Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| **Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"** |

(dokumenta veids un nosaukums)

**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 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datums | 27.01.2021., 09.02.2021. | |
|  |  | |
| Saskaņošanas dalībnieki | V. Blūmentāls, Tieslietu ministrija | |
|  | Veselības ministrija | |
|  | Valsts kanceleja | |
|  | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera | |
|  | Latvijas Apdrošinātāju asociācija | |
|  |  | |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Tieslietu ministrijas | |
|  | Latvijas Apdrošinātāju asociācijas | |
|  |  | |
|  |  |  |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  | |

**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. | Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem" (turpmāk – noteikumu projekts) 1.3.apakšpunkts:  papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:  “7.1 Ja naftas produktus pārvieto pa jūru, kā arī, ja pārvieto biodegvielu, piemērojot atliktās nodokļa maksāšanas režīmu, piemēro 99 procentu samazinājumu no iespējamā nodokļa parāda visā pārvadājuma laikā.” | | **Tieslietu ministrija**  (06.01.2021.)  1. Noteikumu projekta 1.3. apakšpunktā ietvertais Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumu Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem" (turpmāk – noteikumi Nr. 72) 7.1 punkts paredz, ja naftas produktus pārvieto pa jūru, kā arī, ja pārvieto biodegvielu, piemērojot atliktās nodokļa maksāšanas režīmu, piemēro 99 procentu samazinājumu no iespējamā nodokļa parāda visā pārvadājuma laikā. Vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta un tā anotācijas skaidri neizriet tas, ciktāl ar noteikumu projektu ir pārņemts Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvas 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK, (turpmāk – direktīva Nr. 2008/118/EK) 18. panta 4. punkts (izmantota šajā regulējumā ietvertā rīcības brīvība). Proti, nav skaidrs, vai arī ar noteikumu projekta 1.3. apakšpunktā ietverto noteikumu Nr. 72 7.1 punktu paredzēts pārņemt minētās direktīvas punktā ietvertās prasības.  Norādām, ka atbilstoši direktīvas Nr. 2008/118/EK 18. panta 4. punkta "b" apakšpunktam nosūtītāja dalībvalsts var atkāpties no prasības sniegt nodrošinājumu par šādu akcīzes preču pārvietošanu, kam piemēro atliktās nodokļa maksāšanas režīmu: energoproduktu pārvietošana pa jūru vai nostiprinātiem cauruļvadiem Kopienā, ja tam piekrīt citas attiecīgās dalībvalstis. Tātad obligāts priekšnosacījums ir pārvietošana pa jūru vai nostiprinātiem cauruļvadiem, kā arī citas attiecīgās dalībvalsts piekrišana. Tomēr no noteikumu projekta 1.3. apakšpunkta un tā anotācijas nav gūstama pārliecība par minēto priekšnosacījumu izpildi, tai skaitā par:  1) biodegvielas pārvietošanas veida atbilstību (naftas gadījumā tā atbilstoši noteikumu projektam ir pārvietošana pa jūru, savukārt biodegvielas gadījumā tas nav skaidri un nepārprotami saprotams, piemēram, anotācijā vienuviet norādīts arī tas, ka iesniedzamais vispārējais nodrošinājums naftas produktu un biodegvielas pārvietošanai pa jūru būs 1 %);  2) citas attiecīgās dalībvalsts piekrišanu atkāpēm no prasības sniegt nodrošinājumu.  Ievērojot minēto, lūdzam noteikumu projekta anotācijā sniegt izvērstu skaidrojumu par noteikumu projekta atbilstību direktīvas Nr. 2008/118/EK 18. panta 4. punkta "b" apakšpunktam. Nepieciešamības gadījumā lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu. | **Panākta vienošanās.**  Ar noteikumu projektu netiek pārņemtas Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvas 2008/118/EK 18. panta 4. punkta "b" apakšpunkta prasības, jo noteikumu projekts neparedz atkāpties no prasības sniegt nodrošinājumu, bet gan, pārvietojot naftas produktus pa jūru un pārvietojot biodegvielu nosaka nodrošinājumu 1% apmērā.  Skaidrības labad papildināts anotācijas 2.punkts | |  |
| 2. | Noteikumu projekta 1.4., 1.5., 1.8., 1.11. un 1.13. apakšpunkts:  1.4. aizstāt 15.1. apakšpunktā vārdus iekavās “(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi ir pagarināti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantā noteiktajā kārtībā un persona nodokļa parāda saistības pilda)” ar vārdiem iekavās “(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļa parāda saistības pilda);”;  1.5. aizstāt 17.1. apakšpunktā vārdus iekavās “(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi ir pagarināti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantā noteiktajā kārtībā un persona nodokļu parāda saistības pilda)” ar vārdiem iekavās “(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļu parāda saistības pilda);”  1.8. