. (1) Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir deviņi procenti.” |  |  |
| (11) Sākot ar 2015.gada 1.janvāri, mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 *euro* par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pirmo, otro un trešo taksācijas gadu kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas ir 9 procenti, bet, sākot ar saimnieciskās darbības ceturto taksācijas gadu kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas, mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 12 procenti. | izslēgt 1.1daļā vārdus un skaitļus "Sākot ar 2015. gada 1. janvāri";aizstāt 1.1daļā skaitli "9" ar skaitli "5" un skaitli "12" ar skaitli "8"; | **10** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likuma 6.panta 1.1 daļu; |  |  |
| (12) Sākot ar 2016.gada 1.janvāri mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 *euro* ir:1) 2016. taksācijas gadā — 13 procenti;2) 2017. taksācijas gadā un turpmākajos taksācijas gados — 15 procenti. | izslēgt 1.2daļu; | **11****12** | **Juridiskais birojs***Likumprojekta 3. pantā (attiecībā uz likuma 6. pantu) ir paredzēta likuma 6. panta 1.2 daļas izslēgšana. Vienlaikus likumprojektā ir ietverts noteikums par grozījumu spēkā stāšanos 2017. gada 1. janvārī. Pie šādiem nosacījumiem mikrouzņēmumu nodokļa likme 2015. gadā ir 9 procenti, 2016. gadā - 13 procenti, bet 2017. gadā tiek paredzēta 5 procentu likme (vienlaikus paredzot, ka tiek veikta mikrouzņēmumu darbinieku valsts sociālā apdrošināšana). Juridiskais birojs atkārtoti vērš komisijas uzmanību uz šādu likumprojektā ietverto regulējumu un aicina to vērtēt gan no nodokļu tiesību politikas aspekta, gan arī no tiesiskās paļāvības un tiesiskās noteiktības principa viedokļa. Vēršam uzmanību uz to, ka Satversmes tiesa ir norādījusi, ka „tiesiskās noteiktības princips uzliek valstij pienākumu nodrošināt tiesisko attiecību noteiktību un stabilitāti, kā arī ievērot tiesiskās paļāvības principu, lai veicinātu indivīda uzticību valstij un likumam” (Satversmes tiesas 2004. gada 25. oktobra sprieduma lietā 2004-03-01 8. punkts).**Ja komisija uzskata, ka 2016. gadā ir saglabājams patreizējais nodokļa regulējums, atbilstoši grozījumi visupirms izdarāmi noteikumā par likumprojekta spēkā stāšanos un, ja nepieciešams, arī likumprojektā attiecībā uz likuma pārejas noteikumiem.***Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likuma 6.panta 1.2 daļu; |  |  |
| (13) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kas mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pirmajā, otrajā vai trešajā taksācijas gadā kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas nodarbina vismaz vienu mikrouzņēmuma darbinieku, kurš trīs gadus un vairāk ir bijis nodarbināts mikrouzņēmumā, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, attiecīgajā taksācijas periodā nav tiesīgs piemērot šajā likumā noteikto nodokļa likmi par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pirmajiem trim gadiem. |  | **13** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likuma 6.panta 1.3 daļu; |  |  |
| (32) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs par taksācijas gada pārskata ceturksni ir piemērojis šā panta 2.1 vai 3.1 daļu, jo prognozē, ka taksācijas periodā netiks pārsniegts tajā noteiktais ierobežojums, tas nepiemēro šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto likmi. Ja pēc tam kādā no nākamajiem taksācijas gada pārskata ceturkšņiem šā panta 2.1 vai 3.1 daļā noteiktie ierobežojumi tiek pārsniegti, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs attiecīgi par nākamā taksācijas perioda ceturksni piemēro šā panta otrajā vai trešajā daļā noteikto likmi, kā arī precizē iepriekšējo taksācijas gada pārskata ceturkšņu deklarācijas, piemērojot šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto likmi. |  | **14** | **Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs A.Ašeradens**Papildināt 1.lasījumā atbalstītā likumprojekta 3.pantā ietvertos grozījumus aiz 6.panta 1.2daļas izslēguma ar grozījumu 6.panta 3.2daļā šādā redakcijā:“aizstāt 3.2daļā vārdu “nākamā” ar vārdu “nākamo””. |  |  |
| (9) Mikrouzņēmuma īpašnieks vai tā dibināts mikrouzņēmums, kas ir piemērojis pirmajiem trim taksācijas gadiem kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas šā likuma 6.panta 1.1 daļā noteikto mikrouzņēmumu nodokļa likmi 9 procentu apmērā, bet zaudējis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu (tai skaitā 4.panta 8.3 daļā minētajos gadījumos), atkārtoti izvēloties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, vairs nav tiesīgs piemērot šā likuma 6.panta 1.1 daļā noteikto 9 procentu likmi.9 | aizstāt devītajā daļā skaitli "9" ar skaitli "5". | **15** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likuma 6.panta devīto daļu; |  |  |
