**Likumprojekta “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Likumprojekta mērķis ir noteikt PVN piemērošanas vienkāršošanas noteikumus e-komercijas jomā, nodrošinot godīgas konkurences vidi Eiropas Savienības līmenī visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to reģistrācijas valsts, paplašinot spēkā esošo īpašu PVN režīmu piemērošanas tvērumu un ieviešot jaunu īpašu PVN režīmu preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām.Likumprojekts stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. |  Pamatojums | Likumprojekts “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” (turpmāk – likumprojekts) ir izstrādāts, lai:* pārņemtu Padomes 2017.gada 5.decembra direktīvas (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvas 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā (turpmāk – Direktīva 2017/2455) regulējumu, kas stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī;
* pārņemtu Padomes 2019.gada 21.novembra direktīvas (ES) 2019/1995, ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un konkrētām preču piegādēm iekšzemē groza Direktīvu 2006/112/EK (turpmāk – Direktīva 2019/1995), regulējumu;
* pārņemtu Padomes 2018.gada 4.decembra direktīvas (ES) 2018/1910, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz atsevišķu pievienotās vērtības nodokļa sistēmas noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm, 36.panta 4.punktu.
 |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, izstrādātā tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Globalizācijas un tehnoloģiju pilnveidošanas rezultātā notikusi strauja e-komercijas[[1]](#footnote-1) attīstība un uzplaukums Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līmenī. Lai aizsargātu dalībvalstu ieņēmumus un radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmējiem, kas veic saimniecisko darbību ES, un trešo valstu un trešo teritoriju uzņēmējiem, kā arī samazinātu administratīvu slogu, ES Padome 2017.gada 5.decembrī pieņēma Direktīvu 2017/2455, ar kuru pilnveidots Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk – Direktīva [2006/112/EK](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0112:20100115:LV:HTML)) regulējums e-komercijas jomā, atsevišķām normām stājoties spēkā 2019.gada 1.janvārī (grozījumu I posms), bet normām, ar kurām tiek radīts jauns pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) regulējums preču tālpārdošanas darījumiem, būtu jāstājas spēkā 2021.gada 1.janvārī (grozījumu II posms). Lai padarītu e-komercijas regulējuma piemērošanu nepārprotami skaidru, ar Direktīvu 2019/1995 ir veikti daži tehniski precizējumi Direktīvas 2017/2455 normās.Šobrīd uzņēmumi PVN maksāšanas nolūkam var reģistrēties tikai vienā dalībvalstī, ja tie sniedz elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtos pakalpojumus un ir izvēlējušies izmantot īpašu PVN režīmu – mini vienas pieturas shēmu (*Mini One Stop Shop*[[2]](#footnote-2) - MOSS). Ar 2021.gada 1.janvāri plānots paplašināt esošo MOSS piemērošanas tvērumu: ārpussavienības režīmu attiecināt uz jebkādiem pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātājs, kurš neveic saimniecisko darbību ES, personām, kuras nav PVN maksātājas, un savienības režīmu attiecināt uz jebkādu pakalpojumu sniegšanu un preču tālpārdošanu ES teritorijā. Tāpat tiks ieviests jauns īpašs režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai (*Import One Stop Shop* - IOSS), to attiecinot uz preču sūtījumiem, izņemot akcīzes preces, kuru patiesā vērtība nepārsniedz 150 *euro*. Kā arī, ņemot vērā importa režīma ieviešanu no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai un PVN atbrīvojuma atcelšanu mazās vērtības preču sūtījumiem, plānots ieviest vienkāršošanas pasākumus personām, kas uzrāda preces muitai (pasta operatori, kurjerpasti), ļaujot deklarēt un samaksāt PVN par preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām kopsummā par mēnesi, ja PVN par šiem preču sūtījumiem netiek deklarēts saskaņā ar IOSS. Līdz ar to e-komercijas jomā no 2021.gada 1.janvāra PVN piemērošanas nolūkā pastāvēs četri īpaši režīmi. Neskatoties uz to, ka iepriekš minēto režīmu izmantošana ir brīvprātīga, lai tos izmantotu, ir jāievēro speciāli nosacījumi. PVN maksātāju ērtībai Pievienotās vērtības nodokļa likumā tiek izveidoti atsevišķi panti, kuros vienuviet tiek noteikta kārtība konkrētā režīma izmantošanai, tajā skaitā iekļaujot no Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.17 “[Pievienotās vērtības nodokļa likuma](https://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums) normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” XI1 sadaļas spēkā esošo reģistrācijas kārtību ārpussavienības režīma un savienības režīma reģistrā un nosacījumus reģistrētā PVN maksātāja izslēgšanai no ārpussavienības režīma un savienības režīma reģistra. Tādējādi, sākot ar 2021.gadu, Pievienotās vērtības nodokļa likumā būs iekļauts visaptverošs regulējums konkrētā režīma piemērošanai: personu loks, kuras var reģistrēties konkrētā režīma izmantošanai, reģistrācijas procedūra un termiņi, iesniegumā norādāmā informācija, izslēgšanas iemesli, PVN maksātāja pienākumi režīma piemērošanas nolūkā, PVN deklarācijas iesniegšanas kārtība un nodokļa samaksas termiņš, kā arī deleģējums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā PVN maksātājs, kas ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) PVN maksātāju reģistrā konkrētā režīma izmantošanai, sagatavo un aizpilda PVN deklarāciju, un deklarācijā norādāmo informāciju. ***1. Ārpussavienības režīms jeb īpašs režīms pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātāji, kuri neveic saimniecisko darbību ES***1.1. Sākot ar 2021.gadu, ārpussavienības režīma tvērums[[3]](#footnote-3) PVN maksāšanas nolūkā tiek paplašināts uz jebkādiem ES sniegtiem pakalpojumiem. Tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, paplašinot ārpussavienības režīma piemērošanas tvērumu un attiecīgi precizējot patēriņa dalībvalsts definīciju.1.2. Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) novērtējumā par īpašiem PVN režīmiem secināts, ka PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš[[4]](#footnote-4) ir par īsu, it īpaši tādiem pakalpojumiem, ko sniedz, izmantojot elektronisku saskarni, tādēļ, sākot ar 2021.gada 1.janvāri, PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš tiek pagarināts no 20 dienām līdz nākamā mēneša beigām, kas seko taksācijas periodam. Attiecīgi tiek pagarināts PVN samaksas termiņš valsts budžetā līdz nākamā mēneša beigām, kas seko taksācijas periodam. Savukārt PVN deklarācijas iesniegšanas kārtība netiek mainīta: arī turpmāk deklarācija ir iesniedzama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), kā arī iesniedzama, ja pakalpojumi nav sniegti. Tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, precizējot PVN deklarācijas iesniegšanas termiņu un nodokļa samaksas termiņu.1.3. Lai reģistrētos ārpussavienības režīmam, trešo valstu vai trešo teritoriju uzņēmējam, izmantojot VID EDS, ir jāiesniedz iesniegums, tādējādi paziņojot, kad sāk izmantot šo režīmu. Iesniegumā norāda Komisijas 2020.gada 12.februāra Īstenošanas regulas Nr.2020/194, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (ES) Nr. [904/2010](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj/?locale=LV) piemērošanai attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē (turpmāk – Regula 2020/194), I pielikuma B slejā no 2. līdz 12.punktam minēto informāciju un 17.punktā minēto informāciju, ja pakalpojumi pirmo reizi tiek sniegti, ņemot vērā Padomes Īstenošanas 2011.gada 15.marta regulas (ES) 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (pārstrādātā