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:  “20. Valsts ieņēmumu dienests var atcelt nodrošinājuma samazinājumu, ja personai ir nodokļa parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļa parāda saistības pilda).”;  1.11. aizstāt 30.1. apakšpunktā vārdus iekavās “(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi ir pagarināti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantā noteiktajā kārtībā un persona nodokļa parāda saistības pilda)” ar vārdiem iekavās “(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļa parāda saistības pilda);”;  1.13. izteikt 31.1. un 31.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  “ 31.1. nodokļa parāds (tajā skaitā par patēriņam nodotajām akcīzes precēm aprēķinātais nodoklis, kura samaksas termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināts vai pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi);  31.2. aprēķinātais nodoklis par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, no brīža, kad:  31.2.1. likuma 25. panta devītajā daļā minētais elektroniskais administratīvais dokuments ir akceptēts datorizētajā sistēmā, līdz brīdim, kad datorizētajā sistēmā ir iesniegts saņemšanas apliecinājums vai elektroniskais administratīvais dokuments ir anulēts, vai ir samaksāts nodoklis par pārvietotajām akcīzes precēm, kas nav piegādātas (tajā skaitā zudumiem);  31.2.2. preces, uz kurām neattiecas Eiropas Komisijas 2009.gada 24.jūlija regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, noteiktais dokuments un datorizētās sistēmas izmantošanas nosacījumi, izvestas no noliktavas, līdz brīdim, kad Valsts ieņēmumu dienestam ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka šīs preces izvestas no Latvijas Republikas un saņemtas atbilstoši likuma 25.panta piecpadsmitās daļas nosacījumiem, vai ir samaksāts nodoklis par pārvietotajām akcīzes precēm, kas nav piegādātas (tajā skaitā zudumiem).”; | | **Tieslietu ministrija**  (06.01.2021.)  2.  Lūdzam noteikumu projektā ietvert korektas atsauces uz normatīviem aktiem noteiktā jomā (sk. noteikumu projekta, piemēram, 1.4., 1.5., 1.8., 1.11. un 1.13. apakšpunktu), ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr. 108) 137. punktu. | **Ņemts vērā.**  Precizētas noteikumu projekta 1.4., 1.5., 1.8., 1.11. un 1.14. (iepriekš 1.13.) apakšpunktu redakcijas | | 1.4. aizstāt 15.1. apakšpunktā vārdus iekavās “(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi ir pagarināti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantā noteiktajā kārtībā un persona nodokļa parāda saistības pilda)” ar vārdiem iekavās “(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļa parāda saistības pilda);”;  1.5. aizstāt 17.1. apakšpunktā vārdus iekavās “(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi ir pagarināti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantā noteiktajā kārtībā un persona nodokļu parāda saistības pilda)” ar vārdiem iekavās “(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļu parāda saistības pilda);”;  1.8. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:  “20. Valsts ieņēmumu dienests var atcelt nodrošinājuma samazinājumu, ja personai ir nodokļa parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļa parāda saistības pilda).”;  1.13. aizstāt 30.1. apakšpunktā vārdus iekavās “(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi ir pagarināti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantā noteiktajā kārtībā un persona nodokļa parāda saistības pilda)” ar vārdiem iekavās “(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļa parāda saistības pilda);”  1.14. izteikt 31. punktu šādā redakcijā:  “31. Komersantiem, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 30. punktu piešķirts nodrošinājuma samazinājums, iesniedzamo vispārējo nodrošinājumu veido šādu lielumu summa:  “ 31.1. nodokļa parāds (tajā skaitā par patēriņam nodotajām akcīzes precēm aprēķinātais nodoklis, kura samaksas termiņš nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināts vai pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi);  