**Ministru kabineta noteikumu projekta
"Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm)  | Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (*redakcijā, kas stājās spēkā 2019. gada 16. aprīlī)*, kā arī pēc Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) iniciatīvas precizēt pašreiz spēkā esošajos Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" noteiktās deklarāciju veidlapu formas un to aizpildīšanas kārtību, pilnveidojot un padarot to saprotamāku nodokļu maksātājiem – saimnieciskās darbības veicējiem.Projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) iniciatīva un 2019. gada 21. marta likums "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | *Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" (turpmāk – MK 2018. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 662) 13. un 40. punktā.*Šobrīd MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 13. un 40. punktā noteikta kārtība, kādā nodokļa maksātājs aizpilda gada ienākumu deklarāciju, ja ir guvis likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmajā daļā minētos ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 *euro*. Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 20. panta pirmajai daļai (*redakcijā, kas stājās spēkā 2019. gada 16. aprīlī*) maksātājs ir tiesīgs neiesniegt gada ienākumu deklarāciju, ja ir saņēmis likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmajā daļā minētos ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa nepārsniedz 10 000 *euro*.Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 142. punktā norādīts, ka grozījumus šā likuma 19. panta otrajā daļā un 20. panta pirmajā daļā attiecībā uz skaitļa "4000" aizstāšanu ar skaitli "10 000" piemēro ienākumiem, kas gūti, sākot ar 2019. gada 1. janvāri. Tādējādi maksātājam ir tiesības nesniegt gada ienākumu deklarāciju par gūtajiem ar nodokli neapliekamajiem ienākumiem, sākot no 2019. gada 1. janvāra, ja neapliekamo ienākumu apjoms nepārsniedz 10 000 *euro* (iepriekš – 4000 *euro*). Lai saskaņotu likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normas, noteikumu projekts paredz aizstāt MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 13. un 40. punktā neapliekamo ienākumu apmēru 4000 *euro* ar 10 000 *euro*.*Grozījumi MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 12.1. un 17.1. apakšpunktā, kā arī 1. pielikuma deklarācijas D pielikumā D1, D11, D2, D21.* Valsts ieņēmumu dienests ir saņēmis Latvijas Republikas Tiesībsarga ieteikumu precizēt MK  2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 normas, lai novērstu konstatētās nepilnības gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtībā saistībā ar to, ka Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumā tiek pieprasīta informācija, kuru neparedz MK 2018. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 662. Proti, minētie noteikumi deklarācijas D1 pielikuma 1.ailē paredz norādīt ienākumu gūšanas vietu un veidu, savukārt EDS ir paredzēts norādīt ienākuma izmaksātāja datus.MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 1. pielikuma D1 veidlapas paraugā noteikts, ka 1. ailē jānorāda "Ienākumu gūšanas vieta un veids" (bez jelkādiem atšifrējumiem). Savukārt EDS attiecīgajā ailē papildus minētajam paredzēts norādīt šādu informāciju: "NMR kods vai personas kods", "Ienākumu izmaksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds", "Ienākumu veids".Ievērojot minēto, Latvijas Republikas Tiesībsargs secināja, ka EDS deklarācijas veidlapā iekļautās prasības neatbilst MK 2018. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 662.Lai administrētu nodokļus, Valsts ieņēmumu dienestam ir nepieciešama informācija ne tikai par ienākumu saņēmēju, bet arī par ienākumu izmaksātāju, piemēram, vērtējot naudas līdzekļu izcelsmi. Tādēļ noteikumu projektā paredzēts, ka gada ienākumu deklarācijas D1 1. ailē norāda ienākumu izmaksātāja nosaukumu, ja izmaksātājs ir juridiskā persona, vai vārdu un uzvārdu, ja ienākumu izmaksātājs ir fiziskā persona, kā arī nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru vai personas kodu, kas ļautu identificēt konkrēto personu, kas izmaksāja ienākumu.Ņemot to vērā, noteikumu projekts paredz papildināt MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 12.1. un 17.1. apakšpunktu, kā arī 1. pielikuma deklarācijas D pielikumā D1, D11, D2 un D21 ar informāciju, kāda jānorāda, identificējot ienākumu izmaksātājus.*Grozījumi MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 6.3., 6.4. un 17.7. apakšpunktā.*Grozījumi precizē kārtību, kādā ir nosakāma likme ienākumam pielīdzināmam aizdevumam un samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītajam ienākumam.*Grozījumi MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 39.5. un 39.17.6. apakšpunktā.*Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 1. panta trešajā daļā un 10. panta 1.10daļā ietvertajām tiesību normām samaksātajā iedzīvotāju ienākuma nodoklī iekļauj arī noteikto solidaritātes nodokļa daļu, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, vienlaikus samazinot taksācijas gadā samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru. Tomēr var rasties situācijas, kad solidaritātes nodokļa daļa personām, kurām konkrētais solidaritātes nodokļa objekts nav ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams objekts, nav iekļaujama gada ienākumu deklarācijā. Šobrīd MK 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 noteikta gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība tikai tiem solidaritātes nodokļa maksātājiem, kuriem visa solidaritātes nodokļa daļa ir novirzāma iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem, jo viss solidaritātes nodokļa objekts ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams objekts. Ņemot vērā to, ka pastāv situācijas, kad fiziskās personas solidaritātes nodokļa objektā ir arī objekts, kas nav attiecināms uz gada ienākumu deklarācijā deklarējamo ienākumu, jo nav apliekams ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, precizēta gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība solidaritātes nodokļa maksātājiem. Tādējādi noteikumu projekts paredz papildināt MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 39.5. un 39.17.6. apakšpunktu.*Grozījumi MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 1.pielikuma deklarācijas D pielikumā D3, D31 un to aizpildīšanas kārtībā.*Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1daļu ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80 % no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Minētā likuma panta 3.4 daļā ir noteikts papildu nosacījums apliekamā ienākuma aprēķināšanai un piemērošanai, t.i., saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojuma apmēra noteikšanai atbilstoši 11. panta 3.1daļai saimnieciskās darbības ieņēmumos tiek ņemtas vērā arī summas, kas saņemtas valsts atbalsta lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai ietvaros. Šobrīd gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtībā un veidlapā nav paredzēts, ka saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojumu piemēro kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, kas neļauj korekti aprēķināt apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības un iedzīvotāju ienākuma nodokli.Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta astotajai daļai zemnieku saimniecība, ja tā bez lauksaimnieciskās ražošanas veic arī citu saimniecisko darbību, var aprēķināt kopējos ienākumus (sedzot lauksaimnieciskos zaudējumus no citiem ienākumiem). Ja šajā gadījumā nepiemēro 9. panta pirmās daļas 1. punktu, nav korekti noteikt, ka maksātājam 80 % saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums būtu nosakāms atsevišķi katram saimnieciskās darbības veidam (lauksaimnieciskajai ražošanai un citiem saimnieciskās darbības veidiem). Tajā pat laikā gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumā ir jābūt atsevišķam aprēķinam attiecībā uz lauksaimniecisko ražošanu (arī 80 % saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojuma aprēķinam), lai noteiktu, vai no lauksaimnieciskās ražošanas ir peļņa vai zaudējumi, un peļņas gadījumā piemērotu likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktu. Tādējādi gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumā jānodrošina arī aprēķinu rindas, lai, nosakot saimnieciskās darbības ieņēmumu 80 % ierobežojumu, to varētu noteikt lauksaimnieciskās ražošanas un citu darbības veidu kopējiem ieņēmumiem un izdevumiem, bet tajā pat laikā nepazaudētu iespēju piemērot 3000 *euro* neapliekamo ienākumu lauksaimnieciskajiem ienākumiem. Ņemot vērā minēto, noteikumu projekts paredz precizēt MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumu un tā aizpildīšanas kārtību.Pašlaik spēkā esošajā gada ienākumu deklarācijas D31 pielikumā noteiktā saņemtā valsts atbalsta maksājuma lauksaimniecībai deklarēšana un iekļaušana šajā pielikumā nav korekta, t.i., aizpildot pielikumu un ievērojot visas likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktās normas, D31 pielikuma aprēķins (gala rezultāts) nav atbilstošs faktiskajai situācijai.Lai risinātu minēto nepilnību, noteikumu projekts MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 paredz gada ienākumu deklarācijas D31 pielikuma veidlapā 1. rindā neiekļaut ieņēmumus no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai, 1.1. rindu izveidot kā neatkarīgu 1.1 rindu, 8. rindā izmantot formulu (1. x 20 %) – (1.1. x 80 %), 9. rindā izmantot formulu (1. – 2.1. – 6.1.).*Grozījumi MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 15.1 punktā, 39.3. apakšpunktā un 1 .pielikuma deklarācijā D un deklarācijas D  pielikumā D1.*Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 28. panta 17. un 18. punktā noteikts pienākums nodokļa maksātājam iesniegt gada ienākumu deklarāciju un palielināt taksācijas gada apliekamo ienākumu:* par iepriekšējā taksācijas gadā attaisnotajos izdevumos iekļauto izdevumu par izglītības iegūšanu daļu, kuru taksācijas gada laikā ir atmaksājusi izglītības iestāde;
* par taksācijas un pēctaksācijas gada laikā no privātā pensiju fonda veikto izmaksu summas un uzkrāto pensiju kapitāla starpību atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.6 daļā noteiktajai kārtībai.

