Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

**I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1. Papildināt 12. pantu ar trīspadsmito, četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, astoņpadsmito un deviņpadsmito daļu šādā redakcijā:   “13. Šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā, sešpadsmitajā un septiņpadsmitajā daļā noteiktā neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība attiecībā uz ārvalstīs gūtajiem pensijas ienākumiem tiek piemērota remigrējošam diasporas loceklim 60 mēnešus no Latvijas rezidenta statusa iegūšanas dienas, ja izpildās visi turpmāk minētie nosacījumi:   1. remigrējušais diasporas loceklis, pirms kļūšanas par Latvijas rezidentu, pēdējo 60 mēnešu laikā nav bijis Latvijas rezidents; 2. remigrējušais diasporas loceklis ir pieteicies Valsts ieņēmumu dienestā, informējot par savām tiesībām izmantot remigrējušā diasporas locekļa ārvalsts pensijas neapliekamo minimumu (turpmāk – ārvalsts pensijas neapliekamais minimums), kā arī vienlaikus ar taksācijas gada deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniedzis dokumentu, kas apliecina viņa no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam piemērojamā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma apmēru attiecīgajā taksācijas gadā; 3. remigrējušais diasporas loceklis, saņemot vecuma pensiju atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, ir sasniedzis likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu.   14. Remigrējušam diasporas loceklim, kas uzskatāms par Latvijas rezidentu, kuram piešķirta pensija atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam tiek piemērots ārvalsts pensijas neapliekamais minimums tādā apmērā, kādā tas ir noteikts pensijai attiecīgajā ārvalstī.  15. Remigrējušam diasporas loceklim, kurš vienlaicīgi saņem pensijas ienākumu no vairākām ārvalstīm (vai saņem pensiju no vienas vai vairākām ārvalstīm un pensiju atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”), tiek piemērots tās ārvalsts pensijas neapliekamais minimums, kurā tas ir vislielākais.  16. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam piemērojamais ārvalsts pensijas neapliekamais minimums ir mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtajam pensijas ienākumam piemēro šā panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.  17. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtais pensijas ienākums saskaņā ar ārvalsts normatīvajiem aktiem ārvalstī nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam pielīdzināmu nodokli un tas ir:  1) lielāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam tiek noteikts ārvalsts pensijas neapliekamais minimums 1000 *euro* mēnesī;  2) mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējušam diasporas loceklim tiek piemērota šā panta 10.1 daļā noteiktā kārtība.    18. Remigrējušam diasporas loceklim, kuram piemēro šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteikto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma piemērošanas kārtību, vienlaikus nepiemēro šā panta pirmajā daļā un piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu.  19. Remigrējušs diasporas loceklis, kuram tiek piemērota šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteiktā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība, atlikušo neizmantoto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma daļu nevar piemērot attiecībā uz citu ienākumu.”. | **Ārlietu ministrija (07.03.2019. atzinums)**  Ārlietu ministrija neatbalsta likumprojekta 13.pantā noteikto laika ierobežojumu (60 mēneši) attiecībā uz neapliekamā minimuma noteikšanas kārtību ārvalstīs gūtajiem pensijas ienākumiem, kādi tiek piemēroti remigrējušam diasporas loceklim. Ārlietu ministrijas skatījumā Diasporas likuma Pārejas noteikumu 12. punkta 11.apakšpunktā noteiktais režīms attiecībā uz pensijas neapliekamā minimuma piemērošanu remigrējošajam diasporas loceklim nav ierobežojams.  **Ārlietu ministrija (20.03.2019. atzinums)**  Ārlietu ministrija uztur iepriekš izteikto viedokli  - Ārlietu ministrija neatbalsta likumprojekta 13.pantā noteikto laika ierobežojumu (60 mēneši) attiecībā uz neapliekamā minimuma noteikšanas kārtību ārvalstīs gūtajiem pensijas ienākumiem, kādi tiek piemēroti remigrējušam diasporas loceklim. Ārlietu ministrijas skatījumā Diasporas likuma Pārejas noteikumu 12. punkta 11.apakšpunktā noteiktais režīms attiecībā uz pensijas neapliekamā minimuma piemērošanu remigrējošajam diasporas loceklim nav ierobežojams.  Izsakām pateicību par viedokļa saskaņošanu ar diasporas organizācijām, aicinām izvērtēt to iesniegtos priekšlikumus un lūdzam panākt vienošanos šajā jautājumā. | **Nav ņemts vērā**  Līdz šim atbilstoši likumam “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” attieksme pret personām, kas ir Latvijas rezidenti nodokļu uzlikšanas mērķiem, ir bijusi vienāda.  Tādējādi vispareizākais risinājums būtu budžeta iespēju robežās pakāpeniski paaugstināt pensionāra neapliekamā minimuma un to piemērot visiem pensionāriem.  Ja attiecībā uz Latvijas rezidentiem, kas saņem pensiju saskaņā ar Latvijas likumā noteiktu regulējumu, un rezidentiem, kas saņem pensiju no ārvalstīm, tiek piemērots atšķirīgs iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīms attiecībā uz vecuma pensijas ienākumu, tad, mūsuprāt, tas neatbilst vienlīdzības principam un vienādai attieksmei pret personām, kas atrodas līdzīgos apstākļos. Tādējādi tāds regulējums pārkāpj Satversmes 91.pantu. Savukārt, ieviešot terminētu nodokļu stimulu, kas veicinātu personu atgriešanos Latvijā, šāds regulējums, pirmsšķietami, būtu vērtējams, kā terminēts atbalsts personām, kuras uz atgriešanās brīdi ir atšķirīgā situācijā no pastāvīgiem rezidentiem.  Likumprojektā ir noteikts, ka remigrējošam diasporas loceklim īpašā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība tiek piemērota ne ilgāk kā 60 mēnešus pēc Latvijas rezidenta statusa iegūšanas.  