31.2. aprēķinātais nodoklis par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, no brīža, kad:  31.2.1. likuma 25. panta devītajā daļā minētais elektroniskais administratīvais dokuments ir akceptēts datorizētajā sistēmā, līdz brīdim, kad datorizētajā sistēmā ir iesniegts saņemšanas apliecinājums vai elektroniskais administratīvais dokuments ir anulēts, vai ir samaksāts nodoklis par pārvietotajām akcīzes precēm, kas nav piegādātas (tajā skaitā zudumiem);  31.2.2. preces, uz kurām neattiecas Eiropas Komisijas 2009.gada 24.jūlija regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, noteiktais dokuments un datorizētās sistēmas izmantošanas nosacījumi, izvestas no akcīzes preču noliktavas, līdz brīdim, kad Valsts ieņēmumu dienestam ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka šīs preces atbilst likuma 25.panta piecpadsmitās daļas nosacījumiem, vai ir samaksāts nodoklis par pārvietotajām akcīzes precēm, kas nav piegādātas (tajā skaitā zudumiem);  31.3. aprēķinātais nodoklis par akcīzes precēm, kas taksācijas periodā nodotas patēriņam Latvijas Republikā, no brīža, kad akcīzes preces nodod patēriņam, līdz brīdim, kad nodoklis par tām ir samaksāts vai tās saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas (neattiecas uz komersantiem, kuriem ne mazāk kā trīs gadus pēc kārtas ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem kritērijiem ir samazināts iesniedzamais vispārējā nodrošinājuma apmērs);  31.4. aprēķinātais nodoklis par akcīzes precēm citos likumā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā par akcīzes preču noliktavā patērētajām akcīzes precēm un zudumiem.”; |
| 3. | 1.10. izteikt 24. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:  “24. Ja vispārējā nodrošinājuma apliecība anulēta saskaņā ar šo noteikumu 23.3. apakšpunktu, gadījumos, kad nodokļa saistības nav izpildītas, Valsts ieņēmumu dienests iesniegto nodrošinājumu izmanto personas iespējamā nodokļa parāda samaksas nodrošināšanai un pārreģistrē iesniegto vispārējo nodrošinājumu citas personas darbībai uz laiku, kas nepārsniedz 45 dienas, nepiemērojot nodrošinājuma samazinājumu.”;  1.13. izteikt 31.1. un 31.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  “ 31.1. nodokļa parāds (tajā skaitā par patēriņam nodotajām akcīzes precēm aprēķinātais nodoklis, kura samaksas termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināts vai pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi);  31.2. aprēķinātais nodoklis par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, no brīža, kad:  31.2.1. likuma 25. panta devītajā daļā minētais elektroniskais administratīvais dokuments ir akceptēts datorizētajā sistēmā, līdz brīdim, kad datorizētajā sistēmā ir iesniegts saņemšanas apliecinājums vai elektroniskais administratīvais dokuments ir anulēts, vai ir samaksāts nodoklis par pārvietotajām akcīzes precēm, kas nav piegādātas (tajā skaitā zudumiem);  31.2.2. preces, uz kurām neattiecas Eiropas Komisijas 2009.gada 24.jūlija regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, noteiktais dokuments un datorizētās sistēmas izmantošanas nosacījumi, izvestas no noliktavas, līdz brīdim, kad Valsts ieņēmumu dienestam ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka šīs preces izvestas no Latvijas Republikas un saņemtas atbilstoši likuma 25.panta piecpadsmitās daļas nosacījumiem, vai ir samaksāts nodoklis par pārvietotajām akcīzes precēm, kas nav piegādātas (tajā skaitā zudumiem).”;  1.21. papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:  “46.1 Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā pēc nodrošinājuma iesniedzēja iesnieguma saņemšanas pārskaita vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai iemaksāto drošības naudu ar nodrošinājumu uzņemto nodokļa saistību izpildei.”;  1.28. izteikt 70. punktu šādā redakcijā:  “70. Ja nodrošinājuma iesniedzējam laikā, kad Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs pieprasīt nodrošinātājam samaksāt nodrošinājuma iesniedzēja nodokļa parādu, ir uzsākta nodokļa kontrole (pārbaude, revīzija) un lēmums par nodokļa kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātiem šajā laikā nav pieņemts vai nav kļuvis izpildāms, Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs pieprasīt nodrošinātājam samaksāt nodrošinājuma iesniedzēja nodokļa parādu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad ir kļuvis izpildāms lēmums par nodokļa kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātiem.”; | | **Tieslietu ministrija**  (06.01.2021.)  3. Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam:  **pirmkārt**, noteikumu projekta 1.10. apakšpunktā izteiktajā noteikumu Nr. 72 24. punktā norādīt, kas saprotams ar "citas personas darbību", kā arī no kura brīža aprēķināms 45 dienu termiņš;  **otrkārt**, noteikumu projekta 1.13. apakšpunktā ietvertajā noteikumu Nr. 72 31.2.2. apakšpunktā skaidrot, par kādu noliktavu šajā apakšpunktā ir runa.  Papildus lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt minētajā noteikumu projekta vienībā izdarīto atsauci uz likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta piecpadsmito daļu, ņemot vērā, ka minētās daļas 1. punkts paredz to, ka preces saņemtas akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā (t.i., atbilstoši noteikumu projektam sanāk, ka preces tiek izvestas no Latvijas Republikas un saņemtas akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā);  **treškārt**, noteikumu projekta 1.21. apakšpunktā ietvertajā noteikumu Nr. 72 46.1 punktā skaidri norādīt, par kādu iesniegumu šajā punktā tiek runāts (piemēram, pēc vārda "iesniedzēja" papildināt ar vārdu "attiecīga");  **visbeidzot**, noteikumu projekta 1.28. apakšpunktā izteiktajā noteikumu Nr. 72 70. punktā vai noteikumu projekta anotācijā skaidrot, kas saprotams ar "brīdi, kad lēmums kļuvis izpildāms" un vai ar to saprotams brīdis, kad iespējama lēmuma piespiedu izpilde. | **Ņemts vērā.**  **Ņemts vērā.**  **Ņemts vērā.**  **Ņemts vērā.**  Papildināts anotācijas 18.punkts | | 1.10. izteikt 24. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:  “24. Ja vispārējā nodrošinājuma apliecība anulēta saskaņā ar šo noteikumu 23.3. apakšpunktu, Valsts ieņēmumu dienests iesniegto nodrošinājumu izmanto personas iespējamā nodokļa parāda samaksas nodrošināšanai un pārreģistrē iesniegto vispārējo nodrošinājumu personas darbībai uz laiku, kas nepārsniedz 45 dienas no atbilstošās speciālās atļaujas (licences) spēka zaudēšanas, nepiemērojot nodrošinājuma samazinājumu.”;  1.14. izteikt 31.punktu šādā redakcijā::  “31. Komersantiem, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 30. punktu piešķirts nodrošinājuma samazinājums, iesniedzamo vispārējo nodrošinājumu veido šādu lielumu summa:  31.1. nodokļa parāds (tajā skaitā par patēriņam nodotajām akcīzes precēm aprēķinātais nodoklis, kura samaksas termiņš nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināts vai pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi);  31.2. aprēķinātais nodoklis par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, no brīža, kad:  31.2.1. likuma 25. panta devītajā daļā minētais elektroniskais administratīvais dokuments ir akceptēts datorizētajā sistēmā, līdz brīdim, kad datorizētajā sistēmā ir iesniegts saņemšanas apliecinājums vai elektroniskais administratīvais dokuments ir anulēts, vai ir samaksāts nodoklis par pārvietotajām akcīzes precēm, kas nav piegādātas (tajā skaitā zudumiem);  31.2.2. preces, uz kurām neattiecas Eiropas Komisijas 2009.gada 24.jūlija regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, noteiktais dokuments un datorizētās sistēmas izmantošanas nosacījumi, izvestas no akcīzes preču noliktavas, līdz brīdim, kad Valsts ieņēmumu dienestam ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka šīs preces atbilst likuma 25.panta piecpadsmitās daļas nosacījumiem, vai ir samaksāts nodoklis par pārvietotajām akcīzes precēm, kas nav piegādātas (tajā skaitā zudumiem).;  31.3. aprēķinātais nodoklis par akcīzes precēm, kas taksācijas periodā nodotas patēriņam Latvijas Republikā, no brīža, kad akcīzes preces nodod patēriņam, līdz brīdim, kad nodoklis par tām ir samaksāts vai tās saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas (neattiecas uz komersantiem, kuriem ne mazāk kā trīs gadus pēc kārtas ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem kritērijiem ir samazināts iesniedzamais vispārējā nodrošinājuma apmērs);  31.4. aprēķinātais nodoklis par akcīzes precēm citos likumā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā par akcīzes preču noliktavā patērētajām akcīzes precēm un zudumiem.”;  1.21. papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:  “46.1 Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā pēc nodrošinājuma iesniedzēja attiecīga iesnieguma saņemšanas pārskaita vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai iemaksāto drošības naudu ar nodrošinājumu uzņemto nodokļa saistību izpildei.”; |
