**Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 „Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks | Noteikumu projekta mērķis ir pilnveidot budžetu ieņēmumu klasifikāciju (galvenokārt dažādas nenodokļu ieņēmumu pozīcijas) atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem, optimizēt tās detalizācijas pakāpi un svītrot normas, kas nav atbilstošas šo noteikumu deleģējumam.  Ministru kabineta noteikumu projekta spēkā stāšanās paredzēta 2019.gada 1.janvārī, atsevišķām noteikumu projekta normām ir noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Noteikumu projekts sagatavots pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas, lai pilnveidotu ieņēmumu klasifikāciju, mazinātu administratīvo slogu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Noteikumu projekta mērķis ir pilnveidot budžetu ieņēmumu klasifikāciju:  - optimizējot klasifikācijas detalizācijas pakāpi un nodrošinot to, ka pēc būtības līdzvērtīgi ieņēmumi tiek attiecināti pēc vienotiem principiem;  - harmonizējot ieņēmumu pozīcijas atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem;  - izslēdzot no ieņēmumu klasifikācijas tās normas, kas nav atbilstošas šo noteikumu tiesību deleģējumam.  Tādējādi tiks atvieglota klasifikācijas piemērošana tās lietotājiem, kā arī samazināts kļūdaini veikto maksājumu skaits, vienlaicīgi efektivizējot budžeta plānošanas un uzskaites procesus un mazinot administratīvo slogu.  1. Pamatojoties uz 2018.gada 4.septembrī Ministru kabinetā izskatītā un 2018.gada 25.septembrī Saeimā iesniegtā likumprojekta “Ieroču aprites likums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādīto, projekts papildināts ar precizētiem kodu nosaukumiem un skaidrojumiem – 9.1.3.1. “Nodeva par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu”, 9.2.2.0. “Nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā” un 9.3.9.3. “Valsts nodeva par Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā paredzētā kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu un par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu”. Grozījumi kodos 9.1.3.1., 9.2.2.0. un 9.3.9.3. stāsies spēkā vienlaikus ar Ieroču aprites likuma spēkā stāšanos.  2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administrēto valsts nodevu (2.0. grupas 9.1.8.1.” Nodeva par pasu izsniegšanu”, 9.1.8.2.“Nodeva par personas apliecību izsniegšanu”, 9.1.8.3.“Nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”, 9.1.8.5.“Nodeva par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”, 9.1.9.7.“Nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu” kods) un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra administrēto valsts nodevu (2.0. grupas 9.1.9.8. kods), kas tiek iekasētas Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā, ieņēmumi tiek ieskaitīti Ārlietu ministrijas kontā Valsts kasē, kā arī diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību atvērtajos norēķinu kontos ārvalstīs, piemērojot 2.0. grupas klasifikācijas kodu 9.1.9.1. “Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem”. Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 „Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1032) nepieciešams precizēt 2.0. grupas 9.1.8.1., 9.1.8.2., 9.1.8.3., 9.1.8.5., 9.1.9.7. un 9.1.9.8. kodu skaidrojumu atbilstoši esošajai praksei, norādot, ka šos kodus attiecina uz ieņēmumiem, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, izņemot ieņēmumus, kas iemaksāti diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.  3. MK noteikumi Nr.1032 nosaka budžetu ieņēmumu klasifikāciju, kura tiek lietota budžeta plānošanai, uzskaitei, pārskatu sagatavošanai, un tajos tiek skaidrots klasifikācijas kodu ekonomiskais saturs. Noteikumu projekts paredz precizēt kodu skaidrojumos ietverto regulējumu, kas paredzēja atsevišķu ieņēmumu kontu atvēršanu, pamatojoties uz ministrijas iesniegumu (skatīt ieņēmumu klasifikācijas kodu 9.1.9.9., 9.2.1.9., 9.2.9.0., 9.3.9.0. skaidrojumus). Noteikumu projekts paredz svītrot no budžetu ieņēmumu klasifikācijas normas, kas paredz kontu atvēršanas nosacījumus. Kontu atvēršana un slēgšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.387 “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu” un esošajai praksei, kad, pamatojoties uz ministrijas pieteikumu, var tikt atvērti atsevišķi konti nodevu uzskaitei kodos 9.1.9.9., 9.2.1.9., 9.2.9.9., 9.3.9.9. Redakcionāli tiek precizēts arī koda 9.2.1.9. “Pārējās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem” skaidrojums aizstājot skaitļus “9.2.1.3.