Vienlaicīgi, lai varētu sniegt likumprojektā iekļautā regulējuma piemērošanas lietderību, likumprojektā ir ietverts arī regulējums, kas Ministru kabinetam uzliek par pienākumu līdz 2024.gada 1.septembrim izvērtēt šo tiesību normu piemērošanas rezultātus un iesniegt Saeimai ziņojumu par minētā regulējuma piemērošanas lietderīgumu. |  | 1. Papildināt 12. pantu ar trīspadsmito, četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, astoņpadsmito un deviņpadsmito daļu šādā redakcijā:  “13. Šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā, sešpadsmitajā un septiņpadsmitajā daļā noteiktā neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība attiecībā uz ārvalstīs gūtajiem vecuma pensijas ienākumiem tiek piemērota remigrējošam diasporas loceklim 60 mēnešus no Latvijas rezidenta statusa iegūšanas dienas, ja izpildās visi turpmāk minētie nosacījumi:   1. remigrējušais diasporas loceklis, pirms kļūšanas par Latvijas rezidentu, pēdējo 60 mēnešu laikā nav bijis Latvijas rezidents; 2. remigrējušais diasporas loceklis ir pieteicies Valsts ieņēmumu dienestā, informējot par savām tiesībām izmantot remigrējušā diasporas locekļa ārvalsts pensijas neapliekamo minimumu (turpmāk – ārvalsts pensijas neapliekamais minimums), kā arī vienlaikus ar taksācijas gada deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniedzis dokumentu, kas apliecina viņa no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam piemērojamā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma apmēru attiecīgajā taksācijas gadā; 3. remigrējušais diasporas loceklis, saņemot vecuma pensiju atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, ir sasniedzis likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu.   14. Remigrējušam diasporas loceklim, kas uzskatāms par Latvijas rezidentu, kuram piešķirta vecuma pensija atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam tiek piemērots ārvalsts pensijas neapliekamais minimums tādā apmērā, kādā tas ir noteikts vecuma pensijai attiecīgajā ārvalstī.  15. Remigrējušam diasporas loceklim, kurš vienlaicīgi saņem vecuma pensijas ienākumu no vairākām ārvalstīm (vai saņem vecuma pensiju no vienas vai vairākām ārvalstīm un vecuma pensiju atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”), tiek piemērots tās ārvalsts pensijas neapliekamais minimums, kurā tas ir vislielākais.  16. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam piemērojamais ārvalsts pensijas neapliekamais minimums ir mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam piemēro šā panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.  17. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtais vecuma pensijas ienākums saskaņā ar ārvalsts normatīvajiem aktiem ārvalstī nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam pielīdzināmu nodokli un tas ir:  1) lielāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam tiek noteikts ārvalsts pensijas neapliekamais minimums 1000 *euro* mēnesī;  2) mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējušam diasporas loceklim tiek piemērota šā panta 10.1 daļā noteiktā kārtība.    18. Remigrējušam diasporas loceklim, kuram piemēro šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteikto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma piemērošanas kārtību, vienlaikus nepiemēro šā panta pirmajā daļā un piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu un šā likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto nodokļa papildu atvieglojumu.  19. Remigrējušs diasporas loceklis, kuram piemēro šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteikto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma noteikšanas kārtību, atlikušo neizmantoto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma daļu nevar piemērot attiecībā uz citu ienākumu.” |
| 2. | 1. Papildināt 12. pantu ar trīspadsmito, četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, astoņpadsmito un deviņpadsmito daļu šādā redakcijā:  “13. Šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā, sešpadsmitajā un septiņpadsmitajā daļā noteiktā neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība attiecībā uz ārvalstīs gūtajiem pensijas ienākumiem tiek piemērota remigrējošam diasporas loceklim 60 mēnešus no Latvijas rezidenta statusa iegūšanas dienas, ja izpildās visi turpmāk minētie nosacījumi:  1)remigrējušais diasporas loceklis, pirms kļūšanas par Latvijas rezidentu, pēdējo 60 mēnešu laikā nav bijis Latvijas rezidents;  2)remigrējušais diasporas loceklis ir pieteicies Valsts ieņēmumu dienestā, informējot par savām tiesībām izmantot remigrējušā diasporas locekļa ārvalsts pensijas neapliekamo minimumu (turpmāk – ārvalsts pensijas neapliekamais minimums), kā arī vienlaikus ar taksācijas gada deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniedzis dokumentu, kas apliecina viņa no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam piemērojamā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma apmēru attiecīgajā taksācijas gadā;  3)remigrējušais diasporas loceklis, saņemot vecuma pensiju atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, ir sasniedzis likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu.  14. Remigrējušam diasporas loceklim, kas uzskatāms par Latvijas rezidentu, kuram piešķirta pensija atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam tiek piemērots ārvalsts pensijas neapliekamais minimums tādā apmērā, kādā tas ir noteikts pensijai attiecīgajā ārvalstī.  15. Remigrējušam diasporas loceklim, kurš vienlaicīgi saņem pensijas ienākumu no vairākām ārvalstīm (vai saņem pensiju no vienas vai vairākām ārvalstīm un pensiju atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”), tiek piemērots tās ārvalsts pensijas neapliekamais minimums, kurā tas ir vislielākais.  16. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam piemērojamais ārvalsts pensijas neapliekamais minimums ir mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtajam pensijas ienākumam piemēro šā panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.  17. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtais pensijas ienākums saskaņā ar ārvalsts normatīvajiem aktiem ārvalstī nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam pielīdzināmu nodokli un tas ir:  1) lielāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam tiek noteikts ārvalsts pensijas neapliekamais minimums 1000 *euro* mēnesī;  2) mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējušam diasporas loceklim tiek piemērota šā panta 10.1 daļā noteiktā kārtība.    18. Remigrējušam diasporas loceklim, kuram piemēro šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteikto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma piemērošanas kārtību, vienlaikus nepiemēro šā panta pirmajā daļā un piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu.  19. Remigrējušs diasporas loceklis, kuram tiek piemērota šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteiktā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība, atlikušo neizmantoto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma daļu nevar piemērot attiecībā uz citu ienākumu.”. | **Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība”**   1. **Jaunajā IIN likuma 12.panta 13.daļā svītrot vārdus “60 mēnešus no Latvijas rezidenta statusa iegūšanas dienas”.**   FM piedāvātais Diasporas likumā paredzēto tiesību terminējums neatbilst Diasporas likuma mērķim un tvērumam, kurā nav paredzēts laika ierobežojums. Tas turklāt būtiski mazina iespējamību, ka šādi tiks efektīvi sasniegts minētās normas izvirzītais mērķis sekmēt remigrāciju, t.sk. arī šīs normas rezultātā gūtais pienesums Latvijas ekonomikai - finanšu resursu (gan ņemot vērā ārvalstu pensiju tērēšanu un nodokļu režīmu Latvijā, gan attiecīgajām personām izmaksāto Latvijas pensiju neizvešanu patēriņam ārvalstīs) un cilvēkresursu (pateicoties remigrācijai, īpaši uz reģioniem, un līdz ar to arī darbspējas vecuma emigrējušo ģimenes locekļu un viņu pēcnācēju saiknes uzturēšanai ar Latviju, kas ir būtisks priekšnoteikums arī viņu eventuālai remigrācijai).  Diasporas likuma regulējums bez šāda termiņa nav uzskatāms par diskriminējošu.   1. Diskriminācijas fakta pastāvēšanai nepieciešams pierādīt, ka pastāv atšķirīga attieksme pret personām vienādos apstākļos. Personas, kuru pensija nopelnīta vienā valstī (Latvijā), objektīvi nav vienādos apstākļos ar personām, kuru pensija nopelnīta citā valstī vai vairākās. Tas ir skaidri nostiprināts arī Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas 2006.gada 22.decembra spriedumā par Lietuvas Iedzīvotāju ienākuma likuma 2. panta 1.punkta atbilstību Lietuvas Republikas konstitūcijai.   Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas judikatūru pat atšķirīga attieksme, kas pamatota ar personas mantisko stāvokli, nav uzskatāma par diskriminējošu, ja tā: 1) noteikta ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu; 2) attaisnojama ar leģitīmu mērķi; 3) nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā jeb samērīgi ar leģitīmo mērķi2. Par likumpamatotām uzskatāmas gan likumiskā kārtībā pieņemtos iekšējos normatīvos aktos, gan attiecīgi ratificētos starptautiskos līgumos nostiprinātas normas, un FM vēstulē norādītā “abpusējība” nav arguments kāda ierobežojuma satversmībai. Satversmes tiesa norādījusi, ka par leģitīmu uzskatāms Satversmes 116. pantā paredzētais mērķis aizsargāt sabiedrības labklājību, kura labā ELA iesniegusi šo priekšlikumu remigrācijas veicināšanas ar pozitīvajām ekonomiskās ietekmes aplēsēm. ELA ieskatā šis priekšlikums sasniegtu minēto mērķi, un ir saudzējošs un atbilstīgs, jo neierobežo citu personu pamattiesības un likumiskās intereses.  ELA ieskatā remigrācijas veicināšana, tostarp pirmspensijas un pensijas vecumā, kad statistika uzrāda visaugstāko remigrācijas nodomu līmeni, ir ne tikai nacionālromantisks, bet arī pragmatisks valsts politikas jautājums - tas, pirmkārt, ļaus Latvijai piesaistīt ne tikai šo no Eiropas valstīm remigrējušo pensionāru naudas līdzekļus, bet arī veicinās viņu emigrējušo darbaspējas vecuma ģimenes locekļu saiknes uzturēšanu ar Latviju un eventuālu remigrāciju.  Satversmes tiesa ir norādījusi: „Ņemot vērā likumdevēja plašo rīcības brīvību nodokļu politikas veidošanā, risinājumu izvēle ir atzīstama par likumdevēja politisku izšķiršanos, kas nav izvērtējama ar konstitucionālās kontroles metodēm”. Savulaik, 1990.gadu sākumā, tieši šādā - politiskās izvēles ceļā - tika noslēgti starpvaldību līgumi ar ASV un Kanādu, lai veicinātu Latvijas izcelsmes cilvēku - trimdinieku un viņu pēcteču - atgriešanos Latvijā atbilstoši nu jau Satversmes preambulā nostiprinātajam Latvijas valsts virsuzdevumam nodrošināt “latviešu nācijas [..] pastāvēšanu un attīstību [..] un Latvijas tautas un ikviena brīvību un labklājību”. Ņemot vērā, ka pašlaik 65% Latvijas piederīgo ārzemēs mīt Eiropā, atbilstību šim pašam mērķim nodrošina Diasporas likuma normas.  Jāņem vērā arī, ka nodokļu instrumentus sabiedrības labklājības celšanai attiecībā uz migrējošajiem pensijas vecuma rezidentiem izmanto arī citas Eiropas valstis, piemēram, Portugāle, kas paredzējusi desmit gadus ilgu vispārēju atbrīvojumu no IIN maksājumiem to personu ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, kas atgriežas vai pārceļas uz Portugāli pēc dzīves ārvalstīs.  B. Otrkārt, Diasporas likuma normas uzdevums ir arī novērst nevienlīdzību starp remigrantiem no ASV, Kanādas un Krievijas Federācijas, no vienas puses, un no citām, t.sk. Eiropas, valstīm, no otras puses. Saskaņā ar Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (18. panta 1. punkts) remigrējošs pensionārs Latvijā saglabā tiesības uz ASV noteikto neapliekamo minimumu. Tas pats noteikts analogā konvencijā ar Kanādu. Saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (18.pants) Krievijas Federācijas izmaksātām pensijām Latvijā nodokļi piemēroti netiek vispār. Tas pats noteikts analogā līgumā ar Ukrainu.  