**Noteikumu projekta “Automātiskās informācijas apmaiņas par ziņojamām pārrobežu shēmām noteikumi”  
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Noteikumu projekts “Automātiskās informācijas apmaiņas par ziņojamām pārrobežu shēmām noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai:   1. nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – VID) ar informāciju, kas nepieciešama, lai kontrolētu nodokļu nomaksu gadījumos, kad nodokļu maksātāji izmanto agresīvas pārrobežu nodokļu plānošanas shēmas; 2. ieviestu Padomes 2018.gada 25.maija Direktīvu (ES) 2018/822, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamajām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES (turpmāk - DAC6).   Noteikumu projektā ietvertais regulējums ir piemērojams ar 2020. gada 1.jūliju. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | * Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 10.daļa (norma tika atbalstīta Saeimā 1.lasījumā 2019.gada 21.novembrī, pieņemot likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, reģ.Nr.421/Lp13); * DAC6. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, un to novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Eiropas Savienības (turpmāk – ES), gan pasaules līmenī.  Latvijas Republikai (turpmāk – LR) un citām ES dalībvalstīm kļūst arvien grūtāk aizsargāt savas valsts nodokļu bāzes no to samazināšanas, jo nodokļu plānošanas struktūras ir kļuvušas īpaši sarežģītas un tajās bieži tiek izmantotas priekšrocības, ko sniedz arvien lielāka kapitāla un personu mobilitāte gan ES iekšējā tirgū, gan pasaulē kopumā. Šādas struktūras parasti sastāv no shēmām, kas ir izveidotas dažādās valstīs vai teritorijās, un novirza ar nodokļiem apliekamo peļņu uz valsti vai teritoriju ar labvēlīgāku nodokļu režīmu vai samazina nodokļu maksātāju kopējo maksājamo nodokļu summu. Tā rezultātā LR un citas ES dalībvalstis bieži vien saskaras ar ievērojamu nodokļu ieņēmumu samazinājumu, kas tām neļauj piemērot izaugsmi veicinošu nodokļu politiku. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai turpmāk – VID kā LR kompetentā iestāde un citu ES dalībvalstu kompetentās iestādes iegūtu visaptverošu un būtisku informāciju par iespējami agresīvām nodokļu plānošanas shēmām. Šāda informācija minētajām iestādēm dotu iespēju ātri reaģēt uz agresīvu nodokļu plānošanu, nepieciešamības gadījumā veicot nodokļu kontroles pasākumus, vai arī ierosinot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem.  Ziņošana par iespējami agresīvām pārrobežu nodokļu shēmām un tai sekojoša automātiskā informācijas apmaiņa sekmēs arī taisnīgu nodokļu vidi, līdz ar ko arī godīgu konkurenci. Turklāt tieši automātiska informācijas apmaiņa ir atzīta kā svarīgs instruments cīņā pret pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī agresīvu nodokļu plānošanu.  Tādējādi, lai nodrošinātu ES nodokļu administrācijas ar informāciju, kas nepieciešama cīņai pret agresīvu nodokļu plānošanu, ES padome pieņēma DAC6, tajā paredzot regulējumu automātiskai informācijas apmaiņai par pārrobežu ziņojamām shēmām.  Latvijā, lai ieviestu automātisko informācijas apmaiņu par pārrobežu ziņojamām shēmām, līdz ar ko arī ieviestu DAC6, tiek virzīti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, likuma 15.panta desmitajā daļā ietverot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt priekšnosacījumus, kuriem iestājoties, ir sniedzams ziņojums par pārrobežu ziņojamo shēmu, ziņojuma struktūru un saturu, ziņojumā lietoto terminu skaidrojumu, kā arī tā sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un kārtību, kādā veic automātisko informācijas par ziņojamām pārrobežu shēmām apmaiņu. Ņemot vērā minēto, ir izstrādāts noteikumu projekts.  Pārrobežu shēmas, uz kurām attiecas regulējums  Noteikumu projektā ir ietverti kritēriji, kuriem izpildoties, informācija par attiecīgo pārrobežu shēmu būs jāsniedz VID. Pamatā noteikumu projektā ietvertie kritēriji raksturo shēmas, kuru rezultātā, izmantojot dažādu valstu regulējuma atšķirības, nodokļu maksātājs iegūst nodokļu priekšrocības, kādas parasti tieši nav paredzētas attiecīgo valstu regulējumā, kā arī shēmas, kuru rezultātā attiecīgajam nodokļu maksātājam izdodas izvairīties no automātiskās informācijas apmaiņas par finanšu kontiem vai arī, izmantojot kuras, nodokļu maksātājam izdodas izvairīties no patiesā labuma guvēja norādīšanas. Tā, piemēram, ja shēmas dalībnieks veic mākslīgas darbības, kas ietver zaudējumus nesošas komercsabiedrības iegādi, šādas komercsabiedrības pamatdarbības pārtraukšanu un tās zaudējumu izmantošanu nolūkā samazināt tā nodokļu saistības, tostarp, pārvedot minētos zaudējumus uz citu valsti vai teritoriju vai paātrinot minēto zaudējumu izmantošanu, un ja galvenais ieguvums vai viens no galvenajiem ieguvumiem šādām darbībām ir nodokļu priekšrocību iegūšana, tad izpildās noteikumu projektā paredzētie kritēriji attiecībā uz ziņošanas pienākumu par pārrobežu shēmu.  