| **7.pants. Mikrouzņēmumu nodokļa deklarēšana un maksāšana**(21) Mikrouzņēmums mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā norāda informāciju par to, ka mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pamatnozare nav ietverta likuma 2.panta 1.2 daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos. |  | **16** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likuma 7.panta 2.1 daļu; |  |  |
|  (5) Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējums nemaina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru un sadalījumu pa mikrouzņēmuma darbiniekiem par to periodu, par kuru mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējums tiek iesniegts.(6) Pēc tam, kad mikrouzņēmums zaudējis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, tam ir tiesības iesniegt tikai tādus mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējumus, kas nemaina vai palielina maksājamā nodokļa apmēru. Mikrouzņēmumu nodokļa summai, ko mikrouzņēmums šajā gadījumā papildus iemaksā budžetā, nepiemēro šā likuma 9.panta otrās daļas nosacījumus.*(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.04.2015. likumu, kas stājas spēkā 13.05.2015. 2.1 daļa stājas spēkā 01.01.2016. Sk. Pārejas noteikumu* [*9.*](http://likumi.lv/doc.php?id=215302#pn9) *un* [*11.punktu*](http://likumi.lv/doc.php?id=215302#pn11)*)* | 4. Izslēgt 7. panta piekto un sesto daļu. | **17** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likumprojekta 4.pantu; |  |  |
| **8.pants. Mikrouzņēmumu nodokļa sadales kārtība**(1) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja — sabiedrības ar ierobežotu atbildību, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kas iepriekšējā taksācijas periodā no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma maksāja uzņēmumu ienākuma nodokli, — valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts kase sadala šādi:1) 0,1 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā;2) 65 procentus — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā;3) 30 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā; 4) 4,9 procentus — uzņēmumu ienākuma nodokļa kontā. (2) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja — fiziskās personas, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, — valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts kase sadala šādi:1) 65 procentus ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā; 2) 35 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā. (3) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja — individuālā komersanta, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kuras īpašnieks iepriekšējā taksācijas periodā no individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības ienākuma maksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli, — valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts kase sadala šādi:1) 0,1 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā;2) 65 procentus — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā;3) 34,9 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.(4) Valsts kase līdz ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam, kā arī saimnieciskā gada pēdējā darbdienā ieskaita mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus kontos atbilstoši šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajam sadalījumam. | 5.  8. pantā:aizstāt pirmās daļas 1. punktā skaitli "0,1" ar skaitli "0,2";izslēgt pirmās daļas 2. punktu;aizstāt pirmās daļas 3. punktā skaitli "30" ar skaitli "90";aizstāt pirmās daļas 4. punktā skaitli "4,9" ar skaitli "9,8";izslēgt otrās daļas 1. punktu; aizstāt otrās daļas 2. punktā skaitli "35" ar skaitli "100";aizstāt trešās daļas 1. punktā skaitli "0,1" ar skaitli "0,2"; izslēgt trešās daļas 2. punktu; aizstāt trešās daļas 3. punktā skaitli "34,9" ar skaitli "99,8". | **18****19****20** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likumprojekta 5.pantu;**Juridiskais birojs***Ierosinām precizēt likumprojekta 5.pantu un tajā ietvertās normas attiecībā uz skaitļu aizstāšanu izteikt kā jaunas 8.panta pirmās, otrās un trešās daļas redakcijas.***Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs A.Ašeradens**Izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā: Izteikt 1.lasījumā atbalstītā likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:„5. 8. pantā:“1) 0,2 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā;”;izslēgt pirmās daļas 2. punktu;izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:“3) 90 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā;”;izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:“4) 9,8 procentus — uzņēmumu ienākuma nodokļa kontā.”; izslēgt otrās daļas 1. punktu;izteikt otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:“2) 100 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.”; izteikt trešās daļas 1. punktu šādā redakcijā:“1) 0,2 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā;”; izslēgt trešās daļas 2. punktu;izteikt trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:“3) 99,8 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.”.  |  |  |