-9.2.1.6.” ar “9.2.1.2.-9.2.1.8.”.  4. 2017.gada 1.janvārī spēku zaudēja likums “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”, tāpēc tiek svītroti kodi 5.4.3.0. “Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis” (tiek svītrots arī koda skaidrojums), 5.4.3.1. “Vieglo automobiļu nodoklis” un 5.4.3.2. “Motociklu nodoklis”.  5. Šobrīd budžetu ieņēmumu klasifikācijā noteikts 12.3.9.5.kods “Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi”, kuru piemēro, piemēram, ja netiek izpildīta no komersanta puses kāda pakalpojumu sniegšana atbilstoši vienošanās nosacījumiem. Vienlaikus koda 4.1.0.0. “Nekustamā īpašuma nodoklis” skaidrojums nosaka, ka uz šo kodu attiecina tai skaitā soda naudu vai nokavējuma naudu par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli. Identiski koda 8.4.1.0. “Valsts budžeta procentu ieņēmumi par aizdevumiem” skaidrojums nosaka, ka uz šo kodu attiecina tai skaitā nokavējuma naudu un līgumsodu. Taču attiecībā uz pārējiem ieņēmumiem, piemēram, no nodokļiem un nodevām, nav atrunāta rīcība identiskos gadījumos kodu piemērošanā. Lai to risinātu, noteikumu projekts paredz noteikumu tekstā (jaunais 5.1punkts) atrunāt, ka soda nauda, nokavējuma nauda, nokavējuma procenti, līgumsodu ieņēmumi, kas radušies nodokļu, nodevu nenomaksāšanas vai aizdevumu darījumu nosacījumu nepildīšanas rezultātā, tiek attiecināti pie konkrētā nodokļa, nodevas ieņēmumiem vai aizdevumu darījumu gadījumā - pie procentu ieņēmumiem. Vienlaikus izmaiņas tiek veiktas kodu 4.1.0.0. un 8.4.1.0.skaidrojumos. Tā kā Valsts ieņēmumu dienests līdz 2019.gadam uzliktās soda naudas nevar attiecināt pie konkrētā nodokļa ieņēmumiem, un tas saistīts ar Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas izveidi, Valsts ieņēmumu dienests šo normu attiecībā uz soda naudām sāk piemērot no 2021.gada 1.janvāra.  6. Tiek papildināts koda “8.6.4.0. Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas” skaidrojums, lai atbilstoši Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” budžeta iestādes varētu attiecināt citus procentu ieņēmumus, piemēram, no finanšu nomas.  7. Lai nodrošinātu viennozīmīgu izpratni par attiecīgo darījumu ietvaros radušos ieņēmumu uzskaiti, tiek papildināts koda “8.9.9.0. Pārējie iepriekš neklasificētie finanšu ieņēmumi” skaidrojums ar vārdiem “un ieņēmumus, kas rodas no valūtas kursa svārstībām, pārskata perioda beigās pārrēķinot monetāros posteņus, piemēram, norēķinu konta atlikumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā”.  8. Fizisko personu reģistra likums Saeimā pieņemts 2017.gada 14.decembrī. Konceptuālā ziņojuma par fizisko personu reģistru (Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojums Nr.439) 2.8.sadaļā ir norādīts, ka virknē šobrīd spēkā esošo normatīvo aktu (tai skaitā MK noteikumos Nr.1032) ir minēta atsauce uz Iedzīvotāju reģistra likumu vai Iedzīvotāju reģistru, kas ir jāaizvieto ar atsauci uz Fizisko personu reģistra likumu vai attiecīgi Fizisko personu reģistru. Līdz ar to noteikumu projekts paredz precizēt minēto terminoloģiju ieņēmumu klasifikācijas kodam 9.1.8.3. Tā kā Fizisko personu reģistra izstrāde vēl nav uzsākta, jo nav noslēgusies iepirkumu procedūra, tad šim grozījumam paredzēta spēkā stāšanās reizē ar Fizisko personu reģistra likumu.  9. 2017.gada 22.maijā ir stājušies spēkā grozījumi Elektronisko dokumentu likumā  (turpmāk – EDL), kuros ir veiktas izmaiņas terminoloģijā, tai skaitā arī mainīti EDL 10.panta otrajā daļā minētie nodevu nosaukumi (sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevas nosaukums mainīts uz uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un atjaunošanas valsts nodeva), kā arī vairs nav paredzēta akreditācijas kartes dublikāta izsniegšana un attiecīgi arī nav nodevas par šādu pakalpojumu.  Līdz ar to noteikumu projekts paredz precizēt ieņēmumu klasifikācijā klasifikācijas kodam 9.1.3.4. nodevas nosaukumu.  10. 