Gadījumā, ja IIN likuma grozījumos tiks paredzēts FM piedāvātais termiņš, tiks radīta nepamatota nevienlīdzība starp, pirmkārt, minētajām remigrantu kategorijām, un, otrkārt, starp minēto valstu valstspiederīgajiem un Latvijas valstspiederīgajiem, kuri rezidē Latvijā. Tas var arī motivēt Latvijas valstspiederīgos diasporā aktīvāk pieteikties uz trešo valstu pilsonību, iespējams, arī atsakoties no Latvij as pilsonības, kas neatbilst Pilsonības likuma un arī Diasporas likuma mērķiem. | **Nav ņemts vērā**  Par iebilduma 1.punktu  Skatīt Finanšu ministrijas pamatojumu pie Ārlietu ministrijas atzinumos izteiktajiem iebildumiem.  Par iebilduma 2.punktu  Atbilstoši likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajam visas personas, kas ir Latvijas rezidenti nodokļu uzlikšanas mērķiem, tiek vērtētas vienlīdzīgi. Savukārt, ja Latvijas rezidents ienākumus gūst citā valstī, normatīvie akti paredz iespējas piemērot nodokļu dubultās neuzlikšanas nosacījumus (lai ienākumu neapliktu gan tā izcelsmes valstī, gan saņēmēja rezidences valstī), ja tādus paredz starptautisks līgums, tādējādi dodot vienai vai otrai līgumslēdzēju pusei ekskluzīvas tiesības kāda veida ienākumu aplikt vienā valstī, bet otrai minēto ienākumu nevar aplikt. Minētais princips tiek piemērots abpusēji, tātad, ja vienas valsts rezidenti attiecībā pret konkrēto ienākuma veidu tiek atbrīvoti no aplikšanas personas rezidences valstī, tad arī šādu pašu atbrīvojumu piemēro otras valsts rezidentam par konkrēto ienākumu, kas saņemts no pirmās līgumslēdzējvalsts. Minētajos līgumos iestrādātās nodokļu normas ir dziļi saistītas ar konkrētās valsts nodokļu situāciju un vēsturiski izveidojušos apliekamo objektu uzskaitījumu.  Informējam, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk - Līgums) 58. pants nosaka, ka Līgumā noteiktais kapitāla aprites ierobežojumu aizliegums neskar dalībvalstu tiesības piemērot atšķirīgas attiecīgo nodokļu likumu normas dažādiem nodokļu maksātājiem, kuru stāvoklis ir atšķirīgs viņu pastāvīgās dzīvesvietas vai kapitāla investīciju vietas dēļ.  Nodokļu konvencijās, kas tiek slēgtas, pamatojoties uz ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) Paraugkonvenciju (OECD), ir speciāls pants par līgumslēdzēju valstu piederīgo diskriminācijas nepieļaušanu, pirmkārt, pamatojoties uz rezidenci.  Vēršam uzmanību, ka Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk - Tiesa), kas, atbilstoši kompetencei, ir arī vērtējusi nodokļu konvenciju atsevišķu aspektu atbilstību Līgumam, spriedumos, piemēram, lietā C-279/93 *Schumaker* un lietā C-376/03 *D* Tiesa ir secinājusi, ka rezidentu un nerezidentu stāvoklis tiešo nodokļu jomā parasti nav salīdzināms. Tāpat, lietā C-376/03 *D* Tiesa ir secinājusi, ka no minētajām divpusējām konvencijām izrietošās abpusējās tiesības un pienākumi attiecas tikai uz abu līgumslēdzēju valstu rezidentiem, un spriedusi, ka noteikums divpusējā konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu kā pamata prāvā esošais netiek piemērots dalībvalsts, kura nav minētās konvencijas līgumslēdzēja puse, rezidentam.  Atzīmējam, ka Latvijas noslēgtajos ieguldījumu veicināšanas un aizsardzības līgumos, kas paredz nacionālo un vislielākās labvēlības režīmu, tiek noteikts, ka tie neuzliek vienai Līgumslēdzējai pusei par pienākumu attiecināt uz otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem, to ieguldījumiem un ienākumiem no ieguldījumiem esošo vai nākotnes jebkuru režīmu, priekšrocības vai privilēģijas, kas izriet no jebkura starptautiskā līguma vai vienošanās, vai nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas pilnībā vai lielākoties attiecas uz nodokļu uzlikšanu. |  | 1. Papildināt 12. pantu ar trīspadsmito, četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, astoņpadsmito un deviņpadsmito daļu šādā redakcijā:  “13. Šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā, sešpadsmitajā un septiņpadsmitajā daļā noteiktā neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība attiecībā uz ārvalstīs gūtajiem vecuma pensijas ienākumiem tiek piemērota remigrējošam diasporas loceklim 60 mēnešus no Latvijas rezidenta statusa iegūšanas dienas, ja izpildās visi turpmāk minētie nosacījumi:  1)remigrējušais diasporas loceklis, pirms kļūšanas par Latvijas rezidentu, pēdējo 60 mēnešu laikā nav bijis Latvijas rezidents;  2)remigrējušais diasporas loceklis ir pieteicies Valsts ieņēmumu dienestā, informējot par savām tiesībām izmantot remigrējušā diasporas locekļa ārvalsts pensijas neapliekamo minimumu (turpmāk – ārvalsts pensijas neapliekamais minimums), kā arī vienlaikus ar taksācijas gada deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniedzis dokumentu, kas apliecina viņa no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam piemērojamā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma apmēru attiecīgajā taksācijas gadā;  3)remigrējušais diasporas loceklis, saņemot vecuma pensiju atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, ir sasniedzis likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu.  14. Remigrējušam diasporas loceklim, kas uzskatāms par Latvijas rezidentu, kuram piešķirta vecuma pensija atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam tiek piemērots ārvalsts pensijas neapliekamais minimums tādā apmērā, kādā tas ir noteikts vecuma pensijai attiecīgajā ārvalstī.  15. Remigrējušam diasporas loceklim, kurš vienlaicīgi saņem vecuma pensijas ienākumu no vairākām ārvalstīm (vai saņem vecuma pensiju no vienas vai vairākām ārvalstīm un vecuma pensiju atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”), tiek piemērots tās ārvalsts pensijas neapliekamais minimums, kurā tas ir vislielākais.  16. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam piemērojamais ārvalsts pensijas neapliekamais minimums ir mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam piemēro šā panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.  17. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtais vecuma pensijas ienākums saskaņā ar ārvalsts normatīvajiem aktiem ārvalstī nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam pielīdzināmu nodokli un tas ir:  1) lielāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam tiek noteikts ārvalsts pensijas neapliekamais minimums 1000 *euro* mēnesī;  2) mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējušam diasporas loceklim tiek piemērota šā panta 10.1 daļā noteiktā kārtība.    18. Remigrējušam diasporas loceklim, kuram piemēro šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteikto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma piemērošanas kārtību, vienlaikus nepiemēro šā panta pirmajā daļā un piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu un šā likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto nodokļa papildu atvieglojumu.  19. Remigrējušs diasporas loceklis, kuram piemēro šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteikto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma noteikšanas kārtību, atlikušo neizmantoto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma daļu nevar piemērot attiecībā uz citu ienākumu.” |
| 3. | 1. Papildināt 12. pantu ar trīspadsmito, četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, astoņpadsmito un deviņpadsmito daļu šādā redakcijā:  “13. Šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā, sešpadsmitajā un septiņpadsmitajā daļā noteiktā neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība attiecībā uz ārvalstīs gūtajiem pensijas ienākumiem tiek piemērota remigrējošam diasporas loceklim 60 mēnešus no Latvijas rezidenta statusa iegūšanas dienas, ja izpildās visi turpmāk minētie nosacījumi:  1)remigrējušais diasporas loceklis, pirms kļūšanas par Latvijas rezidentu, pēdējo 60 mēnešu laikā nav bijis Latvijas rezidents;  2)remigrējušais diasporas loceklis ir pieteicies Valsts ieņēmumu dienestā, informējot par savām tiesībām izmantot remigrējušā diasporas locekļa ārvalsts pensijas neapliekamo minimumu (turpmāk – ārvalsts pensijas neapliekamais minimums), kā arī vienlaikus ar taksācijas gada deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniedzis dokumentu, kas apliecina viņa no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam piemērojamā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma apmēru attiecīgajā taksācijas gadā;  3)remigrējušais diasporas loceklis, saņemot vecuma pensiju atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, ir sasniedzis likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu.  14. Remigrējušam diasporas loceklim, kas uzskatāms par Latvijas rezidentu, kuram piešķirta pensija atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam tiek piemērots ārvalsts pensijas neapliekamais minimums tādā apmērā, kādā tas ir noteikts pensijai attiecīgajā ārvalstī.  15. Remigrējušam diasporas loceklim, kurš vienlaicīgi saņem pensijas ienākumu no vairākām ārvalstīm (vai saņem pensiju no vienas vai vairākām ārvalstīm un pensiju atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”), tiek piemērots tās ārvalsts pensijas neapliekamais minimums, kurā tas ir vislielākais.  16. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam piemērojamais ārvalsts pensijas neapliekamais minimums ir mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtajam pensijas ienākumam piemēro šā panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.  17. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtais pensijas ienākums saskaņā ar ārvalsts normatīvajiem aktiem ārvalstī nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam pielīdzināmu nodokli un tas ir:  1) lielāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam tiek noteikts ārvalsts pensijas neapliekamais minimums 1000 *euro* mēnesī;  2) mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējušam diasporas loceklim tiek piemērota šā panta 10.1 daļā noteiktā kārtība.    18. Remigrējušam diasporas loceklim, kuram piemēro šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteikto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma piemērošanas kārtību, vienlaikus nepiemēro šā panta pirmajā daļā un piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu.  19. Remigrējušs diasporas loceklis, kuram tiek piemērota šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteiktā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība, atlikušo neizmantoto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma daļu nevar piemērot attiecībā uz citu ienākumu.”. | **Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība”**   1. **Jaunajā IIN likuma 12.panta 13.daļas 1.punkta grozīt noteikto termiņu “pēdējo 60 mēnešu laikā”**   Ir leģitīms FM mērķis šī regulējuma piemērošanas nolūkos nošķirt ilgtermiņa prombūtni, kas raksturo diasporu, no vienas puses, un īstermiņa mobilitātes gadījumus, no otras puses, tādējādi arī mazinot iespēju regulējumu izmantot ļaunprātīgi. Tomēr noteiktais termiņš ir nesamērīgi garš. Tas neatbilst migrācijas dinamikai un var motivēt cilvēkus atlikt lēmumu par atgriešanos.   1. Diasporas likumā vienīgais prombūtnes ilguma formālais kritērijs izriet no norādes uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. Savukārt specifiskajā situācijā, kad uz šā statusa pamata personai ir kādas materiālas tiesības, jau ir panākta vienošanās par pastāvīgu prombūtni kvalificēt vismaz 3 (trīs) gadus ilgu dzīvi ārvalstīs (skat. Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumus Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”). Trīs gadu nosacījums izvirzīts arī Portugāles remigrācijas veicināšanas nodokļu pasākumu paketē, saskaņā ar kuru no 2019.gada remigrantiem, kuri pēc vismaz 3 gadu prombūtnes atgriežas Portugālē, tiek piemērota 50% atlaide deklarējamajiem ienākumiem.   