| **9.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana un reģistrēšana**(1) Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks ir sociāli apdrošināms, sākot ar dienu, kad viņš ieguvis mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka statusu. | 6.  9. pantā:papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "sociāli apdrošināms" ar vārdiem "saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu""; | **21** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likumprojekta 6.pantu; |  |  |
| (2) Atbilstoši aprēķinātajai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu par pilnu kalendāra mēnesi (izņemot gadījumu, kad mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks sāk vai beidz strādāt mikrouzņēmumā) katram mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbiniekam proporcionāli mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā norādītajam darbinieku skaitam katrā mēnesī un to faktiskajiem ienākumiem, piemērojot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta attiecīgi darbiniekam, kurš ir apdrošināts atbilstoši visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, darbiniekam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram valsts vecuma pensija ir piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi), un darbiniekam, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs.(3) Aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu noapaļo līdz *euro* un centiem, atmetot 0,49 centus un mazāk un noapaļojot līdz centam 0,50 centus un vairāk.(4) Valsts ieņēmumu dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai šā likuma 4.panta devītajā daļā minēto informāciju, mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju un informāciju par aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.(41) Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks papildus šajā likumā noteiktajam ir sociāli apdrošināms saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".(5) Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks var brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, veicot sociālās apdrošināšanas iemaksas no brīvi izraudzītiem ienākumiem, kas nepārsniedz šā likuma 2.panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu. Mikrouzņēmuma darbinieks veic valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas atbilstoši visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, bet tāds mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram valsts vecuma pensija ir piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi), veic valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai, savukārt mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs, veic valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, darba negadījumu apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai. Kārtību, kādā mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieki brīvprātīgi pievienojas valsts sociālajai apdrošināšanai, valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgo iemaksu veikšanas kārtību un šo iemaksu likmes nosaka Ministru kabinets. | izslēgt otro, trešo, ceturto, 4.1 un piekto daļu. |  |  |  |  |
| **Pārejas noteikumi**6. Grozījums šā likuma 6.panta pirmajā daļā un 6.panta 1.1 daļa stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. | 7. Pārejas noteikumos:izslēgt 6. punktu; | **22** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Izslēgt likumprojekta 7.pantu; |  |  |
| 9. Šā likuma 2.panta 1.1 daļa, 4.panta pirmās daļas 4.punkts, grozījums 4.panta astotajā daļā (ievērojot pārejas noteikumu 11.punktā noteikto), kā arī 7.panta 2.1 daļa stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.22*(23.04.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.05.2015.)* |  | **23****24****25****26** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Pārejas noteikumos izslēgt 9.punktu;**Ekonomikas ministre D.Reizniece–Ozola**Papildināt likumprojekta 7.pantu ar piecām jaunām daļām šādā redakcijā:“aizstāt 9.punktā vārdus un skaitļus “2016.gada 1.janvārī” ar vārdiem un skaitļiem “2017.gada 1.janvārī”;**Deputāts I.Līdaka**Papildināt likumprojekta 7. pantu ar piecām jaunām daļām šādā redakcijā: “aizstāt 9.punktā vārdus un skaitļus “2016. gada 1. janvārī” ar vārdiem un skaitļiem “2017. gada 1. janvārī”;**Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs A.Ašeradens**Izteikt 1.lasījumā atbalstītā likumprojekta 7.pantu šādā redakcijā:“7. Pārejas noteikumos:aizstāt 9.punktā skaitli “2016” ar skaitli “2017”;[[2]](#endnote-2) |  |  |