2018.gada 16.janvārī ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumi Nr.24 “Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai”, kā rezultātā spēku zaudē Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1238 “Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma”, kuros atrunātās nodevas tiek uzskaitītas kodā 9.2.1.3. “Valsts nodeva par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma”. Ņemot vērā notikušas izmaiņas, tiek precizēts koda 9.2.1.3.nosaukums.  11. Ņemot vērā, ka ar 2016.gada 31.decembri spēku zaudēja Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.774 “Noteikumi par muitas iestāžu pakalpojumu valsts nodevu”, un šobrīd saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.345 “Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” par muitas iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikta maksa (maksas pakalpojums), tad noteikumu projekts paredz svītrot ieņēmumu klasifikācijas kodu 9.1.9.2. “Nodeva par muitas pakalpojumiem”.  12. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1055 “Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 7.punkts nosaka, ka nodevu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ieskaita vietējās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas bieži sastopamie derīgie izrakteņi. Tādējādi tiek precizēts koda 9.2.9.3. nosaukums “Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”, koda daļu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju attiecinot uz kodu 9.4.6.0. “Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu”.  13. Tiek precizēts kods 10.1.2.0. “Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests” un tā apakškodi 10.1.2.1. “Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta iestādes”, 10.1.2.2. “Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvalde” un 10.1.2.3. “Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes”, attiecīgi svītrojot 10.1.2.2. un tā būtību attiecinot uz kodu 10.1.2.1. Kods 10.1.2.0. tiek papildināts ar skaidrojumu, ka uz kodu attiecina ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek VID.  Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 23.panta pirmās daļas 2.punktu par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu var piemērot administratīvo sodu – naudas sodu.  Savukārt saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 23.punktu soda nauda ir obligāts maksājums, kas tiek uzlikts nodokļu revīzijas (audita) rezultātā par budžetā iemaksājamās nodokļa summas samazināšanu vai no budžeta atmaksājamās nodokļa summas palielināšanu nodokļu administrācijai iesniegtajās vai iesniedzamajās nodokļu deklarācijās vai, ko nodokļu administrācija aprēķina gadījumā, kad nodokļu maksātājs nodokļu deklarācijas precizējumu un deklarācijā precizēto nodokļa maksājumu veic pēc tam, kad saņemts paziņojums par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu vai lēmums par nodokļu revīzijas (audita) veikšanas nosacījumu maiņu.  Pašreiz soda naudas, ko uzliek VID, informācijas sistēmās nodokļu maksātāju atlikumu vēsturē tiek atspoguļotas vienā summā, atsevišķi neizdalot, uz kuru nodokli, nodevu vai citu obligāto maksājumi tās attiecināmas. Nodokļu maksātājs soda naudas var iemaksāt konkrētajā budžeta kontā, gan veicot maksājumus vienā maksājumā, gan pa daļām, noslēdzot vienošanas līgumu vai termiņpagarinājumu.  Budžeta ieņēmumu kodā 10.1.2.0. “Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmu dienests” uzskaita naudas sodus, kas uzlikti pamatojoties uz Administratīvo pārkāpumu kodeksu, bet kodā 10.2.0.0. “Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām” uzskaita soda naudas, ko uzliek VID nodokļu kontroles (audita) rezultātā pamatojoties uz likumu “Par nodokļiem un nodevām”. Savukārt kodā 10.3.0.0. “Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu pārkāpumiem” ir atlikumi no iepriekšējos gados uzliktajiem naudas sodiem atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 32.1 panta nosacījumiem (spēkā līdz 31.12.2006). Koda 10.3.0.0. “Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu pārkāpumiem” ieņēmumus nevar attiecināt uz kodu 10.1.2.0. “Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmu dienests” vai kodu 10.2.0.0. “Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām”, jo ir atšķirīga to būtība.  