versija) (turpmāk - Regula 282/2011), 57.d panta 1.punkta otrajā rindkopā minēto nosacījumu (Padomes 2019.gada 21.novembra regulas (ES) Nr.2019/2026, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr.282/2011 attiecībā uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ko veicina elektroniskas saskarnes, un uz īpašiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētās preču piegādes iekšzemē, redakcijā (turpmāk – Regula 2019/2026)). Vienlaikus trešo valstu vai trešo teritoriju uzņēmējam iesniegumā ir jāapliecina, ka tam Eiropas Savienībā nav saimnieciskās darbības mītnes vietas un pastāvīgās iestādes. Tā kā regulas ir tieši piemērojamas, VID ir nepieciešams izstrādāt iesniegumu veidlapu, pamatojoties uz Regulas 2020/194 prasībām, un nodrošināt tās pieejamību VID EDS, lai ikviens uzņēmējs, kas izvēlēsies reģistrēties Latvijā ārpussavienības režīma reģistrā, varētu aizpildīt un iesniegt iesniegumu elektroniski. Pievienotās vērtības nodokļa likumu ir nepieciešams papildināt ar kārtību, kādā PVN maksātāju reģistrē ārpussavienības režīma reģistrā, nosakot vispārējo iesniegumā norādāmo informāciju atbilstoši Direktīvā 2017/2455 minētajam.***2. Savienības režīms jeb īpašs režīms preču tālpārdošanai ES, preču piegādēm, kas veiktas ar šādas piegādes veicinošas elektroniskas saskarnes palīdzību, un pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību ES, bet ne patēriņa dalībvalstī***2.1. Sākot ar 2021.gadu, savienības režīma tvērums[[5]](#footnote-5) tiek paplašināts uz jebkādām ES piegādātām precēm, ko veic PVN maksātāji, kas veic preču tālpārdošanu ES, un jebkādiem ES sniegtiem pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātāji, kas veic saimniecisko darbību ES, bet ne patēriņa dalībvalstī, un kuri sniedz pakalpojumus personām, kuras nav PVN maksātājas. Tā kā praksē PVN maksātāji, kas neveic saimniecisko darbību ES un kuri izmanto elektronisku saskarni (piemēram, tirdzniecības vietu, platformu vai portālu), lai pārdotu preces, bieži vien tur preču krājumus dažādās dalībvalstīs un pasūtījumu izpilde notiek, izmantojot noliktavas (*fullfilment warehouses*), tad šādiem PVN maksātājiem PVN deklarēšanas un maksāšanas nolūkā obligāti jāreģistrējas visās šajās dalībvalstīs. Lai mazinātu administratīvo slogu, sākot ar 2021.gada 1.janvāri, savienības režīmu varēs piemērot arī iekšzemes piegādēm, ko veic PVN maksātāji, kuri, izmantojot elektroniskas saskarnes (piemēram, tirdzniecības vietu, platformu vai portālu) veicina šādas preču piegādes. Tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, paplašinot savienības režīma piemērošanas tvērumu un attiecīgi precizējot patēriņa dalībvalsts definīciju.2.2. Ar 2021.gada 1.janvāri preču tālpārdošanas darījumi tiks definēti pēc teritoriālās piederības – preču tālpārdošana ES teritorijā un no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošana. Būtiski atzīmēt to, ka preču tālpārdošanas tvērumā tiks iekļauta arī preču piegādātāja netiešā iesaiste preču transportēšanā vai nosūtīšanā. Lai nodrošinātu visās dalībvalstīs vienādu preču tālpārdošanas darījumu definīcijas piemērošanu, jēdziena “netieši” nozīme ir skaidrota Padomes Īstenošanas 2011.gada 15.marta regulas (ES) 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (pārstrādātā versija) (turpmāk - Regula 282/2011), 5.a pantā (Padomes 2019.gada 21.novembra regulas (ES) Nr.2019/2026, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr.282/2011 attiecībā uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ko veicina elektroniskas saskarnes, un uz īpašiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētās preču piegādes iekšzemē, redakcijā (turpmāk – Regula 2019/2026)). Ar grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā tiks precizēts preču tālpārdošanas darījumu tvērums.2.3. Lai sasniegtu mērķi iekasēt PVN no e-komercijas sūtījumiem un samazināt administratīvu slogu preču piegādātājiem, preču saņēmējiem un VID, no 2021.gada 1.janvāra preču nosūtīšanas vai transportēšanas veicināšana, izmantojot elektronisku saskarni (piemēram, tirdzniecības vietu, platformu vai portālu), tiks pielīdzināta preču piegādei par atlīdzību. Tādējādi PVN maksātājs, kurš ar elektroniskas saskarnes (piemēram, tirdzniecības vietas, platformas vai portāla) starpniecību veicina no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu, ja preču, ziņemot akcīezs preču, sūtījuma patiesā vērtība nepārsniedz 150 *euro*, vai tāda PVN maksātāja, kurš neveic saimniecisku darbību ES, īstenotu preču piegādi personām, kuras nav PVN maksātājas, tiek iesaistīts PVN iekasēšanā par precēm, kuras iegādātas tiešsaitē, uzskatot, ka tas pats saņem un veic preču piegādi. Lai nodrošinātu visās dalībvalstīs vienādu noteikumu piemērošanu tiem PVN maksātājiem, kuri veicina preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ES, jēdziena “veicina” nozīme ir skaidrota Regulas 282/2011 5.b pantā (Regulas 2019/2026 redakcijā). Ar grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā tiks precizēts preču piegādes tvērums.2.4. Tā kā darījuma veikšanā ir iesaistīts arī PVN maksātājs, kas veicina preču piegādi, pēc būtības piegādei ir divi posmi: piegāde no konkrētā piegādātāja elektroniskai saskarnei (*B2B* piegāde) un piegāde no elektroniskās saskarnes pircējam (*B2C* piegāde). Preču nosūtīšana vai transportēšana šādā gadījumā jāattiecina uz piegādes posmu no elektroniskās saskarnes pircējam (*B2C* piegāde), tādējādi saskaņojot arī preču piegādes vietu un preču nosūtīšanas un transportēšanas vietu. Tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, precizējot darījuma jēdzienu un darījuma vietu.2.5. Lai neradītu papildu administratīvo slogu PVN maksātājiem, kuri ar elektroniskas saskarnes starpniecību veicina tāda PVN maksātāja, kas neveic saimniecisku darbību ES teritorijā, īstenotu preču piegādi personai, kas nav PVN maksātāja, un lai nebūtu zaudēti ieņēmumi, jo trešo valstu vai trešo teritoriju preču piegādātājs nesamaksā valstij pienākošo PVN summu, ar 2021.gada 1.janvāri *B2B* piegāde no piegādātāja, kas pārdod preces tiešsaistē, elektroniskai saskarnei ir atbrīvota no PVN, paredzot minētajam piegādātājam tiesības atskaitīt priekšnodokli, ko tas samaksājis, pērkot vai importējot piegādātās preces. Tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, papildinot priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības ar preču piegādi ES teritorijā, ko veic PVN maksātājs, kas ir veicinājis preču piegādi ar elektroniskas saskarnes starpniecību. Kā arī ir nepieciešams papildināt Pievienotās vērtības nodokļa likumu ar PVN neapliekamu preču piegādi preču tālpārdošanas darījumos.2.6. Ņemot vērā, ka preču piegādātāji, kas veic preču tālpārdošanu ES teritorijā, sākot ar 2021.gada 1.janvāri, varēs izmantot savienības režīmu, deklarējot un maksājot PVN par preču tālpārdošanas darījumiem vienā dalībvalstī, ar 2021.gadu tiks atcelta 35 000 *euro* robežvērtība, kuru nepārsniedzot, preču piegādes vietu tālpārdošanas darījumos noteica tajā dalībvalstī, kurā sākas preču transportēšana vai nosūtīšana. Tā kā no 2019.gada elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas vietu var noteikt pēc pakalpojuma sniedzēja dalībvalsts, ja nav pārsniegta 10 000 *euro* robežvērtība, sākot ar 2021.gadu, šo robežvērtību plānots piemērot arī preču piegādes vietas noteikšanai tālpārdošanos darījumiem ES teritorijā, tadējādi atbalstot plašu mazu un vidēju uzņēmumu loku e-komercijas jomā. Jāņem vērā, ka šie noteikumi gan elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzējiem, gan preču piegādātājiem ir fakultatīvi, ļaujot izmantot savienības režīmu arī tad, ja kalendārajā