| 10. Ministru kabinets līdz 2015.gada 1.augustam izdod šā likuma 2.panta 1.2daļā paredzētos noteikumus.*23**(23.04.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.05.2015.)* |  | **27****28****29** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Pārejas noteikumos izslēgt 10.punktu;**Ekonomikas ministre D.Reizniece–Ozola**aizstāt 10.punktā vārdus un skaitļus “2015.gada 1.augustam” ar vārdiem un skaitļiem “2016.gada 1.oktobrim”; **Deputāts I.Līdaka**aizstāt 10.punktā vārdus un skaitļus “2015.gada 1.augustam” ar vārdiem un skaitļiem “2016.gada 1.oktobrim”;  |  |  |
| 11. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kas līdz 2015.gada 31.decembrim ir ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un veic saimniecisko darbību nozarē, kas noteikta uz šā likuma [2.panta](http://likumi.lv/doc.php?id=215302#p2) 1.2 daļas pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos, ir tiesīgs saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ievērojot šādus nosacījumus:1) ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss iegūts līdz 2015.gada 30.aprīlim, — mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu 2016., 2017. un 2018.gadā, ja neiestājas citi apstākļi, kas liedz šo nodokļa maksātāja statusa saglabāšanu;2) ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss iegūts laikposmā no 2015.gada 1.maija līdz 2015.gada 31.decembrim, — mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu 2016.gadā, ja neiestājas citi apstākļi, kas liedz šo nodokļa maksātāja statusa saglabāšanu.*24**(*[*23.04.2015*](http://likumi.lv/ta/id/273939-grozijumi-mikrouznemumu-nodokla-likuma)*. likuma redakcijā, kas stājas spēkā* [*13.05.2015.*](http://likumi.lv/ta/id/215302-mikrouznemumu-nodokla-likums/redakcijas-datums/2015/05/13)*)* |  | **30****31****32****33****34****35****36****37** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Pārejas noteikumos izslēgt 11.punktu;**Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs A.Ašeradens**izteikt 11.punktu šādā redakcijā:“11. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kas līdz 2015.gada 30.aprīlim ir ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un veic saimniecisko darbību nozarē, kas noteikta uz šā likuma 2.panta 1.2 daļas pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos, ir tiesīgs saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu 2017. un 2018.gadā, ja neiestājas citi apstākļi, kas liedz šo nodokļa maksātāja statusa saglabāšanu.”;**Ekonomikas ministre D.Reizniece–Ozola**aizstāt 11.punktā vārdus un skaitļus “2015.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “2016.gada 31.decembrim”;**Deputāts I.Līdaka**aizstāt 11.punktā vārdus un skaitļus “2015.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “2016.gada 31.decembrim”;**Ekonomikas ministre D.Reizniece–Ozola**aizstāt 11.punkta 1.apakšpunktā vārdus un skaitļus “2016., 2017. un 2018.gadā” ar vārdiem un skaitļiem “2017., 2018. un 2019.gadā”;**Deputāts I.Līdaka**aizstāt 11.punkta 1.apakšpunktā vārdus un skaitļus “2016., 2017. un 2018.gadā” ar vārdiem un skaitļiem “2017., 2018. un 2019. gadā”;**Ekonomikas ministre D.Reizniece–Ozola**aizstāt 11.punkta 2.apakšpunktā vārdus un skaitļus “2015.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “2016.gada 31.decembrim” un vārdu un skaitli “2016.gadā” ar vārdu un skaitli “2017.gadā”.”[[3]](#endnote-3)**Deputāts I.Līdaka**aizstāt 11.punkta 2.apakšpunktā vārdus un skaitļus “2015.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “2016. gada 31. decembrim” un vārdu un skaitli “2016.gadā” ar vārdu un skaitli “2017.gadā”.” |  |  |