Subjekti, uz kuriem attiecas regulējums  Noteikumu projekts attiecas uz starpniekiem (parasti personas, kuras sniedz nodokļu maksātājiem konsultācijas saistībā ar pārrobežu shēmu ieviešanu) un nodokļu maksātājiem, uz kuriem attiecas attiecīgā pārrobežu shēma, un VID.  Informācijas sniegšana VID  Informācijas sniegšanas pienākums primāri tiek noteikts starpniekam, bet ja tāda nav, tad attiecīgajam nodokļu maksātājam, uz kuru attiecas pārrobežu shēma. Noteikumu projekts arī paredz regulējumu gadījumam, kad ir vairāki starpnieki vai attiecīgie nodokļu maksātāji, tajā skaitā, paredzot, kuram tieši attiecīgajā gadījumā rodas pienākums sniegt ziņojumu VID, kā arī gadījumos, kad pienākums rodas vairākām personām vienlaikus, ir paredzēta iespēja ziņot tikai vienai personai, ja tiek izpildīti noteikumu projektā noteiktie nosacījumi.  Individualizētas pārrobežu shēmas (pielāgotas attiecīgajam nodokļu maksātājam) gadījumā, ziņojums par pārrobežu shēmu VID tiek sniegts 30 dienu laikā no noteikumu projektā noteiktā brīža, kas ir saistīts ar iespēju sākt izmantot attiecīgo pārrobežu shēmu.  Tirgojamas shēmas (tādas, kuru nav būtiski jāpielāgo attiecīgajam nodokļu maksātājam, līdz ar ko to var izmantot vairākos līdzīgos gadījumos) gadījumā, starpniekam ir pienākums sniegt periodisku ziņojumu VID reizi ceturksnī, attiecīgi nodrošinot VID ar aktuālu informāciju par nodokļu maksātājiem, kuri izmanto attiecīgo pārrobežu shēmu.  Noteikumu projektā ir noteikts informācijas apjoms, kāds ir sniedzams VID, un ar kuru paredzēts apmainīties ar citu valstu kompetentajām iestādēm. Informācija apjoms nav lielāks par tādu, kāds nepieciešams, lai nodokļu administrācijas varētu konstatētu riskus agresīvai nodokļu plānošanai, izvairīšanos no automātiskās informācijas apmaiņas un patieso labuma guvēju slēpšanu, kā arī lai atturētu nodokļu maksātāju no šādas darbības. Turklāt attiecībā uz starpnieku ir paredzēts, ka tas sniedz tādu informāciju, kura tam ir zināma, ir tā rīcībā vai kontrolē. Informācija par ziņojamām pārrobežu shēmām sevī ietver personu identificējošo informāciju; informāciju par pazīmēm, kas attiecīgo pārrobežu shēmu padara par ziņojamu; kopsavilkumu par ziņojamās pārrobežu shēmas saturu; informāciju par laiku, kad attiecīgā shēma tiek īstenota; informāciju par piemērojamo tiesisko regulējumu; ziņojamās pārrobežu shēmas vērtību; informāciju par iesaistītajām valstīm un citu informāciju.  Ņemot DAC6 noteikto, regulējums attieksies arī uz shēmām, kuras radās uzreiz pēc DAC6 pieņemšanas, tas ir, pēc 2018.gada 25.maija, kas ir noteiktu laika periodu vēl pirms attiecīgie noteikumi stāsies spēkā. Taču, šī noteikumu projekta prasība ir samērīga, arī ņemot vērā apstākli, ka VID jau šobrīd ir tiesības pieprasīt nodokļu maksātājiem ļoti plašu informācijas apjomu, tajā skaitā tādu, kas ir definēta noteikumu projektā. Turklāt starptautisko nodokļu tiesību regulējums, tajā skaitā, Konvencijas par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā 6. un 7.pants, jau šobrīd ļauj VID apmainīties ar plašu informācijas apjomu, tajā skaitā, ar tādu informāciju, kas paredzēta noteikumu projektā. Vienlaikus, šis noteikumu projekts ir nepieciešams, jo tas detalizēti noregulē informācijas apmaiņas subjektus, informācijas apjomu, un tās apmaiņas kārtība un nosacījumus. Turklāt, kā minēts iepriekš, informācija par pārrobežu shēmām nodokļu administrācijām ir nepieciešama, lai cīnītos pret nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi veicinot sabiedrības labklājību.  Automātiskā informācijas apmaiņa ar citām valstīm  Automātisko informācijas apmaiņu veic VID, reizi ceturksnī darot pieejamu tā saņemto informāciju pārējo ES dalībvalstu kompetentām iestādēm. Tāpat VID būs pieejama informācija, kas ir iesniegta pārējām ES dalībvalstu kompetentām iestādēm.  