| 4. | 1.14. papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:  “31.1 Komersantiem, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 30., 34., 34.1 un 35. punktu nav piešķirts nodrošinājuma samazinājums, iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir vienāds ar vispārējā nodrošinājuma apmēru.” | | **Tieslietu ministrija**  (06.01.2021.)  4. Vēršam uzmanību, ka nav skaidrs, kādēļ nepieciešams noteikumu projekta 1.14. apakšpunktā ietvertajā noteikumu Nr. 72 31.1 punktā paredzētais regulējums, jo no noteikumu Nr. 72 29. punkta izriet vispārējā nodrošinājuma apmēra aprēķināšanas kārtība visos gadījumos, bet noteikumu Nr. 72 (noteikumu projekta redakcijā) 30., 34., 34.1 un 35. punktā ir paredzēts īpašs regulējums, kas tiek piemērots atsevišķos izņēmuma gadījumos un līdz ar to ir skaidrs, ka citos gadījumos piemēro noteikumu Nr. 72 29. punktā paredzēto regulējumu. No noteikumu projekta anotācijas izriet, ka noteikumu projekta 1.14. apakšpunkta mērķis ir novērst pārpratumus par iesniedzamā vispārējā nodrošinājuma lielumu, kā arī par izlietotā nodrošinājuma aprēķināšanu, tomēr noteikumu projekta anotācijā nav minēts, kādi konkrēti ar noteikumu Nr. 72 normu piemērošanu saistīti apsvērumi pamato bažas, ka noteikumu Nr. 72 piemērošanas praksē varētu rasties attiecīgi pārpratumi. Ievērojot minēto, lūdzam sniegt atbilstošu skaidrojumu par minēto. Nepieciešamības gadījumā lūdzam svītrot noteikumu projekta 1.14. apakšpunktu. | **Ņemts vērā.** | | Svītrots noteikumu projekta 1.14. apakšpunkts. |
| 5. | 1.17. izteikt 34. punktu šādā redakcijā:  “34. Komersantam, kuram piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas sudraba vai zelta līmeņa dalībnieka statuss un kurš veic apstiprināta noliktavas turētāja darbību, iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda, kas aprēķināts par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (izņemot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā un 7.1 punktā minēto). Par pārējām darbībām un nodokļa parādu, kura maksājumu samaksas termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, minētie komersanti nosaka nepieciešamo nodrošinājuma apjomu, un tam ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā, ja attiecībā uz nodrošinājuma iesniedzēju nav konstatēti šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.4. apakšpunktā minētie gadījumi.”;  1.18. papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:  “34.1 Komersantam, kuram piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas jomā un kurš veic apstiprināta noliktavas turētāja darbību, iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda, kas aprēķināts par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (izņemot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā un 7.1 punktā minēto), un nodokļa parādu (tajā skaitā nodokļa parādu, kura samaksas termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi). Par pārējām darbībām minētie komersanti nosaka nepieciešamo vispārējā nodrošinājuma apmēru, un tam ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā, ja:  34.11. attiecībā uz nodrošinājuma iesniedzēju nav konstatēti šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.4. apakšpunktā minētie gadījumi.”;  34.12. gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai vai pārreģistrācijai nodrošinājuma iesniedzējs ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas, nodokļa deklarācijas, pārskatus par akcīzes preču apriti un pārskatus par nodokļa marku apriti.”;  1.19. izteikt 35. punktu šādā redakcijā:  “35. Mazajai alkoholisko dzērienu darītavai iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda, kas aprēķināts par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (izņemot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minēto), par taksācijas periodā patēriņam nodotajām akcīzes precēm un nodokļa parādu. Par pārējām darbībām un nodokļa parādu, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi, minētie komersanti nosaka nepieciešamo vispārējā nodrošinājuma apmēru, un tam ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā, ja attiecībā uz nodrošinājuma iesniedzēju nav konstatēti šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.4. apakšpunktā minētie gadījumi.”; | | **Tieslietu ministrija**  (06.01.2021.)  