| 12. Ja 2016.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi likumā "[Par valsts sociālo apdrošināšanu](http://likumi.lv/ta/id/45466-par-valsts-socialo-apdrosinasanu)", kuri paredz, ka mikrouzņēmuma darbinieki papildus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajam ir sociāli apdrošināmi ar mērķi triju gadu laikā sasniegt sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru, kas atbilst darba devēja un darba ņēmēja iemaksu summai, kura aprēķināta no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, tad:1) 2016.gada 1.janvārī spēku zaudē šā likuma [6.panta](http://likumi.lv/doc.php?id=215302#p6) 1.2 daļa;2) 2016.gada 1.janvārī stājas spēkā šā likuma 9.panta 4.1 daļa;3) 2018.gada 1.janvārī stājas spēkā šā likuma 6.panta 1.3 daļa un devītā daļa. | izslēgt 12. punkta 2. apakšpunktu; | **38****39****40** | **Juridiskais birojs***Ierosinām precizēt likumprojekta 7.pantu attiecībā uz pārejas noteikumu 12. punkta 2. apakšpunkta izslēgumu. Šai sakarā ierosinām* ***apsvērt iespēju izslēgt pārejas noteikumu 12. un 14. punktu un vienlaikus likumprojektā precīzi noteikt, kāds ir nodokļa regulējums 2016. gadā****.***Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs A.Ašeradens**izslēgt 12. un 14.punktu;**Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Pārejas noteikumos izslēgt 12.punktu; |  |  |
| 13. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir ieguvuši mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu līdz 2014.gada 31.decembrim, šā likuma 6.panta 1.1 daļā noteiktais triju gadu termiņš tiek skaitīts, sākot ar 2015.gada 1.janvāri.26*(23.04.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.05.2015. Sk. Pārejas noteikumu 14.punktu)* |  | **41** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Pārejas noteikumos izslēgt 13.punktu; |  |  |
| 14. Ja 2016.gada 1.janvārī nav stājušies spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kuri paredz, ka mikrouzņēmuma darbinieki papildus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajam ir sociāli apdrošināmi ar mērķi triju gadu laikā sasniegt sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru, kas atbilst darba devēja un darba ņēmēja iemaksu summai, kura aprēķināta no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, tad:1) 2016.gada 1.janvārī spēku zaudē šā likuma 6.panta 1.1, 1.3 un devītā daļa un 9.panta 4.1 daļa, kā arī pārejas noteikumu 13.punkts;2) ar 2016.gada 1.janvāri sāk piemērot šā likuma 6.panta 1.2 daļu.*27**(23.04.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.05.2015.)* |  | **42** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Pārejas noteikumos izslēgt 14.punktu; |  |  |
|  | papildināt pārejas noteikumus ar 18. punktu šādā redakcijā:"18. Šā likuma 7. panta piekto un sesto daļu redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim, piemēro attiecībā uz mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām, kas iesniegtas par taksācijas periodiem līdz 2016. gadam." | **43** | **Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs A.Ašeradens**papildināt pārejas noteikumus ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:“18. Šā likuma 6.panta 1.3daļa un devītā daļa stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.19. Šā likuma 7. panta piekto un sesto daļu redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim, piemēro attiecībā uz mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām, kas iesniegtas par taksācijas periodiem līdz 2016. gadam.20. Grozījumi šā likuma 3.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 6.panta pirmajā, 1.1 daļā (attiecībā uz skaitļa “9” aizstāšanu ar skaitli “5” un skaitļa “12” aizstāšanu ar skaitli “8”) un 6.panta devītajā daļā, 7.panta piektās un sestās daļas izslēgums, grozījumi 8.panta pirmās daļas 1., 3., 4.punktā un 8.panta pirmās daļas 2.punkta izslēgums, 8.panta otrās daļas 1.punkta izslēgums un grozījums 8.panta otrās daļas 2.punktā, grozījumi 8.panta trešās daļas 1. un 3.punktā un 8.panta trešās daļas 2.punkta izslēgums, grozījums 9.panta pirmajā daļā un 9.panta otrās, trešās, ceturtās, 4.1 un piektās daļas izslēgums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.”. |  |  |
|  |  | **44** | **Latvijas Reģionu apvienības frakcija**Papildināt pārejas noteikumus ar punktu šādā redakcijā:“Grozījums šā likuma 6.panta pirmajā daļā stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.” |  |  |
|  | Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī, ja 2016. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kuri paredz, ka par mikrouzņēmuma darbiniekiem valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jāveic no minimālā obligātā sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta. | **45****46** | **Juridiskais birojs**Ierosinām precizēt noteikumu par likumprojekta spēkā stāšanās laiku un izslēgt tajā vārdus „ja 2016. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kuri paredz, ka par mikrouzņēmuma darbiniekiem valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jāveic no minimālā obligātā sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta”.**Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs A.Ašeradens**Izteikt 1.lasījumā atbalstītā likumprojekta noteikumu par likuma spēkā stāšanās laiku šādā redakcijā: “Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.””.[[4]](#endnote-4) |  |  |