gadā to apgrozījums būtu zemāks par noteikto robežvērtību. Tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, aizstājot 35 000 *euro* robežvērtību preču tālpārdošanas darījumos ar 10 000 *euro* robežvērtību, kuru sasniedzot vai pārsniedzot citas dalībvalsts PVN maksātājam jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā, vienlaikus ieviešot līdzīgus nosacījumus preču piegādes vietas noteikšanai preču tālpārdošanas darījumiem ES teritorijā, kādus šobrīd piemēro elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzējiem.2.7. Lai samazinātu slogu tiem PVN maksātājiem, kuri veic preču tālpārdošanu ES teritorijā un izmanto savienības režīmu, ar 2021.gada 1.janvāri tiks atcelta prasība izsniegt rēķinu par preču tālpārdošanas darījumu. Minētais nosacījums ir piemērojams arī tad, ja preces nosūta vai transportē preču piegādātāja interesēs, tostarp, ja preču piegādātājs netieši piedalās preču nosūtīšanā vai transportēšanā. Tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, papildinot to PVN maksātāju loku, kuriem nav pienākums izrakstīt rēķinu, iestājoties kādam no noteiktajiem apstākļiem.2.8. Līdzīgi kā ārpussavienības režīmam, PVN maksātājiem, kuri izmanto savienības režīmu, ar 2021.gadu 1.janvāri tiks pagarināts PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš no 20 dienām līdz nākamā mēneša beigām, kas seko taksācijas periodam, attiecīgi pagarinot arī PVN samaksas termiņu valsts budžetā. PVN deklarācija jāiesniedz neatkarīgi no tā, vai ir veikta preču tālpārdošana vai sniegti pakalpojumi, uz ko attiecas savienības režīms. PVN deklarācijas iesniegšanas kārtība netiek mainīta, arī turpmāk deklarācija ir iesniedzama, izmantojot VID EDS. Tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, precizējot PVN deklarācijas iesniegšanas un nodokļa samaksas termiņu.2.9. Lai reģistrētos savienības režīmam, uzņēmējam, izmantojot VID EDS, ir jāiesniedz iesniegums, tādējādi paziņojot, kad sāk izmantot šo režīmu. Iesniegumā norāda Regulas 2020/194 I pielikuma C slejā no 3. līdz 15.1.punktam minēto informāciju un 17.punktā minēto informāciju, ja darījumi pirmo reizi tiek veikti, ņemot vērā Regulas 282/2011 57.d panta 1.punkta otrajā rindkopā minēto nosacījumu (Regulas 2019/2026 redakcijā). Vienlaikus uzņēmējam iesniegumā ir jāapliecina, ka tam Eiropas Savienībā nav saimnieciskās darbības mītnes vietas un pastāvīgās iestādes. Tā kā regulas ir tieši piemērojamas, VID ir nepieciešams izstrādāt iesnieguma veidlapu, pamatojoties uz Regulas 2020/194 prasībām, un nodrošināt tās pieejamību VID EDS, lai ikviens uzņēmējs, kas vēlēsies reģistrēties Latvijā savienības režīma reģistrā, varētu aizpildīt un iesniegt iesniegumu elektroniski. Pievienotās vērtības nodokļa likumu ir nepieciešams papildināt ar kārtību, kādā PVN maksātāju reģistrē savienības režīma reģistrā, nosakot vispārējo iesniegumā norādāmo informāciju, atbilstoši Direktīvā 2017/2455 minētajam.***3. Importa režīms jeb īpašs režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai***3.1. Balstoties uz tādiem pašiem principiem, pēc kādiem 2015.gadā tika ieviests ārpussavienības režīms un savienības režīms, ar 2021.gada 1.janvāri PVN piemērošanas nolūkā tiks ieviests jauns importa režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai (IOSS). Importa režīma darbības joma ir ierobežota, attiecinot tikai uz tādu no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai, ja preču, izņemot akcīzes preču, sūtījuma patiesā vērtība[[6]](#footnote-6) nepārsniedz 150 *euro*. Pārsniedzot minēto preču sūtījuma robežvērtību, preču sūtījumam importēšanas brīdī būs nepieciešams noformēt standarta muitas deklarāciju. Tādēļ ir nepieciešams papildināt Pievienotās vērtības nodokļa likumu ar importa režīma tvērumu.3.2. Lai izvairītos no konkurences izkropļojumiem starp uzņēmējiem, kas saimniecisku darbību veic ES teritorijā, un trešo valstu vai trešo teritoriju uzņēmējiem, kas veic preču tālpārdošanas darījumus, ar 2021.gada 1.janvāri tiek atcelts PVN atbrīvojums[[7]](#footnote-7) mazas vērtības preču sūtījumiem. Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, svītrojot PVN atbrīvojumu mazas vērtības sūtījumiem.3.3. Ar 2021.gada 1.janvāri importa režīmu IOSS varēs izmantot šādi PVN maksātāji:- PVN maksātājs, kas veic saimniecisko darbību ES un kurš veic no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu. Minētais PVN maksātājs pēc saviem ieskatiem var iecelt starpnieku, kas būs atbildīgs par PVN samaksu valsts budžetā un saistību izpildi importa režīma nolūkā tā vārdā un interesēs;- PVN maksātājs, kas neveic saimniecisko darbību ES un kurš veic no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu. Minētājam PVN maksātājam importa režīma izmantošanai ir nepieciešams iecelt starpnieku. Vienlaicīgi var iecelt tikai vienu starpnieku. Starpnieku nav nepieciešams iecelt, ja PVN maksātājs veic saimniecisko darbību tādā valstī, ar kuru ES ir noslēgusi[[8]](#footnote-8) savstarpējās palīdzības nolīgumu.Tādēļ ir nepieciešams papildināt Pievienotās vērtības nodokļa likumu ar personu loku, kuras var izmantot importa režīmu.3.4. Importa režīma IOSS piemērošanai gan PVN maksātājam, gan starpniekam VID PVN maksātāju reģistrā tiek piešķirts individuāls PVN identifikācijas numurs. Atsevišķs individuāls PVN identifikācijas numurs tiek piešķirts attiecībā uz katru PVN maksātāju, kuru pārstāv starpnieks. Minētais PVN identifikācijas numurs dod tiesības rīkoties konkrētā PVN maksātāja vārdā un interesēs tikai importa režīma ietvaros un starpnieks šo numuru nevar izmantot, lai deklarētu PVN par darījumiem, par kuriem PVN uzliekams vispārējā kārtībā. Tādēļ ir nepieciešams papildināt Pievienotās vērtības nodokļa likumu ar kārtību, kādā reģistrē PVN maksātāju importa režīma reģistrā.3.5. Lai noteiktu, kurā taksācijas perioda PVN deklarācijā jādeklarē preču piegādes, kas veiktas saskaņā ar importa režīmu IOSS, ir nepieciešams noteikt PVN deklarēšanas brīdi. Plānots noteikt, ka ar PVN apliekams darījums ir radies un PVN piemēro preču piegādes brīdī.. Preces uzskata par piegādātām brīdī, kad ir saņemts maksājums. Lai nodrošinātu visās dalībvalstīs vienotu PVN noteikumu piemērošanu, brīdis, kad var uzskatīt, ka ir saņemts preču saņēmēja veiktais maksājums, ir skaidrots Regulas 282/2011 61.b pantā (Regulas 2019/2026 redakcijā). Tādēļ ir nepieciešams papildināt Pievienotās vērtības nodokļa likumu ar PVN deklarēšanas brīdi importa režīma piemērošanas nolūkā.3.6. Lai ļautu izmantot importa režīmu arī tad, ja dalībvalsts, kurā atrodas preču saņēmējs un importēšanas dalībvalsts sakrīt, plānots paredzēt, ka PVN ir uzliekams šajā dalībvalstī, ja tiek izmantots importa režīms. Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, to papildinot ar preču piegādes vietu tālpārdošanas darījumos, ja preces tiek importētas no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām.3.7. Līdzīgi kā ārpussavienības režīmam un savienības režīmam, PVN deklarācija par preču tālpārdošanas darījumiem, kas veikti saskaņā ar importa režīmu IOSS, jāiesniedz līdz nākamā mēneša beigām, kas seko taksācijas periodam. PVN deklarācija ir iesniedzama, izmantojot VID EDS. Deklarācija jāiesniedz neatkarīgi no tā, vai ir veikti no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanas darījumi. Nodokli, kas aprēķināts par taksācijas periodu, jāiemaksā valsts budžetā līdz nākamā mēneša beigām, kas seko taksācijas periodam. Tādēļ ir nepieciešams papildināt Pievienotās vērtības nodokļa likumu ar PVN deklarācijas iesniegšanas termiņu un nodokļa samaksas termiņu, ja tiek izmantot importa režīms.3.8. Būtiski atzīmēt to, ja PVN tiek deklarēts saskaņā ar importa režīmu, tad preču sūtījuma importēšanas brīdī PVN nav jāmaksā. Lai muitas iestāde varētu identificēt šādus preču sūtījumus importēšanas laikā, vēlākais importa deklarācijas iesniegšanas laikā muitai ir jābūt pieejamam derīgam IOSS PVN identifikācijas numuram, kas attiecīgi kalpo par pierādījumu PVN deklarēšanai saskaņā ar importa režīmu IOSS.3.9. Lai reģistrētos importa režīmam IOSS, uzņēmējam vai starpniekam, kas rīkojas tā vārdā un interesēs, izmantojot VID EDS, ir jāiesniedz iesniegums, tādējādi paziņojot, kad sāk izmantot šo režīmu. Iesniegumā norāda Regulas 2020/194 I pielikuma D slejā no 2. līdz 14.1.punktam minēto informāciju un 17.punktā minēto informāciju, ja darījumi pirmo reizi tiek veikti, ņemot vērā Regulas 282/2011 57.d panta 2.punktā minēto nosacījumu (Regulas 2019/2026 redakcijā). Starpnieks, reģistrējoties importa režīmam, iesniegumā norāda Regulas 2020/194 I pielikuma E slejā no 2.a līdz 7.punktam un no 9. līdz 14.1.punktam minēto informāciju. Tā kā regulas ir tieši piemērojamas, VID ir nepieciešams izstrādāt iesniegumu veidlapu, pamatojoties uz Regulas 2020/194 prasībām, un nodrošināt tās pieejamību VID EDS, lai ikviens uzņēmējs, kas vēlēsies reģistrēties Latvijā importa režīma reģistrā, varētu aizpildīt un iesniegt iesniegumu elektroniski. Pievienotās vērtības nodokļa likumu ir nepieciešams papildināt ar kārtību, kādā PVN maksātāju un starpnieku reģistrē savienības režīma reģistrā, nosakot vispārējo iesniegumā norādāmo informāciju, atbilstoši Direktīvā 2017/2455 minētajam.***4. Importa režīms PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, jeb īpašs PVN režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču sūtījuma deklarēšanai un samaksai***4.1. Pēc strauja e-komercijas uzplaukuma un no tā izrietošā importētu preču sūtījumu skaita pieauguma, ar 2021.gada 1.janvāri plānots ieviest vienkāršošanas pasākumus personām, kas uzrāda preces muitas iestādei (pasta operatori, kurjerpasti), ieviešot īpašu režīmu PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, un ļaujot samaksāt iekasēto PVN par no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču sūtījumu kā kopsummu reizi mēnesī. Līdzīgi kā IOSS, īpaša režīma PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, darbības joma ir ierobežota, attiecinot to uz tādu no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču, izņemot akcīzes preču, sūtījumu, kura patiesā vērtība nepārsniedz 150 *euro*. Īpašo režīmu PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, var izmantot, ja netiek izmantots IOSS un preču nosūtīšana vai transportēšana beidzas importa dalībvalstī. Lai nodrošinātu visās dalībvalstīs vienādu noteikumu piemērošanu PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, jēdziena “uzrāda preces muitai preču saņēmēja interesēs veicina” nozīme ir skaidrota Regulas 282/2011 63.d pantā (Regulas 2019/2026 redakcijā).Tādēļ ir nepieciešams papildināt Pievienotās vērtības nodokļa likumu ar īpaša režīma PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, darbības tvērumu.4.2. Īpašs režīms PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitai, nemaina esošās muitas procedūras. Regulējums paredz vienkāršošanas procedūras PVN jomā, nosakot, kā par no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču sūtījumu ir deklarējams un maksājams PVN. Līdz ar to PVN maksātājam, kas uzrāda preces muitai, attiecībā uz no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču sūtījuma muitošanu nekas nemainās, un preču sūtījums ir atmuitojams pašreizējā muitas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. PVN piemērošanas vienkāršošanas nolūka tiek noteikts, ka PVN par preču sūtījumu, uz kuru attiecina īpašu režīmu PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, tiek uzrādīts kā kopsumma par katru mēnesi muitas iestādes izsniegtajā paziņojumā. Tādēļ ir nepieciešams papildināt Pievienotās vērtības nodokļa likumu ar PVN par preču sūtījumu, uz kuru attiecina īpašu režīmu PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, deklarēšanas kārtību.4.3. Plānots, ka PVN maksātāji, kas izmanto īpašu režīmu PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei,, PVN par preču sūtījumu iemaksā līdzīgā termiņā, kas attiecībā uz muitas nodokli noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra regulā Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Savienības Muitas kodekss), t.i., līdz tā mēneša 16.datumam, kurš seko mēnesim, kurā preces ir deklarētas, tādējādi nodrošinot konsekvenci attiecībā uz PVN un ievedmuitas nodokļa samaksu par preču importu. Ar minēto regulējumu netiek mainīta vispārējā muitas normatīvajos aktos noteiktā kārtība un samaksa tiek atlikta, to nodrošinot ar Savienības Muitas kodeksā minēto vispārējo galvojumu. Līdzīgi kā ievedmuitas nodoklis, kura samaksa ir atlikta atbilstoši muitas normatīvajiem aktiem, PVN iemaksā deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā. Tādējādi Pievienotās vērtības nodokļa likums tiek papildināts ar PVN maksāšanas kārtību par preču sūtījumu.4.4. Lai mazinātu administratīvo slogu PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, pārbaudot preču sūtījuma saņēmēja aprēķinātās PVN likmes atbilstību faktiski piemērojamai PVN likmei, plānots noteikt, ka preču sūtījumam, īpašā režīma PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, ietvaros būs piemērojama PVN standartlikme. Tādēļ ir nepieciešams papildināt Pievienotās vērtības nodokļa likumu ar nosacījumu, ka īpaša režīma PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, ietvaros deklarētajam preču sūtījumam tiks piemērota PVN standartlikme.No trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču sūtījumam var piemērot PVN samazinātu likmi, ja importētās preces (piemēram, grāmatas) atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likumā ietvertajām preču kategorijām, kurām piemēro PVN samazinātās likmes, un preču sūtījuma saņēmējs noformē muitas deklarāciju (proti, neizmanto šo īpašo režīmu PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei,). Šajā gadījumā preču sūtījuma saņēmējs varēs izmantot pašreizējo kārtību un pats veikt preču sūtījuma atmuitošanu VID EDS, elektroniski aizpildot un iesniedzot importa muitas deklarāciju un veicot aprēķinātā PVN samaksu tiešsaistē. Šajā deklarācijā norādāmo datu apjoms ir minimāls salīdzinājumā ar pilno muitas deklarāciju. Visa deklarācijā norādāmā informācija ir personas rīcībā, jo tā ir redzama pirkuma dokumentos vai preču piegādātāja atsūtītajā dokumentā par preču saņemšanu (piemēram, nosūtītāja nosaukums; nosūtītāja valsts, no kuras prece ir nosūtīta; preces apraksts (ko jānorāda atbilstoši sarakstam); preces vērtība; valūta, kādā prece tika iegādāta; pasta sūtījuma izsekošanas numurs un preces pagaidu uzglabāšanas deklarācijas numurs). VID mājas lapā ir pieejams arī interaktīvs materiāls[[9]](#footnote-9), kā noformēt un iesniegt muitas deklarāciju pasta sūtījumiem.4.5. Tiesiskās noteiktības labad plānots nodalīt preču sūtījuma saņēmēja un PVN maksātāja, kas uzrāda preces muitas iestādei, pienākumus PVN samaksai:- preču sūtījuma saņēmējam tiks noteikts pienākums veikt PVN samaksu PVN maksātājam, kas uzrāda preces muitas iestādei, un paredzēta atbildība par PVN nomaksu;- PVN maksātājam, kas uzrāda preces muitas iestādei, tiks noteikts pienākums iekasēt PVN no preču sūtījuma saņēmēja un pārskaitīt iekasēto nodokli valsts budžetā.PVN maksātājs, kas uzrāda preces muitas iestādei, ir atbildīgs tikai par iekasētā PVN samaksu un nav atbildīgs par PVN samaksu par preču sūtījumiem, kuri nav piegādāti vai kuru preču sūtījuma saņēmējs nav pieņēmis. Šajā gadījumā PVN maksātāja, kas uzrāda preces muitas