Tas atbilst arī Latvijas migrācijas pētījumiem, kas liecina, ka pirmais atgriešanās posms ir ap 1 (vienu) gadu pēc emigrācijas (ja prombūtne bijusi saistīta ar īstermiņa darba līgumu, pieredzes apmaiņas projektiem, kā arī ja cilvēkam bijušas grūtības iejusties vai arī mājās palikusi ģimene), bet otrais - ap 3 (trīs) gadiem pēc emigrācijas (ja prombūtne saistīta ar studijām, kā arī ja ir nodibināta ģimene un dzimst bērni, kurus pāris vēlas audzināt Latvij as vidē). Nosakot nesamērīgi garu termiņu, ir risks motivēt cilvēkus atlikt lēmumu par atgriešanos tamdēļ, lai saglabātu prombūtnes laikā iegūtās tiesības.   1. Fiksēts termiņš turklāt izslēdz personas, kuras vairāku gadu posmā bijušas sezonālā mobilitātē (laukstrādnieki) vai arī vairākās terminētās prombūtnēs (piemēram, zinātnieku un pētnieku gadījumā), kuru laikā viņi ir bijuši reģistrēti attiecīgās mītnes valsts nodokļu un sociālās apdrošināšanas sistēmā, un tiesīgi uz attiecīgās valsts aprēķinātu pensijas daļu.   Lai no regulējuma neizslēgtu šo personu daļu, rosinām FM priekšlikumu grozīt, “pēdējo 60 mēnešu” termiņu aizstājot ar “vismaz 36 mēnešus pēdējo 60 mēnešu laikā” | **Nav ņemts vērā**  Likumprojekta anotācijā ir norādīts, ka likumprojekta mērķis ir veicināt intensīvi remigrējušo personu atgriešanos Latvijā.  Savukārt, biedrības “Eiropas Latviešu apvienība” piedāvātais priekšlikums neparedz remigrējušo personu atgriešanos Latvijā, bet gan to migrāciju no ārvalsts uz Latviju un otrādāk konkrētā laika periodā (remigrējušais diasporas loceklis, pirms kļūšanas par Latvijas rezidentu, vismaz 36 mēnešus pēdējo 60 mēnešu laikā nav bijis Latvijas rezidents), kā rezultātā, iespējama iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānošana.  Savukārt, terminētas prombūtnes gadījumā (sezonas laukstrādnieki, zinātnieku un pētnieku iesaiste dažādos projektos ārvalstīs) nevar runāt par rezidences maiņu.  Rezidences jēdziens nodokļu izpratnē ir likumdošanā noteikto kritēriju kopums, pēc kuriem valsts personas uzskata par saviem nodokļu subjektiem attiecībā uz šo personu visā pasaulē gūto ienākumu. |  | 1. Papildināt 12. pantu ar trīspadsmito, četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, astoņpadsmito un deviņpadsmito daļu šādā redakcijā:   “13. Šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā, sešpadsmitajā un septiņpadsmitajā daļā noteiktā neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība attiecībā uz ārvalstīs gūtajiem vecuma pensijas ienākumiem tiek piemērota remigrējošam diasporas loceklim 60 mēnešus no Latvijas rezidenta statusa iegūšanas dienas, ja izpildās visi turpmāk minētie nosacījumi:  1)remigrējušais diasporas loceklis, pirms kļūšanas par Latvijas rezidentu, pēdējo 60 mēnešu laikā nav bijis Latvijas rezidents;  2)remigrējušais diasporas loceklis ir pieteicies Valsts ieņēmumu dienestā, informējot par savām tiesībām izmantot remigrējušā diasporas locekļa ārvalsts pensijas neapliekamo minimumu (turpmāk – ārvalsts pensijas neapliekamais minimums), kā arī vienlaikus ar taksācijas gada deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniedzis dokumentu, kas apliecina viņa no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam piemērojamā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma apmēru attiecīgajā taksācijas gadā;  3)remigrējušais diasporas loceklis, saņemot vecuma pensiju atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, ir sasniedzis likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu.  14. Remigrējušam diasporas loceklim, kas uzskatāms par Latvijas rezidentu, kuram piešķirta vecuma pensija atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam tiek piemērots ārvalsts pensijas neapliekamais minimums tādā apmērā, kādā tas ir noteikts vecuma pensijai attiecīgajā ārvalstī.  15. Remigrējušam diasporas loceklim, kurš vienlaicīgi saņem vecuma pensijas ienākumu no vairākām ārvalstīm (vai saņem vecuma pensiju no vienas vai vairākām ārvalstīm un vecuma pensiju atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”), tiek piemērots tās ārvalsts pensijas neapliekamais minimums, kurā tas ir vislielākais.  16. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam piemērojamais ārvalsts pensijas neapliekamais minimums ir mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam piemēro šā panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.  17. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtais vecuma pensijas ienākums saskaņā ar ārvalsts normatīvajiem aktiem ārvalstī nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam pielīdzināmu nodokli un tas ir:  1) lielāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam tiek noteikts ārvalsts pensijas neapliekamais minimums 1000 *euro* mēnesī;  2) mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējušam diasporas loceklim tiek piemērota šā panta 10.1 daļā noteiktā kārtība.    18. Remigrējušam diasporas loceklim, kuram piemēro šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteikto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma piemērošanas kārtību, vienlaikus nepiemēro šā panta pirmajā daļā un piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu un šā likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto nodokļa papildu atvieglojumu.  19. Remigrējušs diasporas loceklis, kuram piemēro šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteikto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma noteikšanas kārtību, atlikušo neizmantoto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma daļu nevar piemērot attiecībā uz citu ienākumu.” |