1. **Ekonomikas ministre D.Reizniece–Ozola**

*Pamatojums*: Mikrouzņēmumu nodokļa režīma uzdevums ir veicināt ekonomisko aktivitāti tautsaimniecībā un rosināt ikvienu iedzīvotāju pašam uzsākt savu uzņēmējdarbību. Noteiktajam ierobežojumam, kas paredz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja režīma izmantošanu tikai nozarēs ar zemu ienākuma līmeņa potenciālu, nav sniegts pamatojums, kādēļ būtu ierobežojamas nozares ar augstu ienākumu potenciālu. Norādām, ka nodokļu nomaksas veids nav nekādā mērā saistāms ar faktu, ka saimnieciskajai darbībai nepieciešamas atbilstošas zināšanas un kvalifikācija. Nav pamatojuma nodokļa nomaksas režīma ierobežošanai, kad sava aroda profesionāļi un speciālisti ir pieņēmuši lēmumu uzsākt savu saimniecisko darbību. [↑](#endnote-ref-1)
2. **Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs A.Ašeradens**

*Pamatojums*:Ministru kabineta sēdē š.g. 22.septembrī (protokola Nr.50 50.§ 3.punkts) tika dots uzdevums līdz 2016.gada 1.septembrim Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un uzņēmējus pārstāvošām organizācijām izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par speciāla vienkāršota nodokļu režīma ieviešanu uzņēmējdarbības uzsācējiem to sākotnējās darbības posmā un grozījumus normatīvajos aktos par specializēta vienkāršota nodokļu režīma ieviešanu maziem un mikro uzņēmumiem ar mazu ikgadēju apgrozījumu, paredzot vienkāršotu grāmatvedības uzskaiti, deklarāciju iesniegšanu un nodokļu nomaksu. Paredzēts, ka minētais regulējums aizstās mikrouzņēmumu nodokļa regulējumu un būs piemērojams ar 2017.gada 1.janvāri.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka pēdējo divu mēnešu laikā Finanšu ministrijā tiek saņemti aizvien jauni nozaru viedokļi par jau apstiprināto nozaru sarakstu un Ministru kabinets iepriekšminētajā sēdē ir devis uzdevumu Finanšu ministrijā turpināt diskusijas ar nozaru asociācijām par mikrouzņēmumu režīma piemērošanai aizliegto nozaru saraksta uzlabošanu, lai samazinātu nodokļu vides nestabilitāti, tiek ierosināts aizliegto nozaru saraksta spēkā stāšanos pagarināt par vienu gadu, paredzot tā spēkā stāšanos ar 2017.gadu, ja netiek radīts jauns regulējums mazas saimnieciskās darbības uzsākšanai.