iestādei, rīcībā ir jābūt pierādījumam, ka preču sūtījums netika piegādāts vai preču sūtījuma saņēmējs ir atteicies no preču saņemšanas, tādējādi pamatojot atteikšanos no PVN samaksas par šiem preču sūtījumiem. Tādēļ ir nepieciešams papildināt Pievienotās vērtības nodokļa likumu ar preču sūtījuma saņēmēja un PVN maksātāja, kas uzrāda preces muitas iestādei, atbildību.4.6. Līdzīgi kā ārpussavienības režīmam, savienības režīmam un importa režīmam, plānots paredzēt noteiktus pienākumus PVN maksātājam, kas uzrāda preces muitas iestādei, lai nepieciešamības gadījumā importa dalībvalsts nodokļu un muitas iestādes varētu pārbaudīt deklarētās PVN summas pareizību. PVN maksātājam, kas uzrāda preces muitas iestādei un kurš izmanto īpašo režīmu PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, pamatojoties uz faktūrrēķinu vai citiem dokumentiem, kas pievienoti preču sūtījumam, ir jāpārliecinās, vai PVN tiek iekasēts atbilstošā apmērā, t.i., ir jāpārliecinās, vai deklarētā PVN vērtība ir pareiza, un, ja konstatēts, ka deklarētā PVN vērtība nav korekta, jāpiemēro pareiza PVN likme un jānodrošina, ka preces netiek piegādātas, kamēr nav saņemta PVN samaksa no preču sūtījuma saņēmēja. PVN maksātājam, kas uzrāda preces muitas iestādei, ir jāveic arī preču sūtījumu, uz kuriem attiecināms īpašs režīms PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, uzskaite. Minētā uzskaite var kalpot kā pierādījums, ja PVN nav samaksāts par tādiem preču sūtījumiem, kuru saņemšanu preču sūtījuma saņēmējs ir atteicis. Minētās prasības nemaina esošos uzskaites pienākumus, kas paredzēti muitas normatīvajos aktos.Vienlaikus ir jāvērš uzmanība, ja PVN maksātājs, kurš izmanto ārpussavienības režīmu, savienības režīmu vai importa režīmu, divus gadus nevienā patēriņa dalībvalstī nav piegādājis preces vai sniedzis pakalpojumus, kuriem piemērojams izvēlētais režīms, tad tiek uzskatīts, ka tas ir pārtraucis darbības, kurām piemēro īpašu PVN režīmu. Tomēr, ņemot vērā, ka īpaša PVN režīma izvēle ir brīvprātīga, iepriekš veiktā darbību pārtraukšana turpmāk neliedz PVN maksātājam piemērot kādu no īpašiem PVN režīmiem, ja tas atsāk darbības, uz kurām attiecas jebkurš no minētajiem īpašiem PVN režīmiem.Atbilstoši Regulas 2019/2026 2.pantā noteiktajam, PVN maksātāji un starpnieki, kuri rīkojas to interesēs, ja izvēlas iekšzemē reģistrēties ārpussavienības režīma, savienības režīma vai importa režīma izmantošanai, no 2020.gada 1.oktobra var iesniegt VID iesniegumu reģistrācijai minēto režīmu reģistrā. Likumprojekta mērķis ir veikt PVN piemērošanas vienkāršošanas noteikumus e-komercijas jomā.Likumprojekts paredz, ka grozījumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Projekta izstrādē ir iesaistīta Finanšu ministrija un VID. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Likumprojekta tiesiskais regulējums ietekmēs:1) reģistrētus PVN maksātājus, kas neveic saimniecisko darbību ES un kuri sniedz pakalpojumus personai, kura nav PVN maksātāja;2) reģistrētus PVN maksātājus, kas veic saimniecisku darbību ES, bet neveic patēriņa dalībvalstī, un kuri sniedz pakalpojumus personai, kura nav PVN maksātāja;3) reģistrētus PVN maksātājus, kas veic preču tālpārdošanu ES teritorijā;4) reģistrētus PVN maksātājus, kas veic no trešajām teritorijām vai trešajām valstīm importētu preču tālpārdošanu;5) reģistrētus PVN maksātājus, kas veicina preču piegādi ar elektroniskas saskarnes starpniecību;6) reģistrētus PVN maksātājus, kas uzrāda preces muitai.Pēc VID datiem 2020.gada 1.aprīlī reģistrētu PVN maksātāju skaits ir 78 891.Pēc VID sniegtās informācijas 2019.gadā savienības režīmu izmantoja 99 reģistrēti PVN maksātāji, kuri sniedz elektronisko sakaru, apraides un elektroniskus pakalpojumus personai, kura nav PVN maksātāja. Savukārt no 2017.gada ārpussavienības režīmu Latvijā izmanto 2 reģistrēti PVN maksātāji. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Likumprojekta ieviešana kopumā pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi e-komercijas jomā, jo ar likumprojektu tiek radīti godīgas konkurences apstākļi starp uzņēmējiem, kas veic saimniecisko darbību ES, un trešo teritoriju vai trešo valstu uzņēmējiem. Paplašinot ārpussavienības režīma un savienības režīma tvērumu, uzņēmējiem tiek dotas papildu iespējas efektīvāk veikt saimniecisko darbību ES mērogā, tādējādi samazinot administratīvo slogu, jo tie var reģistrēties PVN deklarēšanas un maksāšanas nolūkā vienā dalībvalstī, vairs nereģistrējoties katrā patēriņa dalībvalstī. Ieviešot jaunu importa režīmu IOSS, tiek radīta iespēja deklarēt un maksāt PVN par preču sūtījumiem, kuru patiesā vērtība nepārsniedz 150 *euro*, vienā dalībvalstī, nereģistrējoties katrā patēriņa dalībvalstī. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Likumprojekta administratīvo izmaksu monetāru aprēķinu nav iespējams veikt. Tomēr var secināt, ka administratīvo izmaksu novērtējumam kopumā ir jābūt pozitīvam, jo tiek radītas priekšrocības gan maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan trešo valstu uzņēmējiem piemērot vienkāršu PVN iekasēšanas kārtību e-komercijas jomā. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Nav. |
| 5. | Cita informācija | Pēc EK novērtējuma[[10]](#footnote-10) PVN piemērošanas vienkāršošanas noteikumu ieviešana e-komercijas jomā ES līmenī samazinās uzņēmumu administratīvo slogu par 2,3 miljardiem *euro* gadā. |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2020 | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 2021 gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022 gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022 gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 2 884 931 000 | 0 | 3 077 457 000 | 10 370 000 | 3 276 821 000 | 10 370 000 | 10 370 000 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 884 931 000 | 0 | 3 077 457 000 | 10 370 000 | 3 276 821 000 | 10 370 000 | 10 370 000 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 2 884 931 000 | 1 075 155 | 3 077 457 000 | 1 847 647 | 3 276 821 000 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 2 884 931 000 | 1 075 155 | 3 077 457 000 | 1 847 647 | 3 276 821 000 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | -1 075 155 | 0 | +8 522 353 | 0 | +10 370 000 | +10 370 000 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -1 075 155 | 0 | +8 522 353 | 0 | +10 370 000 | +10 370 000 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | +1 075 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | X | +8 522 353 | X | +10 370 000 | +10 370 000 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | +8 522 353 | +10 370 000 | +10 370 000 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | **Ieņēmumi**Likumprojekta fiskālā ietekme uz PVN ieņēmumiem ar 2021.gadu noteikta **+10,4 milj. *euro* apmērā ik gadu**.Aprēķinā izmantota VAS “Latvijas Pasts” un VID sniegtā informācija, ka 2021.gadā indikatīvi tiek prognozēts, ka mazo sūtījumu, kam tiks piemērots ar likumprojektu noteikts regulējums, apjoms varētu būt 14 miljoni Šādu mazo sūtījumu vidējā vērtība ir 11,5 *euro* un fiskālās ietekmes aprēķinā piemērota PVN standartlikme 21% apmērā.Iegūtā ietekme ir koriģēta ar šādiem pieņēmumiem:* 50% pieprasījuma kritumu pēc mazajiem sūtījumiem, jo PVN būs jāaprēķina ikvienam mazam sūtījumam (jo vairs nepastāvēs 22 *euro* slieksnis), tādā veidā paaugstinot preču saņēmēja izmaksas,
* Covid-19 ietekmē prognozēts, ka būs importa kritums 2021.gadā par 19,3% pret iepriekš veikto 2021.gada prognozi. (Informatīvi: IKP 2021.gada prognoze, kas iekļauj Covid-19 ietekmi ir par 5,0 miljardiem *euro* jeb 14,7% zemāka nekā pirms Covid-19 krīzes prognozēts).