5. Lūdzam izvērtēt un noteikumu projektā korekti un konsekventi attiecībā uz terminu – komersants – lietot vienskaitļa formu (sk. noteikumu projekta 1.17., 1.18. un 1.19. apakšpunktu, kur lietotas neskaidras atsauces uz "minētiem komersantiem", lai gan šajās vienībās jēdziens "komersants" sākotnēji lietots vienskaitlī vai sākotnēji lietots cits jēdziens – "mazā alkoholisko dzērienu darītava"). Norādām, ka atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām normatīvajam aktam ir raksturīga vispārinājuma nozīme. No skaitļa formām vispārinājumu izteic vienskaitlis, savukārt daudzskaitli lieto tad, ja teiktais attiecas nevis uz katru subjektu atsevišķi, bet uz visiem kopā. | **Ņemts vērā.** | | 1.17. izteikt 34. punktu šādā redakcijā:  “34. Komersantam, kuram piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas sudraba vai zelta līmeņa dalībnieka statuss un kurš veic apstiprināta noliktavas turētāja darbību, iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda, kas aprēķināts par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (izņemot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā un 7.1  punktā minēto). Par pārējām darbībām un nodokļa parādu, kura maksājumu samaksas termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, minētais komersants nosaka nepieciešamo nodrošinājuma apjomu, un tam ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā, ja attiecībā uz nodrošinājuma iesniedzēju nav konstatēti šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.4. apakšpunktā minētie gadījumi.”;  1.18. papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:  “34.1 Komersantam, kuram piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas jomā un kurš veic apstiprināta noliktavas turētāja darbību, iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda, kas aprēķināts par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (izņemot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā un 7.1 punktā minēto), un nodokļa parādu (tajā skaitā nodokļa parādu, kura samaksas termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi). Par pārējām darbībām minētais komersants nosaka nepieciešamo vispārējā nodrošinājuma apmēru, un tam ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā, ja:  34.11. attiecībā uz nodrošinājuma iesniedzēju nav konstatēti šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.4. apakšpunktā minētie gadījumi.”;  34.12. gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai vai pārreģistrācijai nodrošinājuma iesniedzējs ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas, nodokļa deklarācijas, pārskatus par akcīzes preču apriti un pārskatus par nodokļa marku apriti.”;  1.19. izteikt 35. punktu šādā redakcijā:  “35. Mazajai alkoholisko dzērienu darītavai iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda, kas aprēķināts par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (izņemot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minēto), par taksācijas periodā patēriņam nodotajām akcīzes precēm un nodokļa parādu. Par pārējām darbībām un nodokļa parādu, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi, minētais komersants nosaka nepieciešamo vispārējā nodrošinājuma apmēru, un tam ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā, ja attiecībā uz nodrošinājuma iesniedzēju nav konstatēti šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.4. apakšpunktā minētie gadījumi.”; |
| 6. | 1.17. izteikt 34. punktu šādā redakcijā:  “34. Komersantam, kuram piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas sudraba vai zelta līmeņa dalībnieka statuss un kurš veic apstiprināta noliktavas turētāja darbību, iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda, kas aprēķināts par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (izņemot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā un 7.1 punktā minēto). Par pārējām darbībām un nodokļa parādu, kura maksājumu samaksas termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, minētie komersanti nosaka nepieciešamo nodrošinājuma apjomu, un tam ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā, ja attiecībā uz nodrošinājuma iesniedzēju nav konstatēti šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.4. apakšpunktā minētie gadījumi.”;  