Ar priekšlikumu tiek sakārtoti Mikrouzņēmumu nodokļa likuma pārejas noteikumi, likumprojekta 7.pantā paredzot aizliegto nozaru saraksta piemērošanu tikai no 2017.gada. Pārejas noteikumu 9.punktā ir paredzēts mainīt ar nozaru ierobežojumu saistīto normu spēkā stāšanas datumu no 2016.gada 1.janvāra uz 2017.gada 1.janvāri, attiecīgi precizējot pārejas noteikumu 11.punktu. [↑](#endnote-ref-2)
3. **Ekonomikas ministre D.Reizniece–Ozola**

*Pamatojums*: Šobrīd nepieciešams atlikt lēmumu par nozaru ierobežošanu mikrouzņēmumiem, kas izmanto mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu, ņemot vērā šādu argumentāciju.

	1. Nozaru ierobežošanas pamatmērķis ir ievērot sabiedrības intereses sociālās drošības jomā un faktu, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekiem sociālo pakalpojumu klāsts pieejams mazākā apmērā nekā tiem darbiniekiem, par kuriem nodokļi tiek maksāti vispārējā režīmā. Jāņem vērā, ka, ieviešot minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk - VSAOI) modeli (šobrīd 122 EUR) sociālo garantiju nodrošinājuma problēma tiek atrisināta.
	2. Plaša nozaru noteikšana līdz ar minimālā VSAOI modeļa ieviešanu būtiski paaugstina nodokļu slogu uzņēmējdarbības uzsācējiem un mikrouzņēmējiem. Izpildot Mikrouzņēmuma likumā noteikto uzdevumu, ar Ministru kabinets 2015.gada 22.septembraī noteikumiem Nr.540ir pieņēmis Finanšu ministrijas virzītos noteikumus “Nozares, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu” (turpmāk – Noteikumi Nr.540) tika noteiktas 37 nozares, kurās, veicot saimniecisko darbību, mikrouzņēmums nav tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli un būt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju. Noteikumi Nr.540 stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.Atbilstoši Ekonomikas ministrijas aplēsēm, ieviešot minimālo VSAOI 122 EUR un nosakot 5% nodokļa apmēru mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, tas radīs vairāk kā 20% lielu nodokļu slogu. Ieviešot minimālo VSAOI modeli un mainot likmi, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju skaits samazināsies no 43000 uzņēmumiem uz ~ 20000 uzņēmumiem. Savukārt ar Noteikumi Nr.540 ierobežojot 37 nozares, ir sagaidāms, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu praktiski varēs izmantot pakalpojumu nozares uzņēmumi, jo šiem uzņēmumiem nav lielu izdevumu. Attiecīgi tas 3 gadu laikā samazinās mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādājošo uzņēmumu skaitu līdz 5000-7000 uzņēmumiem.

	1. Tik svarīgu lēmumu pieņemšanā kā mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīma ierobežošana ir jāņem vērā uzņēmējus pārstāvošu nozaru organizāciju viedoklis.Ministru kabinets 2015.gada 22.septembrī sēdē (prot.Nr.50 50.§ 2.punkts), kad tika apstiprināti noteikumi Nr.540, ņemot vērā normatīvajā regulējumā iekļauto plašo nozaru tvērumu, tika uzdots Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un uzņēmējus pārstāvošām nozaru asociācijām turpināt diskusiju par nozarēm, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, un, ja nepieciešams, finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Noteikumos Nr.540.

Ekonomikas ministrija ir apzinājusi 16 nozaru pārstāvošās uzņēmumu organizācijas un tās ir vienisprātis, ka kopumā līdz šim īstenotā vispārīgā pieeja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju darbības ierobežošanai nozarēs konceptuāli nav atbalstāma. Turklāt vērienīga nozaru ierobežošana nerisinās tādas papildus norādītās problēmas kā:

1) sabiedrības intereses sociālās drošības jomā, jo pastāv augsts nelaimes gadījumu risks – šāda analīze praktiski nav sniegta salīdzinot situāciju ar vispārīgajā nodokļa režīmā strādājošajiem maksātājiem, turklāt bīstamo nozaru saimnieciskās darbības uzraudzība ir jau regulēta ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, noteikta tās licencēšanas un uzraudzības kārtība, un šo uzņēmumu darbības drošības apsvērumi nekādi nav pamatojami ar nodokļa nomaksas režīma izvēli;