Ja par nodokļu likumu pārkāpumiem konkrētā nodokļa likumā nav noteikts, ka soda nauda jāieskaita tajā pašā budžetā, kur maksājams konkrētais nodoklis, tad nodokļu kontroles rezultātā VID uzlikto soda naudu ieskaita budžeta klasifikācijas kodā 10.2.1.0. “Iemaksas no Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām”. Savukārt nodokļu kontroles rezultātā VID uzlikto soda naudu ieskaita budžeta klasifikācijas kodā 10.2.2.0. “Iemaksas no Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēs muitas jomā atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām”, ja soda nauda noteikta par muitas maksājumiem.  Vienlaikus budžeta ieņēmumu klasifikācijās kodā 10.2.9.0. “Pārējās iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām” ieskaita soda naudas saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 33.2 panta otro un trešo daļu, t.i., soda naudu piecu procentu apmērā no iesniegto precizēto deklarāciju rezultātā samazinātās nodokļa summas, ja deklarāciju iesniedz līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai pēc tam, kad saņemts nodokļu administrācijas paziņojums par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu vai lēmums par nodokļu revīzijas (audita) veikšanas nosacījumu maiņu.  Savukārt saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likumu Valsts ieņēmumu dienests uzliek soda naudas, kuras šobrīd tiek uzskaitītas kodā 10.1.2.1. (naudas sodi), bet kuras turpmāk būtu korektāk uzskaitīt kodā 10.2.1.0. (soda naudas).  Ņemot vērā augstāk minēto tiek precizēts koda 10.2.0.0. nosaukums un skaidrojums, koda 10.3.0.0. skaidrojums un 10.2.1.0., 10.2.2.0. un 10.2.9.0. apakškodu skaidrojumi.  Papildus tam, no 10.3.0.0. koda skaidrojuma tiek svītroti vārdi “un pašvaldību budžetos par pašvaldību administrētajiem nodokļiem”, pamatojoties uz to, ka pašvaldības administrē vienīgi nekustāma īpašuma nodokli, soda naudas par kuru tiek attiecinātas uz šā nodokļa kodu.  14. Tiek precizēts koda 10.1.9.7. “Naudas sodi, ko uzliek Maksātnespējas administrācija” nosaukums, aizvietojot vārdu “administrācija” ar vārdiem “kontroles dienests”, ņemot vērā to, ka 2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, kurā nosaukums “Maksātnespējas administrācija” tiek aizstāts ar “Maksātnespējas kontroles dienestu”.  15. Tiek precizēts koda 10.1.5.2. “Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem” skaidrojums, svītrojot skaidrojuma otro teikumu.  16. Tiek papildināts koda 12.3.4.0. “Ieņēmumi no budžeta iestāžu saņemto un iepriekšējos gados neizlietoto budžeta līdzekļu atmaksāšanas” skaidrojums, uzsverot, ka kodā tiek uzskaitīti arī budžeta līdzekļu atlikumi, kas ar gada slēguma darījumiem ieskaitīti budžetā.  17. Pārskatot līdzšinējo klasifikācijas kodu pielietojumu valsts budžeta ieņēmumu uzrādīšanā, secināts, ka ir iespējams optimizēt klasifikācijas detalizācijas pakāpi, veicot šādas izmaiņas:  17.1. vienā virskodā (trijās zīmēs) apvienot šādus ieņēmumu kodus (attiecīgi svītrojot apakškodus) – ieņēmumu kodu 8.1.1.0.”Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru pārdošanas” (svītrojot apakškodus 8.1.1.5. “Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas” un 8.1.1.6. “Ieņēmumi no vērtspapīru tirdzniecības”), ieņēmumu kodu 8.1.2.0. “Ieņēmumi no ieguldījumu un vērtspapīru pārvērtēšanas un kapitāla daļu vērtības palielināšanās vai pārsnieguma radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās vai finanšu ieguldījuma atzīšanas patiesajā vērtībā, veicot mantisku ieguldījumu” (svītrojot apakškodus 8.1.2.1. “Ieņēmumi no ieguldījumu pārvērtēšanas un vērtības palielināšanās vai pārsnieguma radnieciskās un asociētās kapitālsabiedrībās” un 8.1.2.2. “Ieņēmumi no vērtspapīru pārvērtēšanas”). Attiecīgie precizējumi tiks veikti arī budžetu izdevumu klasifikācijā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.  17.2. apvienot šādus viena līmeņa kodus:  Kodu 12.1.1.0. “Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc muitas iestādes pieņemtā lēmuma” svītrot, bet tajā uzskaitāmos ieņēmumus atbilstoši būtībai pievienot kodam 12.1.2.0., precizējot koda nosaukumu uz “Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtā lēmuma”. Tādējādi visi ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc VID lēmuma tiktu attiecināti uz vienu kodu.  