Noteikumu projekts paredz apmainīties ar informāciju par pārrobežu shēmām arī ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ja ar attiecīgo valsti Latvijas Republikai ir spēkā attiecīgs starptautisks līgums un kompetento iestāžu līgums. Minētais aspekts var būtiski uzlabot cīņu pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ņemot vērā, ka pārrobežu shēmas, kas var skart Latvijas nodokļu maksātājus, ir izplatītas arī ārpus ES robežām. Jau šobrīd Konvencijas par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā 6.pants ļauj Latvijai automātiski apmainīties ar informāciju tādā apjomā, par kādu ir panākta vienošanās ar pārējām valstīm. Turklāt minētajai konvencijai ir jau pievienojušās 130 valstis un teritorijas un ir paredzams, ka to skaits vēl palielināsies. Ir paredzams, ka Latvijas kompetentā iestāde, ievērojot Konvencijas par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā 6.pantu, tuvākajā laikā noslēgs kompetento iestāžu vienošanos, paredzot automātisko informācijas apmaiņu par pārrobežu shēmām, kas attiecas uz izvairīšanos no informācijas sniegšanas par finanšu kontiem un patiesā labuma guvēja slēpšanu.[[1]](#footnote-2) |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Finanšu ministrija, VID. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Noteikumu projektā iekļautie grozījumi attieksies galvenokārt uz nodokļu maksātājiem, kuriem saskaņā ar normatīvo regulējumu noteikts pienākums sniegt ziņojumu. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projektā ietvertajam tiesiskajam regulējumam ir pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, jo tā rezultātā tiek veicināta konstruktīva sadarbība starp VID un nodokļu maksātājiem, kā arī sasniegts augsts nodokļu saistību labprātīgas izpildes līmenis.  Administratīvais slogs palielināsies:   * nodokļu maksātājiem, kuriem saskaņā ar normatīvo regulējumu noteikts pienākums sniegt ziņojumu, saistībā ar atbilstošas informācijas sagatavošanu un iesniegšanu VID; * VID kā LR kompetentajai iestādei, ņemot vērā, ka noteikumu projektā tiek noteikts pienākums nodokļu maksātājiem sniegt informāciju VID par ziņojamām pārrobežu shēmām, kā arī pienākums VID veikt informācijas apmaiņu ar pārējo ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī to valstu kompetentajām iestādēm, ar kurām noslēgts attiecīgais kompetento iestāžu līgums. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Administratīvo izmaksu monetāro novērtējumu šobrīd nav iespējams noteikt, jo nav iespējams paredzēt ziņojumu skaitu. Vienlaikus jāņem vērā, ka situācijā, kad tiek sagatavota pārrobežu ziņojamā shēma, starpnieka un attiecīgā nodokļu maksātāja rīcībā ir visa informācija, kas nepieciešama ziņojuma sagatavošanai, jo ziņojums pēc būtības ir vispārināta pamatinformācija par ziņojamo pārrobežu shēmu. Tādējādi paredzams, ka privātpersonām neradīsies izmaksas, kas pārsniegtu Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 25.punktā minēto summu. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Padomes 2018. gada 25. maija Direktīva (ES) 2018/822, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES (jeb DAC6). |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav. |
| 3. | Cita informācija | Vienlaikus noteikumu projekts ietver arī normu, kas ļaus VID apmainīties ar informāciju par ziņojamām pārrobežu shēmām arī ar trešajām valstīm, pamatojoties uz Konvencijas par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā 6.pantu. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.tabula**  **Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | DAC6 – direktīva jāievieš līdz 2019.gada 31.decembrim. | | |
| A | B | C | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.  Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.  Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.  Norāda iespējamās alternatīvas (t.sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos |
| DAC6 –1. panta 1. punkts. | Noteikumu projekta 2.punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 1. punkts. | Noteikumu projekta 5. un 6. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 2. punkts. | Noteikumu projekta 7. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 3. punkts. | Noteikumu projekta 8. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 4. punkts. | Noteikumu projekta 9. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 5. punkts. | Noteikumu projekta 10. punkts. | Izvēles norma nav pārņemta |  |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 6. punkts. | Noteikumu projekta 10. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 7. punkts. | Noteikumu projekta 11. un 12. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 8. punkts. | Noteikumu projekta 13. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 9. punkts. | Noteikumu projekta 14. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 10. punkts. | Noteikumu projekta 16. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 11. punkts. |  | Izvēles norma nav pārņemta |  |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab.panta 12. punkts. | Noteikumu projekta 31. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 13. punkts. | Noteikumu projekta 18. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 14. punkts. | Noteikumu projekta 19. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab.panta 15. punkts. | Noteikumu projekta 20. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 16. punkts. |  | Norma adresēta Eiropas Komisijai |  |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 17. punkts. |  | Norma adresēta Eiropas Komisijai |  |
| DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 18. punkts. | Noteikumu projekta 21. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 IV PIELIKUMS – I daļa. | Noteikumu projekta 23. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| DAC6 IV PIELIKUMS – II daļa. | Noteikumu projekta 23. – 28. punkts. | Direktīvas prasības pārņemtas pilnībā. | Noteikumu projekta vienība neparedz stingrākas prasības nekā direktīvā. |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | DAC6 8.ab panta 11.punkts paredz iespēju noteikt ikgadējo ziņošanu par pārrobežu shēmas izmantošanu (izvēles norma). Ne noteikumu projektā, ne citā normatīvajā aktā nav uzlikts šāds pienākums. VID ir plašas tiesības pieprasīt informāciju saistībā ar shēmu jau šobrīd, tamdēļ noteikumu projektā netika saskatīta nepieciešamība šādu informāciju sniegt regulāri bez pieprasījuma.  DAC6 8.ab panta 5. punkts paredz iespēju pārnest ziņošana slogu uz citu starpnieku vai attiecīgo nodokļu maksātāju, ja ziņošana varētu pārkāpt attiecīgajā valstī attiecīgajam starpniekam noteikto saziņas konfidencialitāti. Ņemot vērā, ka Latvijā nav šāda regulējuma, kā arī lai nodrošinātu godīgu konkurenci starpnieku vidū, attiecīgā izvēles norma nav pārņemta. | | |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Noteikumu projekts šo jomu neskar. | | |
| Cita informācija | DAC6 – ietvertā direktīvas 8.ab panta 16. punkts un 8.ab panta 17. punkts netiek pārņemti Latvijas normatīvajos aktos, jo minētās normas ir adresētas Eiropas Komisijai. | | |
| **2.tabula**  **Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei** | | | |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar. | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Pirms noteikumu projekta izsludināšanas informācija par noteikumu projekta izstrādi tika publicēta Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti” – “Nodokļu politika”. Līdz ar to sabiedrības pārstāvji varēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokļus par projektu. Tāpat sabiedrības pārstāvji varēs sniegt viedokļus par projektu pēc tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Sabiedrības pārstāvji varēja līdzdarboties projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokļus par projektu, kas 2019.gada 16.septembrī publicēts Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti” – “Nodokļu politika”, adrese: <https://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/tiesibu_aktu_projekti/nodoklu_politika#project600>  un Ministru kabineta tīmekļvietnē sadaļā “Valsts kanceleja” – “Sabiedrības līdzdalība”, adrese: <https://mk.gov.lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti>.  Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta desmitā daļa (2019.gada 21.novembrī likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (reģ.Nr.421/Lp13) atbalstīts Saeimā 1.lasījumā), pamatojoties uz kuru tiks izdoti noteikumi, ir saskaņota ar Finanšu nozares asociāciju. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Pirms Noteikumu projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē par to nav saņemti komentāri. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | VID. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projekts nemaina iesaistīto institūciju kompetenci un funkcijas.  Noteikumu projekts neparedz veidot jaunas institūcijas, reorganizēt vai likvidēt esošās institūcijas.  Noteikumu projekta izpilde tiks nodrošināta esošo cilvēkresursu un finanšu resursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministrs J.Reirs

Auziņš, 67095919

Roberts.Auzins@fm.gov.lv

Ivane, 67095651

agnese.ivane@fm.gov.lv

1. Detalizētāka informācija par paredzamo informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm pieejama: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-offshore-structures.htm [↑](#footnote-ref-2)