1.18. papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:  “34.1 Komersantam, kuram piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas jomā un kurš veic apstiprināta noliktavas turētāja darbību, iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda, kas aprēķināts par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (izņemot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā un 7.1 punktā minēto), un nodokļa parādu (tajā skaitā nodokļa parādu, kura samaksas termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi). Par pārējām darbībām minētie komersanti nosaka nepieciešamo vispārējā nodrošinājuma apmēru, un tam ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā, ja:  34.11. attiecībā uz nodrošinājuma iesniedzēju nav konstatēti šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.4. apakšpunktā minētie gadījumi.”;  34.12. gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai vai pārreģistrācijai nodrošinājuma iesniedzējs ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas, nodokļa deklarācijas, pārskatus par akcīzes preču apriti un pārskatus par nodokļa marku apriti.”; | | **Tieslietu ministrija**  (06.01.2021.)  6. Ar noteikumu projektu paredzēts noteikt atšķirīgus iesniedzamā vispārējā nodrošinājuma piemērošanas (aprēķināšanas) nosacījumus gan komersantiem, kuriem piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas jomā, gan komersantiem, kuri ir Padziļinātās sadarbības programmas sudraba vai zelta līmeņa dalībnieki. Noteikumu projekta anotācijā kā pamatojums šādu nosacījumu paredzēšanai cita starpā norādīts tas, ka būtiski atšķiras vērtēšanas kritēriji atzītā uzņēmēja statusa iegūšanai muitas jomā un iekļaušanai Padziļinātās sadarbības programmas zelta un sudraba līmeņos. Saistībā ar minēto lūdzam sniegt izvērstu skaidrojumu par noteikumu projekta 1.17. un 1.18. apakšpunkta atbilstību tiesiskās vienlīdzības principa prasībām. Norādām, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 91. pantu visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Kā atzinusi Satversmes tiesa, Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajā teikumā nostiprinātā vienlīdzības principa uzdevums ir nodrošināt, lai tiktu īstenota tāda tiesiskas valsts prasība kā likuma aptveroša ietekme uz visām personām un lai likums tiktu piemērots bez jebkādām privilēģijām (sk. Satversmes tiesas 2010. gada 2. februāra sprieduma lietā Nr. 2009-46-01 7. punktu). Tomēr tas nenozīmē nivelēšanu, bet prasa vienādi izturēties pret tām personām, kuras atrodas patiešām vienādos un salīdzināmos apstākļos. Proti, vienlīdzības princips pieļauj un pat prasa atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas atšķirīgos apstākļos, kā arī pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos apstākļos, ja tai ir objektīvs un saprātīgs pamats (sk., piem., Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas 13. punktu). Satversmes tiesa arī atzinusi, lai izvērtētu, vai ir ievērots Latvijas Republikas Satversmes 91. pantā ietvertais vienlīdzības princips, jānoskaidro:  1) vai un kuras personas (personu grupas) atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos;  2) vai apstrīdētā norma paredz vienādu vai atšķirīgu attieksmi pret šīm personām;  3) vai šādai attieksmei ir objektīvs un saprātīgs pamats, proti, vai tai ir leģitīms mērķis un vai ir ievērots samērīguma princips (sk. piem., Satversmes tiesas 2010. gada 2. februāra spriedumu lietā Nr. 2009-46-01 7. punktu).  Ja atbilstošu skaidrojumu nav iespējams sniegt, lūdzam svītrot noteikumu projekta 1.17. un 1.18. apakšpunktu un nepieciešamības gadījumā precizēt ar minētajiem apakšpunktiem saistītās noteikumu projekta normas. | **Ņemts vērā.**  Papildināts anotācijas 10.punkts | |  |
| 7. | 1.17. izteikt 34. punktu šādā redakcijā:  “34. Komersantam, kuram piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas sudraba vai zelta līmeņa dalībnieka statuss un kurš veic apstiprināta noliktavas turētāja darbību, iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda, kas aprēķināts par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (izņemot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā un 7.1 punktā minēto). Par pārējām darbībām un nodokļa parādu, kura maksājumu samaksas termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, minētie komersanti nosaka nepieciešamo nodrošinājuma apjomu, un tam ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā, ja attiecībā uz nodrošinājuma iesniedzēju nav konstatēti šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.4. apakšpunktā minētie gadījumi.”; | | **Tieslietu ministrija**  (06.01.2021.)  