**Izdevumi*** 2021.gadā izmaiņu veikšanai VID informācijas sistēmās papildu nepieciešams finansējums 1 847 647 *euro* apmērā, t.sk.:
	+ Centrālās muitas informācijas sistēmā (CMIS) – 134,3 c/d x 423,50 *euro =* 56 876 *euro*;
	+ Datu noliktavas sistēmā (DNS) – 1 080,644 c/d x 505,78 *euro* = 546 568 *euro*;
	+ Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) – 2 318,20 c/d x 387,20 *euro* = 897 607 *euro*;
	+ Integrētās riska informācijas sistēmā (IRIS) – 190 c/d x 417,45 *euro* = 79 316 *euro*;
	+ Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS) – 51 c/d x 318,63 *euro* = 16 250 *euro*;
	+ Nodokļu informācijas sistēmā (NIS) – 352,075 c/d x 453,75 *euro* = 159 754 *euro*;
	+ VID informācijas sistēmu savietotājā (VIDISS) - 45 c/d x 415,03 *euro* = 18 676 *euro*;
	+ Informācijas sistēmu tehnikas iegādei – 1 disku masīvs 72 600 *euro*.
 |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | 2020.gadā nepieciešamo izmaiņu veikšanai VID informācijas sistēmās nepieciešamais finansējums 1 075 155 *euro* apmērā tiks nodrošināts Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” piešķirtā finansējuma ietvaros.Pēc likumprojekta pieņemšanas 2021.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā tiks palielinātas ieņēmumu prognozes 2021.-2023.gadam ik gadu 10 370 000 *euro* apmērā un izdevumi Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 2021.gadā 1 847 647 *euro* apmērā nepieciešamo izmaiņu veikšanai VID informācijas sistēmās.Pēc EK aplesēm īpašu režīmu paplašināšana uz visiem darījumiem, t.sk. uz preču tālpārdošanu ES teritorijā un preču tālpārdošanu no trešajām teritorijām vai trešajām valstīm, radīs PVN ieņēmumu pieaugumu ES dalībvalstīm 7 miljardu *euro* apmērā gadā, nodrošinot vienādus konkurences apstākļus tiem ES uzņēmējiem, kuri pašlaik ir nelabvēlīgākā situācijā pār trešo valstu uzņēmējiem. |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Nepieciešams veikt grozījumus:1) Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”, lai pārņemtu:* Direktīvas 2017/2455 2.panta 19.punktu attiecībā uz Direktīvas 2006/112/EK 365.pantu;
* Direktīvas 2017/2455 2.panta 25.punktu attiecībā uz Direktīvas 2006/112/EK 369.g pantu;
* Direktīvas 2017/2455 2.panta 26.punktu attiecībā uz Direktīvas 2006/112/EK 369.h panta 1.punkta otrās daļas otro teikumu;
* Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punktu attiecībā uz Direktīvas 2006/112/EK 369.t pantu ;
* Direktīvas 2019/1995 1.panta 13.punktu attiecībā uz Direktīvas 2006/112/EK 369.g panta 1., 2. un 3.punktu.

2) Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 “[Pievienotās vērtības nodokļa likuma](https://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums) normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”, lai nodrošinātu Regulā 2019/2026 noteikto par PVN maksātāju un starpnieku, kuri rīkojas to interesēs, iesniegumu iesniegšanu no 2020.gada 1.oktobra, ja tie izvēlas iekšzemē reģistrēties ārpussavienības režīma, savienības režīma vai importa režīma izmantošanai;3) Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumos Nr.661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai”, nosakot, ka PVN maksātāji, kurus Latvija kā identifikācijas valsts reģistrē ārpussavienības režīma, savienības režīma vai importa režīma izmantošanai, iemaksā PVN, norādot identifikatoru, jo Latvija ar šiem režīmiem nodrošina citas valsts – patēriņa dalībvalsts - PVN summas iekasēšanu, tādēļ šī iekasējamā PVN summa ir nošķirama no vispārējā kārtībā iekasējamā PVN valsts budžetā.  |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Finanšu ministrija (tai skaitā VID). |
| 3. | Cita informācija | Nav. |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Ar likumprojektu tiek:* pārņemts Padomes 2017.gada 5.decembra direktīvas (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvas 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā, 2. un 3.pants;
* pārņemta Padomes 2019.gada 21.novembra direktīva (ES) 2019/1995, ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un konkrētām preču piegādēm iekšzemē groza Direktīvu 2006/112/EK;
* pārņemts Padomes 2018.gada 4.decembra direktīvas (ES) 2018/1910, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz atsevišķu pievienotās vērtības nodokļa sistēmas noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm, 36.panta 4.punkts.
 |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav. |
| 3. | Cita informācija | Padomes 2019.gada 21.novembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2026, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr.282/2011 attiecība uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ko veicina elektroniskas saskarnes, uz īpašiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē, 2.pants daļā par PVN maksātāju un starpnieku, kuri rīkojas to interesēs, iesniegumu iesniegšanu no 2020.gada 1.oktobra, ja tie izvēlas iekšzemē reģistrēties ārpussavienības režīma, savienības režīma vai importa režīma izmantošanai. |
|

|  |
| --- |
| **1. tabulaTiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | 1. Padomes 2017.gada 5.decembra direktīva (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvas 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā;
2. Padomes 2019.gada 21.novembra direktīva (ES) 2019/1995, ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un konkrētām preču piegādēm iekšzemē groza Direktīvu 2006/112/EK;
3. Padomes 2006.gada 28.novembra direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu;
4. Padomes 2018.gada 4.decembra direktīvas (ES) 2018/1910, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz atsevišķu pievienotās vērtības nodokļa sistēmas noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm.