2) mikrouzņēmumu nodokļa režīma izmantošana nodokļu plānošanas nolūkā – šobrīd likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” jau nosaka preventīvu normu negodprātīgai darbspēka pakalpojumu izmantošanai (darba algas nodokļu aplikšana šādiem līgumiem), attiecīgi uzraugošajām institūcijām ir instruments, kā novērst šādu gadījumu novēršanu, veicot risku analīzi un uzraudzību praksē;

3) jomā ir augsts ienākumu potenciāls un ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un kvalifikācija – līdzīgi ar sociālās drošības jomu – nav pamatojuma nodokļa nomaksas režīma ierobežošanai sava aroda profesionāļiem un speciālistiem, uzsākot savu saimniecisko darbību;

4) netiek ievērotas sabiedrības intereses godīgas konkurences jomā – šobrīd apzinātie 2014.gada dati par uzņēmumu apgrozījumu liecina, ka tikai 4 nozarēm no ierobežotajām 37 nozarēm apgrozījums pārsniedz 10% slieksni no nozares kopējā apgrozījuma, līdz ar to ierobežoto 33 nozaru mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju ietekme uz tautsaimniecību un konkurenci ir vērtējama kā nebūtiska. Tāpat Finanšu ministrijas 2014.gada dati par vidējiem mēneša ienākumiem nozarē un salīdzinot tos ar mikrouzņēmumu darbinieku vidējo algu mēnesī liecina, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīms kalpo par pamatu saimnieciskās darbības legalizācijai, piemēram, taksometru pakalpojumu sniegšanā.

3. Un vissvarīgākais, Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdē (prot. Nr.50 50.§ 3.punkts) tika uzdots Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un uzņēmējus pārstāvošām organizācijām izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2016.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par speciāla vienkāršota nodokļu režīma ieviešanu uzņēmējdarbības uzsācējiem to sākotnējās darbības posmā un grozījumus normatīvajos aktos par specializēta vienkāršota nodokļu režīma ieviešanu maziem un mikro uzņēmumiem ar mazu ikgadēju apgrozījumu, paredzot vienkāršotu grāmatvedības uzskaiti, deklarāciju iesniegšanu un nodokļu nomaksu. Paredzēts, ka minētais regulējums aizstās mikrouzņēmumu nodokļa regulējumu un būs piemērojams ar 2017.gada 1.janvāri.

Lai neveiktu vairākkārtējus grozījumus mikrouzņēmumu nodokļa normatīvajā regulējumā un veidotu tiesisko paļāvību konceptuālu lēmumu pieņemšanā, šobrīd nepieciešams atlikt lēmumu par nozaru ierobežošanu līdz 2016.gada 1.oktobrim, un tas ir vērtējams līdz ar jaunā likumprojekta virzību, kas paredz speciāla vienkāršota nodokļu režīma ieviešanu uzņēmējdarbības uzsācējiem to sākotnējās darbības posmā un specializēta vienkāršota nodokļu režīma ieviešanu maziem un mikro uzņēmumiem ar mazu ikgadēju apgrozījumu. [↑](#endnote-ref-3)
4. **Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs A.Ašeradens**

*Pamatojums*:Lai nodrošinātu vienlaicīgu obligātā minimālā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta un samazinātās mikrouzņēmumu nodokļa likmes ieviešanu un lai 2016.gadā visam mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 100 000 *euro* saglabātu mikrouzņēmumu nodokļa likmi 9% apmērā, likumprojekta 7.pantā ir paredzēts izslēgt pārejas noteikumu 12. un 14.punktu un papildus ir ietverts pārejas noteikumu punkts, kas nosaka atsevišķu normu spēkā stāšanās datumu. Turklāt ir precizēts noteikums par likuma spēkā stāšanās laiku, nosakot, ka likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī. [↑](#endnote-ref-4)