Kodu 12.1.6.9. “Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, ko budžetā ieskaita citas institūcijas” svītrot, bet tajā uzskaitāmos ieņēmumus atbilstoši būtībai pievienot kodam 12.1.6.1., precizējot koda nosaukumu uz “Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas”, jo nodalīt šos ieņēmumus atbilstoši institūcijai, kas ieskaita līdzekļus, nav lietderīgi. Spēkā esošajos ieņēmumu kodos 12.1.6.1. un 12.1.6.9 uzskaitāmie ieņēmumi kalpo kā resurss Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmai "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds", uz kuru Valsts kase regulāri pārskaita daļu no saņemtajiem konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu faktiskajiem ieņēmumiem. Attiecīgi turpmāk resursa sadale notiks no kodā 12.1.6.1 ieskaitītajiem ieņēmumiem no zvērinātiem tiesu izpildītājiem un citām institūcijām.  Kodu 12.3.1.0. “Ieņēmumi no privatizācijas” un tā apakškodus 12.3.1.1. “Ieņēmumi no apbūvēta zemesgabala privatizācijas”, 12.3.1.2. “Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas” un 12.3.1.3. “Ieņēmumi no neapbūvēta zemesgabala privatizācijas” un to skaidrojumu svītrot, bet tajos uzskaitāmos ieņēmumus atbilstoši būtībai pievienot kodiem 13.1.0.0. “Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas” un 13.2.0.0. “Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas”.  17.3. svītrot kodu 14.0.0.0. “Ieņēmumi no valsts rezervju pārdošanas”, jo šādus ieņēmumus, ja tie radīsies, jāuzskaita kodā 21.4.2.3. “Budžeta iestāžu ieņēmumi no valsts rezervju materiālo vērtību realizācijas”, precizējot koda nosaukumu un skaidrojumu.  17.4. svītrot vairākus citus kodus:  Kods 12.3.3.0 “Kredītiestāžu iemaksas no atgūtajiem zaudētajiem kredītiem” nav piemērots pēdējos trīs gadus valsts budžeta izpildē. Līdzīgi kodā 12.3.7.0. “Ieņēmumi no Civilās aviācijas aģentūras” attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam, taču šādu ieņēmumu kopš 2009.gada nav bijis. Gadījumā, ja šādi ieņēmumi pēc minēto kodu svītrošanas turpmāk būtu, tad ieņēmumus kopējos valsts budžeta ieņēmumos no Civilās aviācijas aģentūras attiecinātu uz 12.3.9.9. “Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā” Kodā 13.3.0.0. “Ieņēmumi no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas” pēdējie maksājumi reģistrēti 2015.gadā, tāpēc arī tas tiek svītrots.  18. Veikts gramatisks precizējums kodā 12.3.2.0 “Kreditoru un deponentu parādu summas, kurām iestājas prasības noilgums” – vārds “iestājas” izteikts locījumā “iestājies”.  19. Ir precizēts koda 12.3.6.0 “Ostu pārvalžu iemaksas” skaidrojums, nekonkretizējot budžetu veidus, kuros var tikt veiktas ostu pārvalžu iemaksas, jo šo jautājumu regulē Likums par ostām.  20. Lai nodalītu un apvienotu ieņēmumus, kas rodas uzkrāšanas principa piemērošanas rezultātā, bet neveido ienākošās naudas plūsmas, tiek papildināta klasifikācija ar 8.0. kodu grupu šādā redakcijā: 24.0.0.0. “Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta ieņēmumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa”. Uz šo kodu tiek pārcelti 3.0. grupas kods 21.4.9.1. “Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi”, kods 21.4.9.2. “Ieņēmumi no naturālā veidā saņemtajām materiālajām vērtībām” un kods 21.4.9.3. “Nenaudas darījumu ieņēmumi”, 2.0. grupas kods 8.9.1.0. “Ieņēmumi no saistību dzēšanas” un kods 8.9.2.0. “Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas”, un attiecīgi precizēts koda 21.4.9.0. “Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi” skaidrojums.  Ņemot vērā iepriekš minēto MK noteikumi Nr.1032 tiek papildināti ar 3.1.8.punktu, norādot, ka ieņēmumiem, kuri veidojas pēc uzkrāšanas principa piemēro 8.0.grupu.  21. Klasifikācija tiek papildināta ar apakškodu 21.4.2.6. “NATO dalībvalstu līdzmaksājumi par aktivitātēm Latvijas Republikas teritorijā”. Kods ir nepieciešams, lai Latvijas nacionālajā uzskaitē nodrošināt nodalītus NATO dalībvalstu līdzmaksājumus par aktivitātēm Latvijas Republikas teritorijā. Atbilstoši NATO izdevumu klasifikācijai, no šiem ieņēmumiem finansētie izdevumi netiek iekļauti nacionālā finansējuma statistikas atskaitē un tie netiek akceptēti kā valsts aizsardzības izdevumi (2% no IKP). Attiecīgi būtu nepieciešams papildus kods nacionālajā ieņēmumu klasifikācijā, lai nodrošinātu šo ieņēmumu precīzu un kontrolētu uzskaiti.  