 |
| A | B | C | D |
| Direktīvas 2017/2455 2. un 3.pants |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 1.punkts attiecībā uz 14.panta 4.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 3.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 10. pants) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 2.punkts attiecībā uz 14.a panta 1.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 1.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 6.panta piektā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 2.punkts attiecībā uz 14.a panta 2.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 1.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 6.panta sestā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 3.punkts attiecībā uz 33.panta “a” apakšpunkta pārņemšanu | Likumprojekta 6.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 13. panta pirmā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 3.punkts attiecībā uz 33.panta “b” apakšpunkta pārņemšanu | Likumprojekta 6.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 13. panta piektās daļas 1.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 3.punkts attiecībā uz 33.panta “c” apakšpunkta pārņemšanu | Likumprojekta 6.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 13. panta piektās daļas 2.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 4.punkts attiecībā uz 34.panta svītrošanu | Likumprojekta 11.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 60.panta otrās daļas 1.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 5.punkts attiecībā uz 35.panta pārņemšanu | Likumprojekta 3.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 10. panta ceturtā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 7.punkts attiecībā uz 59.c panta 1.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 6.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 13. panta otrā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 7.punkts attiecībā uz 59.c panta 2.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 6.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 13. panta trešā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 7.punkts attiecībā uz 59.c panta 3.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 6.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 13. panta ceturtā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 8.punkts attiecībā uz 66.a panta pārņemšanu, kurš precizēts ar Direktīvas 2019/1995 1.panta 2.punktu | Likumprojekta 13.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 120.panta 2.1 daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 9.punkts attiecībā uz 143.panta 1.punkta “ca” apakšpunkta pārņemšanu | Likumprojekta 10.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53.panta sešpadsmitā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 10.punkts attiecībā uz 220.panta 1.punkta 2.apakšpunkta pārņemšanu | Likumprojekta 15.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 127.panta pirmās daļas 3.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 11.punkts attiecībā uz 242.a panta pārņemšanu | Likumprojekta 17.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 134.panta sestā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 13.punkts attiecībā uz 358.panta 1., 2. un 3.punkta svītrošanu | Likumprojekta 18.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.1 panta svītrošana) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 15.punkts attiecībā uz 358.a panta 3.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta pirmās daļas 4.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 16.punkts attiecībā uz 359.panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta otrā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 17.punkts attiecībā uz 362.panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta piektā un sestā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 18.punkts attiecībā uz 363.panta “a” apakšpunkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta septītās daļas 1.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 19.punkts attiecībā uz 364.panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta astotā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 19.punkts attiecībā uz 365.panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(deleģējums Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta trīspadsmitajā daļā) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 20.punkts attiecībā uz 368.panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta desmitā un vienpadsmitā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 22.punkts attiecībā uz 369.a panta 3.punkta pārņemšanu, kurš precizēts ar Direktīvas 2019/1995 1.panta 9.punktu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta pirmās daļas 4.punkts)  | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 23.punkts attiecībā uz 369.b panta pārņemšanu, kurš precizēts ar Direktīvas 2019/1995 1.panta 10.punktu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta otrā daļa)  | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 23.punkts attiecībā uz 369.c panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta trešā, ceturtā daļa un divpadsmitās daļas 1.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 24.punkts attiecībā uz 369.e panta “a” apakšpunkta pārņemšanu, kurš precizēts ar Direktīvas 2019/1995 1.panta 11.punktu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta septītās daļas 1.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 25.punkts attiecībā uz 369.f panta pārņemšanu, kurš precizēts ar Direktīvas 2019/1995 1.panta 12.punktu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta astotā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 25.punkts attiecībā uz 369.g panta pārņemšanu, kurš precizēts ar Direktīvas 2019/1995 1.panta 13.punktu | Likumprojekta 19.pants(deleģējums Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta trīspadsmitajā daļā) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 26.punkts attiecībā uz 369.h panta 1.punkta otrās daļas otrā teikuma pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(deleģējums Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta trīspadsmitajā daļā) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 27.punkts attiecībā uz 369.i panta pirmās daļas pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta devītā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 28.punkts attiecībā uz 369.j panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta desmitā un vienpadsmitā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 29.punkts attiecībā uz 369.k panta 1.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta divpadsmitās daļas 2., 3. un 4.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.l panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta pirmās daļas 2.- 4.punkts un otrās daļas tvērums importētu preču tālpārdošanas darījumiem) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.m panta 1.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta otrā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.m panta 2.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta trešā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.m panta 3.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta otrās daļas 4.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.n panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta divpadsmitā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.o panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta ceturtā daļa un astoņpadsmitās daļas 1.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.p panta 1.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta piektā daļa)  | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.p panta 2.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta sestā daļa)  | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.p panta 3.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta septītā daļa)  | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.p panta 4.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta astoņpadsmitās daļas 1.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.q panta 1., 2. un 4.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta devītā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.q panta 3.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta desmitā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.r panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta vienpadsmitā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.s panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta trīspadsmitā un četrpadsmitā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.t panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(deleģējums Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4panta deviņpadsmitajā daļā) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.v panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta piecpadsmitā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.w panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta sešpadsmitā un septiņpadsmitā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 30.punkts attiecībā uz 369.x panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 panta astoņpadsmitās daļas 2., 3. un 4.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 31.punkts attiecībā uz 369.y panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.5 panta pirmā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 31.punkts attiecībā uz 369.z panta 1.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.5 panta otrā un trešā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 31.punkts attiecībā uz 369.za panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.5 panta ceturtā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts paredz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 31.punkts attiecībā uz 369.zb panta 1.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.5 panta piektā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 31.punkts attiecībā uz 369.zb panta 2.punkta pārņemšanu, kurš precizēts ar Direktīvas 2019/1995 1.panta 14.punktu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.5 panta sestā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 2.panta 31.punkts attiecībā uz 369.zb panta 3.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.5 panta septītā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2017/2455 3.pants attiecībā uz Direktīvas 2009/132/EK IV sadaļas svītrošanu | Likumprojekta 10.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53.panta ceturtās un piektās daļas svītrošana) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Cita informācija | Direktīvas 2017/2455 2.panta 6.punktu attiecībā uz Direktīvas 2006/112/EK 58.panta 2.-6.punkta svītrošanu un Direktīvas 2017/2455 2.panta 7.punktu daļā par nosacījumu ieviešanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegta pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanai nav nepieciešams pārņemt Pievienotās vērtības nodokļa likumā, jo minētais regulējums ir jau iekļauts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 27.panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, skaidrojot elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegta pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanu.Direktīvas 2017/2455 2.panta 7.punktu attiecībā uz Direktīvas 2006/112/EK 59.c panta 4.punkta pārņemšanu un Direktīvas 2017/2455 2.panta 31.punktu daļā par Direktīvas 2006/112/EK 369.z panta 2.punkta pārņemšanu nav jāpārņem Pievienotās vērtības nodokļa likuma regulējumā, jo VID atbilstoši tām deleģētajām funkcijām nodrošina reģistrētu PVN maksātāju uzraudzību nodokļu administrēšanas pasākumu ietvaros.Direktīvas 2017/2455 2.panta 7.punktu daļā par Direktīvas 2006/112/EK 59.c panta 5.punkta pārņemšanu nav jāpārņem pēc būtības, jo Latvijā no 2014.gada oficiāls maksāšanas līdzeklis ir *euro*.Direktīvas 2017/2455 2.panta 13.punkts attiecībā uz Direktīvas 2006/112/EK 358.panta 1. un 2.punkta svītrošanu uzskatāms par ieviestu pilnībā, Pievienotās vērtības nodokļa likumā svītrojot 140.1 pantu, kurā ir noteikti nosacījumi īpaša PVN deklarēšanas un maksāšanas režīma piemērošanai elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem personai, kura nav PVN maksātāja. Tomēr tiesiskās noteiktības labad Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.pantā tiek saglabāts 4.1, 24.1 un 30.punkts, kurā, pamatojoties uz Regulas [282/2011](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj/?locale=LV) 7., 6.b un 6.a pantā noteikto, ir ietvertas elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtu pakalpojumu definīcijas, kas paskaidro šā likuma 27.panta tvērumu.Direktīvas 2017/2455 2.panta 12., 14, 21., 30. un 31.punktam attiecībā uz virsraksta izteikšanu jaunā redakcijā ir informatīvs raksturs, tādēļ tie nav jāpārņem Pievienotās vērtības nodokļa likuma regulējumā pēc būtības. Direktīvas 2017/2455 2.panta 24.punkts attiecībā uz Direktīvas 2006/112/EK 369.e panta ievadfrāzes izteikšanu jaunā redakcijā nav jāpārņem Pievienotās vērtības nodokļa regulējumā pēc būtības, jo tie ir redakcionāli precizējumi, ar kuriem netiek mainīti izslēgšanas nosacījumi. |