| 4. | 1. Papildināt 12. pantu ar trīspadsmito, četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, astoņpadsmito un deviņpadsmito daļu šādā redakcijā:  “13. Šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā, sešpadsmitajā un septiņpadsmitajā daļā noteiktā neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība attiecībā uz ārvalstīs gūtajiem pensijas ienākumiem tiek piemērota remigrējošam diasporas loceklim 60 mēnešus no Latvijas rezidenta statusa iegūšanas dienas, ja izpildās visi turpmāk minētie nosacījumi:  1)remigrējušais diasporas loceklis, pirms kļūšanas par Latvijas rezidentu, pēdējo 60 mēnešu laikā nav bijis Latvijas rezidents;  2)remigrējušais diasporas loceklis ir pieteicies Valsts ieņēmumu dienestā, informējot par savām tiesībām izmantot remigrējušā diasporas locekļa ārvalsts pensijas neapliekamo minimumu (turpmāk – ārvalsts pensijas neapliekamais minimums), kā arī vienlaikus ar taksācijas gada deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniedzis dokumentu, kas apliecina viņa no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam piemērojamā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma apmēru attiecīgajā taksācijas gadā;  3)remigrējušais diasporas loceklis, saņemot vecuma pensiju atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, ir sasniedzis likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu.  14. Remigrējušam diasporas loceklim, kas uzskatāms par Latvijas rezidentu, kuram piešķirta pensija atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam tiek piemērots ārvalsts pensijas neapliekamais minimums tādā apmērā, kādā tas ir noteikts pensijai attiecīgajā ārvalstī.  15. Remigrējušam diasporas loceklim, kurš vienlaicīgi saņem pensijas ienākumu no vairākām ārvalstīm (vai saņem pensiju no vienas vai vairākām ārvalstīm un pensiju atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”), tiek piemērots tās ārvalsts pensijas neapliekamais minimums, kurā tas ir vislielākais.  16. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam piemērojamais ārvalsts pensijas neapliekamais minimums ir mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtajam pensijas ienākumam piemēro šā panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.  17. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtais pensijas ienākums saskaņā ar ārvalsts normatīvajiem aktiem ārvalstī nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam pielīdzināmu nodokli un tas ir:  1) lielāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam tiek noteikts ārvalsts pensijas neapliekamais minimums 1000 *euro* mēnesī;  2) mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējušam diasporas loceklim tiek piemērota šā panta 10.1 daļā noteiktā kārtība.    18. Remigrējušam diasporas loceklim, kuram piemēro šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteikto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma piemērošanas kārtību, vienlaikus nepiemēro šā panta pirmajā daļā un piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu.  19. Remigrējušs diasporas loceklis, kuram tiek piemērota šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteiktā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība, atlikušo neizmantoto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma daļu nevar piemērot attiecībā uz citu ienākumu.”. | **Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība”**   1. **Jaunajā 12.panta 18.daļā svītrojama norāde uz IIN likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto nodokļa papildu atvieglojumu.**   Kā redzams pēc jaunā regulējuma 12.panta 13.daļas, šis jaunais regulējums ir piemērojams remigrantiem, kuri ir Latvijas nodokļu rezidenti. Līdz ar to tas nerada pamatu jebkā ierobežot to diasporas locekļu - nerezidentu - tiesību apjomu, kuriem ir tiesības uz Latvijas vecuma pensiju. | **Nav ņemts vērā**  1.Ņemot vērā, ka ārvalsts neapliekamā minimuma apmērs var pārsniegt Latvijas pensionāra neapliekamo minimumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojuma personām ar invaliditāti kopējo apmēru, mūsuprāt, nav pamata šādi palielināt remigrējošiem diasporas locekļiem piemērojamo kopējo neapliekamā ienākuma apmēru.  Ārvalsts neapliekamā minimuma piemērošana ir īpašs nodokļa stimuls, kura piemērošanu remigrējošs diasporas loceklis var izvēlēties brīvprātīgi, taču šāds maksātājs var izvēlēties maksāt nodokļus arī vispārējā kārtībā – piemērojot Latvijas pensionāra neapliekamo minimumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu personām ar invaliditāti.  2.Vēršam uzmanību uz to, ka  piemērojot remigrējušam diasporas loceklim, likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu, Valsts ieņēmumu dienestam varētu rasties administrēšanas problēmas šā iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojuma piemērošanā, jo īpaši attiecībā uz ārvalstīs noteiktās invaliditātes pakāpes pielīdzināšanu Latvijas invaliditātes grupām. |  | 1.Papildināt 12. pantu ar trīspadsmito, četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, astoņpadsmito un deviņpadsmito daļu šādā redakcijā:  “13. Šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā, sešpadsmitajā un septiņpadsmitajā daļā noteiktā neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība attiecībā uz ārvalstīs gūtajiem vecuma pensijas ienākumiem tiek piemērota remigrējošam diasporas loceklim 60 mēnešus no Latvijas rezidenta statusa iegūšanas dienas, ja izpildās visi turpmāk minētie nosacījumi:  1)remigrējušais diasporas loceklis, pirms kļūšanas par Latvijas rezidentu, pēdējo 60 mēnešu laikā nav bijis Latvijas rezidents;  2)remigrējušais diasporas loceklis ir pieteicies Valsts ieņēmumu dienestā, informējot par savām tiesībām izmantot remigrējušā diasporas locekļa ārvalsts pensijas neapliekamo minimumu (turpmāk – ārvalsts pensijas neapliekamais minimums), kā arī vienlaikus ar taksācijas gada deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniedzis dokumentu, kas apliecina viņa no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam piemērojamā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma apmēru attiecīgajā taksācijas gadā;  3)remigrējušais diasporas loceklis, saņemot vecuma pensiju atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, ir sasniedzis likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu.  14. Remigrējušam diasporas loceklim, kas uzskatāms par Latvijas rezidentu, kuram piešķirta vecuma pensija atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam tiek piemērots ārvalsts pensijas neapliekamais minimums tādā apmērā, kādā tas ir noteikts vecuma pensijai attiecīgajā ārvalstī.  