Valsts ieņēmumu dienests var nodrošināt automātisko apliekamā ienākuma palielinājumu, kas veidojas no privātā pensiju fonda veikto izmaksu summas un uzkrāto pensiju kapitāla starpības, savukārt apliekamā ienākuma palielinājumu par iepriekšējā taksācijas gadā attaisnotajos izdevumos iekļauto izdevumu par izglītības iegūšanu daļu, kuru taksācijas gada laikā ir atmaksājusi izglītības iestāde, var noteikt tikai pats nodokļa maksātājs. Tādējādi ir nepieciešams nošķirt šo apliekamā ienākuma palielinājuma deklarēšanu. Ņemot vērā minēto, noteikumu projekts paredz papildināt MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 gada ienākumu deklarācijā D pielikumu ar jaunu aili “2.1” un paredz papildināt deklarācijas D un deklarācijas D pielikuma D1 aizpildīšanas kārtību. *Grozījumi MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 54.7. apakšpunktā.*Precizēta nodokļa aprēķināšanas kārtība kapitāla pieaugumam attiecībā uz izdevumu attiecināšanu, ja ienākumu no kapitāla saņem vairākos periodos, t.i., ja sākotnēji saņemtā rokas nauda tiek ieskaitīta kā avansa maksājums, tad izdevumu daļu, kas būtu attiecināma uz minēto maksājumu, novirza nākamajam maksājumam un ja rodas izdevumu pārsniegums, to attiecina uz turpmākajiem maksājumiem.*Piemērs**Fiziskā persona 2018. gada 31. augustā ir noslēgusi līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 50 000 euro apmērā. Pirms līguma noslēgšanas 2018. gada 25. martā ir saņemta rokasnauda 10 000 euro apmērā, kuru ieskaita kopējā pirkuma līguma vērtībā. Turpmākie maksājumi saņemti nākamajos divos gados: 11.01.2019. – 10 000 euro; 11.05.2019. – 10 000 euro; 11.11.2020. – 20 000 euro.**Kopēja izdevumu summa ir 34 000 euro.**Uz saņemto ieņēmumu daļu 10 000 euro attiecināmā izdevumu daļa ir 6800 euro (10 000 / 50 000 x 34 000).* Šobrīd MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 54.7. apakšpunktā noteikts, ka uz saņemto rokasnaudu neattiecina izdevumu daļu, bet attiecina nākamajam maksājumam pēc rokasnaudas.Piemērā, attiecinot uz rokasnaudu neattiecināto izdevumu daļu nākamajam maksājumam, nodoklis no otrā saņemtā maksājuma netiek aprēķināts, bet no nākamajiem maksājumiem tiek aprēķināts.*Saņemtā rokasnauda 25.08.2018. – 10 000 euro, izdevumi – 0 euro, apliekamais ienākums – 10 000 euro.**Saņemtais maksājums 11.01.2019. – 10 000 euro, izdevumi – 10 000 euro, apliekamai ienākums – 0 euro, saņemtais maksājums 11.05.2019. – 10 000 euro, izdevumi – 6800 euro, apliekamais ienākums 3200 euro,* *saņemtais maksājums 11.11.2020. – 20 000 euro, izdevumi – 13 600 euro, apliekamais ienākums – 6400 euro.**Kopējais apliekamais ienākums – 16 000 euro, kopējā aprēķinātā nodokļa summa – 3920 euro.*Šajā situācijā paliek neizmantotā izdevumu daļa *3600 euro (10 000 – 13 600)*, kura netiek izmantota apliekamā ienākuma noteikšanai.Lai risinātu minēto nepilnību, noteikumu projektā precizēta nodokļa aprēķināšanas kārtība kapitāla pieaugumam situācijās, kad saņemta rokasnauda, un, attiecinot izdevumu daļu otrajam maksājumam, paliek neizmantota izdevumu daļa, kuru attiecina uz nākamajiem maksājumiem.*Saņemtā rokasnauda 25.08.2018. – 10 000 euro, izdevumi – 0 euro, apliekamais ienākums – 10 000 euro.**Saņemtais maksājums 11.01.2019. – 10 000 euro, izdevumi – 10 000 euro, apliekamai ienākums – 0 euro, saņemtais maksājums 11.05.2019. – 10 000 euro, izdevumi – 10 000 euro, apliekamais ienākums – 0 euro, saņemtais maksājums 11.11.2020.  – 20 000 euro, izdevumi – 14 000 euro, apliekamais ienākums – 6000 euro. Kopējais apliekamais ienākums – 16 000 euro, kopējā aprēķinātā nodokļa summa – 3200 euro.**Grozījumi MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 49.3., 49.6. un 49.12. apakšpunktā.*Grozījumi avansa maksājumu precizēšanas kārtībā paredz, ka nodokļa maksātājs var norādīt ne tikai Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto neapliekamo minimumu, bet arī paša nodokļa maksātāja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kā arī noteikta kārtība, kādā nodokļa maksātājs precizē avansa aprēķinu pēc 15. novembra.*Veikts arī tehniska rakstura precizējums MK 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 662 39.16., 39.17.4., 48.1.1., 49.5. un 49.10. apakšpunktā.* |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Valsts ieņēmumu dienests un Finanšu ministrija.Izstrādes laikā notikušas konsultācijas ar dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta profesori Ingunu Leibus. |