| Direktīva 2019/1995 |
| Direktīvas 2019/1995 1.panta 1.punkts attiecībā uz 36.b panta pārņemšanu | Likumprojekta 1. un 4.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 6.panta septītā daļa un 12.panta ceturtā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2019/1995 1.panta 2.punkts attiecībā uz 66.a panta pārņemšanu | Likumprojekta 13.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 120.panta 21 daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2019/1995 1.panta 3.punkts attiecībā uz 136.a panta pārņemšanu | Likumprojekta 9.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.2 pants) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2019/1995 1.panta 4.punkts attiecībā uz 169.panta “b” apakšpunkta pārņemšanu | Likumprojekta 12.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 92.panta pirmās daļas 9.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2019/1995 1.panta 9.punkts attiecībā uz 369.a panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2019/1995 1.panta 10.punkts attiecībā uz 369.b panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta otrā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2019/1995 1.panta 11.punkts attiecībā uz 369.e panta “a” apakšpunkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta septītās daļas 1.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2019/1995 1.panta 12.punkts attiecībā uz 369.f panta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta astotā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2019/1995 1.panta 13.punkts attiecībā uz 369.g panta 1., 2. un 3.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(deleģējums Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta trīspadsmitajā daļā) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2019/1995 1.panta 12.punkts attiecībā uz 369.zb panta 2.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.5 panta sestā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Projekts šo jomu neskar. |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Direktīvas 2019/1995 1.panta 5.punktu attiecībā uz Direktīvas 2006/112/EK 204.panta 1.punkta trešās daļas pārņemšanu nav nepieciešams pārņemt Pievienotās vērtības nodokļa likumā, jo sākotnēji, pārņemot fiskālā pārstāvja regulējumu nacionālajos tiesību aktos PVN jomā, fiskālā pārstāvja darbības tvērumā netika iekļauti pakalpojumi.Tā kā Direktīvas 2006/112/EK 272.panta 1.punkta “b” apakšpunkts ir izvēles norma, kuru Latvija nav ieviesusi, Direktīvas 2019/1995 1.panta 6.punkts daļā par Direktīvas 2006/112/EK 272.panta 1.punkta “b” apakšpunkta pārņemšanu netiek pārņemts Pievienotās vērtības nodokļa likuma regulējumā.Direktīvas 2019/1995 1.panta 7. un 8.punkts attiecībā uz virsraksta izteikšanu jaunā redakcijā nav jāpārņem Pievienotās vērtības nodokļa regulējumā pēc būtības, jo tam ir informatīvs raksturs. Tā galvenās iezīmes ir iekļautas Pievienotās vērtības nodokļa likuma pantu nosaukumā. |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Padomes 2006.gada 28.novembra direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu |
| Direktīva 2006/112/EK |
| Direktīvas 358.a panta 1.punkts | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta pirmās daļas 2.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības | Likumprojekta 6.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 12.panta ceturtā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 358.a panta 2.punkts | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta pirmās daļas 3.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības | Likumprojekta 14.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 120.panta 31 daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 360.pants | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta trešā un divpadsmitās daļas 1.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |  |  |  |
| Direktīvas 361.pants | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta ceturtā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |  |  |  |
| Direktīvas 363.pants | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta septītā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |  |  |  |
| Direktīvas 367.pants | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta devītā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |  |  |  |
| Direktīvas 369.pants | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 panta divpadsmitās daļas 2., 3. un 4.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |  |  |  |
| Direktīvas 369.a panta 1.punkts | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta pirmās daļas 2.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |  |  |  |
| Direktīvas 369.a panta 2.punkts | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta pirmās daļas 3.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |  |  |  |
| Direktīvas 369.d pants | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta piektā un sestā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |  |  |  |
| Direktīvas 369.e panta “b”, “c” un “d” apakšpunkts | Likumprojekta 19.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 panta septītās daļas 2., 3. un 4.punkts) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |  |  |  |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Projekts šo jomu neskar. |  |  |  |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Projekts šo jomu neskar. |  |  |  |
| Cita informācija | Direktīvas 2006/112/EK regulējums ir jau pārņemts Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Tomēr, ņemot vērā, ka ar šo likumprojektu tiek ieviesti atsevišķi panti katram īpašam PVN režīmam (ārpussavienības režīmam, savienības režīmam un importa režīmam), vienuviet apkopojot nosacījumus konkrētā režīma piemērošanai, ar šo likumprojektu redakcionāli tiek pārnesti arī tie Direktīvas 2006/112/EK panti, kuri šobrīd ir spēkā. |  |  |  |
| Direktīva 2018/1910 |  |  |  |
| Direktīvas 2018/1910 1.panta 2.punkts attiecībā uz 36.a panta 4.punkta pārņemšanu | Likumprojekta 8.pants(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 43.1 panta ceturtā daļa) | Ieviests pilnībā | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības |  |  |  |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Projekts šo jomu neskar. |  |  |  |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Projekts šo jomu neskar. |  |  |  |
| Cita informācija | Nav  |  |  |  |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Padomes 2006.gada 28.novembra direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu |  |  |  |

 |
| **2. tabulaAr tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.Pasākumi šo saistību izpildei** |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | Projekts šo jomu neskar. |
| A | B | C |
| Starptautiskās saistības (pēc būtības), kas izriet no norādītā starptautiskā dokumenta.Konkrēti veicamie pasākumi vai uzdevumi, kas nepieciešami šo starptautisko saistību izpildei | Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks izpildītas starptautiskās saistības, tiek noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta vienību vai dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta starptautisko saistību izpilde | Informācija par to, vai starptautiskās saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | Projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav. |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Informācija par likumprojekta izstrādi ir publicēta Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti” – “Nodokļu politika”. Līdz ar to sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties likumprojekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokļus par to. Tāpat sabiedrības pārstāvji varēs sniegt viedokļus par likumprojektu pēc tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē*.*Informācija par likumprojektu tiks sniegta Latvijas Darba devēju konfederācijai, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijai, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācijai. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties likumprojekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokļus, par ko informācija 2020.gada 9.martā publicēta Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti” – “Nodokļu politika”, adrese*:* [*https://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas\_lidzdaliba/tiesibu\_aktu\_projekti/nodoklu\_politika#project641*](https://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/tiesibu_aktu_projekti/nodoklu_politika#project641)un Ministru kabineta tīmekļvietnē sadaļā “Valsts kanceleja” – “Sabiedrības līdzdalība”, adrese: [*https://mk.gov.lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti*](https://mk.gov.lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti) |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Iebildumi un priekšlikumi nav saņemti. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | VID. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Likumprojekts nemainīs pārvaldes funkcijas un institucionālo struktūru, kā arī netiks veidotas jaunas institūcijas, savukārt esošās institūcijas netiks likvidētas vai reorganizētas.Likumprojekts tiks realizēts esošo cilvēkresursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

 |

Finanšu ministrs J. Reirs

Kuhaļska, 67083849
jelena.kuhalska@fm.gov.lv

v\_sk = 9344

1. Elektroniskā komercija jeb e-komercija ir preču un pakalpojumu tirdzniecība, izmantojot elektroniskos sakarus. Par e-komercijas populārāko nozari tiek uzskatīta tirdzniecība internetā. [↑](#footnote-ref-1)
2. MOSS režīms ir brīvprātīgi izmantojams režīms, kas ļauj deklarēt PVN par pārrobežu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem personai, kura nav PVN maksātāja, tikai vienā ES valstī, nereģistrējoties visās valstīs, kurās tiek sniegti šie pakalpojumi. [↑](#footnote-ref-2)
3. Šobrīd ārpussavienības režīmu var izmantot tikai elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātāji, kuri neveic saimniecisko darbību ES, personām, kuras nav PVN maksātājas. [↑](#footnote-ref-3)
4. Šobrīd PVN maksātāji, kuri izmanto ārpussavienības režīmu, PVN deklarāciju iesniedz 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. [↑](#footnote-ref-4)
5. Šobrīd savienības režīmu var izmantot tikai elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātāji, kas veic saimniecisko darbību ES, bet ne patēriņa dalībvalstī. [↑](#footnote-ref-5)
6. Patiesā vērtība ir pašu preču vērtība bez apdrošināšanas un pārvadājumu maksas. [↑](#footnote-ref-6)
7. Šobrīd ar PVN neapliek preču sūtījumus, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 22 *euro*, kā arī preču importu komerciālā nolūkā, ja to kopējā vērtība nebija pārsniegusi 22 *euro.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Šobrīd ir noslēgts savstarpējās palīdzības nolīgums tikai ar Norvēģijas Karalisti. [↑](#footnote-ref-8)
9. https://www.vid.gov.lv/lv/pasta-sutijumi [↑](#footnote-ref-9)
10. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0757&from=EN [↑](#footnote-ref-10)