Šāda koda ieviešanas mērķis ir pilnveidot un vienkāršot ieņēmumu klasifikāciju, nodalot ieņēmumus, kas rodas no NATO sabiedroto bruņoto spēku līdzmaksājumiem starptautiskajās mācībās un citās aktivitātēs, kas notiek Latvijas teritorijā. Līdz šim šie  ieņēmumi tika iestrādāti budžetā caur dažādiem ieņēmumu kodiem (21.3.9.9., 21.4.2.9., 21.4.9.9.) kas bija sadrumstaloti un nepārskatāmi, un traucēja veikt caurspīdīgu un kontrolējamu finansējuma uzskaiti un analīzi, jo šajos kodos ir arī ieņēmumi par citām aktivitātēm. Ņemot vērā militāro mācību skaita un apjoma palielināšanos Latvijas teritorijā šī problēma tikai pieaugs. NATO sabiedroto bruņotajiem spēkiem atbilstoši starptautiskajām regulām tiek iesniegti apmaksai tikai faktiskie izdevumi bez nacionālajiem nodokļiem.  22. Ņemot vērā, ka kodu skaidrojumos uzskaitītie ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu nosaukumi ir novecojuši, tiek precizēti kodu 21.1.9.1. “Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi” un 21.1.9.2. “Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas” skaidrojumi un koda 21.1.9.4. “Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem” nosaukums.  23. Lai mazinātu grūtības interpretējot kodus 18.3.2.0. “Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta”, 18.3.2.1.” Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālās padotībā tās atrodas” un 18.3.2.2. “Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta”, kods 18.3.2.1. tiek pievienots kodam 18.3.1.1. “Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas”, precizējot tā nosaukumu un papildinot ar skaidrojumu, un 18.3.2.2. tiek pievienots 18.3.1.2. “Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta” precizējot koda 18.3.1.2. nosaukumu un papildinot ar skaidrojumu. Tāpat tiek precizēts arī kods 18.3.1.0. “Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim” un svītrots tā skaidrojums, kā arī svītrots skaidrojums kodam 18.3.0.0. “Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta”.  Analoģiskas izmaiņas veiktas kodā 18.6.9.0. “Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti”, pievienojot to kodam 18.6.2.0. “Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim”, precizējot koda 18.6.2.0. nosaukumu un papildinot to ar skaidrojumu.  Tādējādi tiks atvieglota transfertu kodu piemērošana budžetu savstarpējos pārskaitījumos. Analoģiskas izmaiņas tiks izdarītas arī Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija, Valsts kase. |
| 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 | Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu amatpersonas (darbinieki). |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” – saistībā ar izmaiņām ieņēmumu klasifikācijas transfertu kodos, būs nepieciešami precizējumi arī izdevumu transfertu kodos 7000 un 9000. Grozījumi MK noteikumos Nr.1031 ir saskaņošanas stadijā un stāsies spēkā ar 2019.gada 1.janvāri. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Finanšu ministrija |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **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 | Uzziņa par noteikumu projekta izstrādi publicēta Finanšu ministrijas mājas lapā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Uzziņa par noteikumu projekta izstrādi 2018.gada 14.augustā publicēta Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” (<http://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/tiesibu_aktu_projekti/valsts_budzeta_politika>) un 2018.gada 24.augustā Valsts Kancelejas tīmekļvietnē <https://www.mk.gov.lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti>. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Projekts šo jomu neskar |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts un pašvaldību budžeta iestādes |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Jaunas funkcijas netiek radītas.  Projekta izpilde neietekmē pārvaldes institucionālo struktūru, kā arī nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija.  Projekts tiks realizēts esošo cilvēkresursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministre D.Reizniece – Ozola

Liepiņa 67095455

[Inga.liepina@fm.gov.lv](mailto:Inga.liepina@fm.gov.lv)