| 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 | Fiziskās personas – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, t.sk. saimnieciskās darbības veicēji, kuriem rodas pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju. Nodokļa maksātāju skaits, kuri iesniedza gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu, ir 775 010, t.sk. 90 384 saimnieciskās darbības veicēji.  |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Deklarācijas D3 un D31 pielikumu forma tiek mainīta, lai pilnveidotu to aizpildīšanas un nodokļa aprēķināšanas kārtību un padarītu to saprotamāku, ievērojot likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktos ierobežojumus un nosacījumus saimnieciskās darbības veicējiem, tādējādi administratīvais slogs būtiski nemainīsies. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2019 | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamat-budžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašval-dību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 0 | 0 | 55 541 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamat-budžets | 0 | 0 | 0 | 55 541 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašval-dību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | – 55 541 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamat-budžets | 0 | 0 | 0 | – 55 541 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašval-dību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansē-šanai (kompen-sējošu izdevumu samazi-nājumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | 0 | 0 | 55 541 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamat-budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašval-dību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepie-ciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pieli-kumā) | Nepieciešamo izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā 2020. gadā no Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" ir nepieciešams finansējums 55 541 *euro* apmērā. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav attiecināms. |
| 8. Cita informā-cija | 2020. gadā nepieciešamo izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās nepieciešamais finansējums 55 541 *euro* apmērā tiks nodrošināts Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" piešķirtā finansējuma ietvaros. |

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

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Informācija par noteikumu projekta izstrādi 2019. gada 28. oktobrī publicēta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes http://www.fm.gov.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" – "Tiesību aktu projekti", tīmekļa vietnes adrese https://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas\_lidzdaliba/tiesibu\_aktu\_projekti/nodoklu\_politika#project612. Noteikumu projekta izstrādes gaitā notikušas konsultācijas ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" speciālistiem.2019. gada 24. oktobrī noteikumu projekts tika nosūtīts Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijai priekšlikumu sniegšanai līdz 2019. gada 21. novembrim. Minētajā termiņā iebildumi par noteikumu projektu nav saņemti. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstveidā sniedzot viedokļus par noteikumu projektu pēc tā publicēšanas Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē. Sabiedrība viedokli par noteikumu projektu var izteikt līdz 2019. gada 21. novembrim. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Iebildumi un priekšlikumi par projektu nav saņemti. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts ieņēmumu dienests un Finanšu ministrija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projekta izpilde nepaplašina un nesašaurina Valsts ieņēmumu dienesta līdzšinējās funkcijas un uzdevumus, kā arī neietekmē pieejamos cilvēkresursus. Noteikumu projekts nenosaka jaunas institūcijas veidošanu vai institūciju reorganizāciju un likvidāciju. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministrs J.Reirs

Radzjušonoka 67121815

Marija.Radzjusonoka@vid.gov.lv