15. Remigrējušam diasporas loceklim, kurš vienlaicīgi saņem vecuma pensijas ienākumu no vairākām ārvalstīm (vai saņem vecuma pensiju no vienas vai vairākām ārvalstīm un vecuma pensiju atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”), tiek piemērots tās ārvalsts pensijas neapliekamais minimums, kurā tas ir vislielākais.  16. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam piemērojamais ārvalsts pensijas neapliekamais minimums ir mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam piemēro šā panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.  17. Ja remigrējuša diasporas locekļa no ārvalsīm saņemtais vecuma pensijas ienākums saskaņā ar ārvalsts normatīvajiem aktiem ārvalstī nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam pielīdzināmu nodokli un tas ir:  1) lielāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam tiek noteikts ārvalsts pensijas neapliekamais minimums 1000 *euro* mēnesī;  2) mazāks nekā šā panta piektajā daļā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums, remigrējušam diasporas loceklim tiek piemērota šā panta 10.1 daļā noteiktā kārtība.    18. Remigrējušam diasporas loceklim, kuram piemēro šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteikto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma piemērošanas kārtību, vienlaikus nepiemēro šā panta pirmajā daļā un piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu un šā likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto nodokļa papildu atvieglojumu.  19. Remigrējušs diasporas loceklis, kuram piemēro šā panta četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitās daļas 1.punktā noteikto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma noteikšanas kārtību, atlikušo neizmantoto ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma daļu nevar piemērot attiecībā uz citu ienākumu.” |
| 5. | 4. Papildināt pārejas noteikumus ar 140.punktu šādā redakcijā:  “140. Ministru kabinets izvērtē šā likuma 12.pantā noteiktā regulējuma piemērošanas rezultātus attiecībā uz ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma piemērošanu remigrējušu diasporas locekļu no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam un līdz 2024.gada 1.septembrim iesniedz Saeimai ziņojumu par minētā regulējuma piemērošanas lietderīgumu.” | **Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība”**  Ņemot vērā diasporas vecuma rādītājus, šī regulējuma lielākais ieguvums Latvijas ekonomikai būs laikposmā starp 2024.gadu un 2029.gadu, kad pensijas stāžu un vecumu sasniegs tā paaudze, kura Latviju atstāja darbspējas vecumā krīzes gados. Saskaņā ar LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra datiem diasporā pašlaik ir 12,2 procenti personu vecumā virs 55 gadiem (t.i., Eiropā ar 30 000), un 16 procenti vecumā starp 45 un 54 gadiem (Eiropā ap 40 000), un šī proporcija ar laiku aug. Līdz ar to būtu nelietderīgi šī pasākuma ietekmi izvērtēt priekšlaicīgi.  Turklāt, veicot šādu izvērtējumu, būtu jāņem vērā ne tikai nodokļu ieņēmumi, bet arī personu pienesums ekonomikai kopumā (t.sk. patēriņam - citastarp arī no Latvijas neizvedot Latvijas vecuma pensijas daļu), kā arī veselības aprūpes budžetam (Eiropā ir 18 valstis t.sk. Vācija, Zviedrija, Nīderlande, Spānija - ar ievērojamām Latvijas diasporas kopienām, kuras arī tiem pensionāriem, kuri vairs šajās valstīs nedzīvo, turpina segt veselības aprūpes/medicīniskos izdevumus - tā ar remigrantiem neradot papildu slogu Latvijas veselības aprūpes budžetam, bet gan to finansējot). | **Nav ņemts vērā**  Likumprojekta anotācijā ir norādīts, ka, lai varētu sniegt likumprojektā iekļautā regulējuma piemērošanas lietderību, likumprojektā ir ietverts arī regulējums, kas Ministru kabinetam uzliek par pienākumu līdz 2024.gada 1.septembrim izvērtēt šo tiesību normu piemērošanas rezultātus un iesniegt Saeimai ziņojumu par minētā regulējuma piemērošanas lietderīgumu.  Līdz ar to, uzskatām, ka, lai varētu objektīvi izvērtēt likumprojektā iekļautā regulējuma piemērošanas lietderību, izvērtējums ir jāveic samērīgā laika periodā. |  | 1. Papildināt pārejas noteikumus ar 140.punktu šādā redakcijā:   “140. Ministru kabinets izvērtē šā likuma 12.pantā noteiktā regulējuma piemērošanas rezultātus attiecībā uz ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma piemērošanu remigrējušu diasporas locekļu no ārvalstīm saņemtajam vecuma pensijas ienākumam un līdz 2024.gada 1.septembrim iesniedz Saeimai ziņojumu par minētā regulējuma piemērošanas lietderīgumu.” |
|  |  |  |  |  |  |

**Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu**

|  |  |
| --- | --- |
| Datums: |  |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki: | Tieslietu ministrija |
|  | Ārlietu ministrija |
|  | Labklājības ministrija |
|  | Pasaules brīvo latviešu apvienība |
|  | Biedrorganizācija “Eiropas Latviešu apvienība” |
|  | Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” |
|  | Ārlietu ministrijas, biedrorganizācijas “Eiropas Latviešu apvienība” |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju  (citu institūciju) iebildumus: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | Nav |

**II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | - | **Ārlietu ministrija (07.03.2019. atzinums)**  Ņemot vērā, ka likumprojekts skar diasporu, lūdzam likumprojekta saskaņošanā iesaistīt arī diasporas organizācijas. Ārlietu ministrijas skatījumā likumprojekts būtu jāsaskaņo arī ar Pasaules brīvo latviešu apvienību, tajā skaitā tās biedrorganizāciju Eiropas Latviešu apvienību, kā arī biedrību “Ar pasaules pieredzi Latvijā”. | **Ņemts vērā** | - |

Atbildīgā persona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I.Veinberga

(paraksts)

Inese Veinberga,

Finanšu ministrijas

Tiešo nodokļu departamenta

Īpašuma un iedzīvotāju ienākuma

nodokļu nodaļas vadītājas vietniece

tālr. 67083848

[Inese.Veinberga@fm.gov.lv](mailto:Liga.Leite@fm.gov.lv)