7. Lūdzam izvērtēt un precizēt noteikumu projekta 1.17. apakšpunktu, paredzot, ka arī par nodokļa parādu, ja ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi (līdzīgi kā citos noteikumu projektā paredzētajos gadījumos), komersants, kuram piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas sudraba vai zelta līmeņa dalībnieka statuss un kurš veic apstiprināta noliktavas turētāja darbību, nosaka nepieciešamo nodrošinājuma apmēru un tam eventuālos apstākļos ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā. Alternatīvi lūdzam sniegt atbilstošu skaidrojumu par noteikumu projekta 1.17. apakšpunktā ietverto regulējumu.  Papildus lūdzam noteikumu projekta 1.17. apakšpunktā **aizvietot vārdu "apjomu" ar vārdu "apmēru".** Uzsveram, ka viena jēdziena izteikšanai jāizmanto vieni un tie paši termini. Iekšējā terminoloģiskā konsekvence nodrošina normatīvā akta skaidrību, novēršot pretrunīgus viedokļus vai šaubas par dažādu terminu saturu. | **Panākta vienošanās.**  Komersantam, kuram piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas sudraba vai zelta līmeņa dalībnieka statuss, nevar veidoties nodokļa parāds, kura kopsumma pārsniedz 150 *euro*  Normatīvie akti nodokļu reglamentējošā jomā paredz īpašu kārtību šī kritērija neatbilstību novēršanai. Savukārt, ja neatbilstības netiek novērstas, nodokļu maksātājs tiek izslēgts no dalības programmā, līdz ar  ko zaudē privilēģijas, kādas tam noteiktas esot Padziļinātās sadarbības programma dalībnieka statusā, tai skaitā privilēģijas, kas saistītas ar nodrošinājuma samazinājumu.  Līdz ar to nevar rasties situācija, kad ir nokavēti nodokļa maksājumi.  **Ņemts vērā** | | 1.17. izteikt 34. punktu šādā redakcijā:  “34. Komersantam, kuram piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas sudraba vai zelta līmeņa dalībnieka statuss un kurš veic apstiprināta noliktavas turētāja darbību, iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda, kas aprēķināts par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (izņemot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā un 7.1 punktā minēto). Par pārējām darbībām un nodokļa parādu, kura maksājumu samaksas termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, minētais komersants nosaka nepieciešamo nodrošinājuma apmēru, un tam ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā, ja attiecībā uz nodrošinājuma iesniedzēju nav konstatēti šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.4. apakšpunktā minētie gadījumi.”; |
| 8. |  | | **Tieslietu ministrija**  (06.01.2021.)  8. Saskaņā ar noteikumu Nr. 108 162. punktu lūdzam papildināt noteikumus Nr. 72 ar informatīvo atsauci uz direktīvu Nr. 2008/118/EK, ņemot vērā, ka ar minētajiem noteikumiem tiek pārņemtas šīs direktīvas prasības. Atsauci lūdzam izdarīt, ievērojot noteikumu Nr. 108 162-168. punkta prasības. | **Ņemts vērā.**    Noteikumu projekts papildināts ar atsauci uz direktīvu | | Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu  Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2008.gada 16.decembra Direktīvas 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK. |
| 9. | 1.1. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:  “6. Nodrošinājums nav jāiesniedz:  6.1. par naftas produktu (degvielas) apjomu, ko komersants deklarē un faktiski uzglabā kā naftas produktu (degvielas) drošības rezervi savā akcīzes preču noliktavā saskaņā ar Ekonomikas ministrijas un attiecīgā komersanta savstarpēji noslēgto iepirkuma līgumu;  6.2. par denaturētā spirta apjomu, kas denaturēts ar Komisijas 1993. gada 22. novembra Regulas (EK) Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpēju atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa pielikuma I sadaļā minētajām denaturēšanas vielām norādītajā daudzumā.”; | | **Tieslietu ministrija**  (06.01.2021.)  9. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (turpmāk – instrukcija Nr. 19) 14. punktu lūdzam:  1) noteikumu projekta anotācijā sniegt papildu skaidrojumu par noteikumu projekta 1.1. apakšpunktā ietvertā noteikumu Nr. 72 6.2. apakšpunkta nepieciešamību un mērķi. Proti, lūdzam skaidrot par tiesiskiem un faktiskiem apsvērumiem, kādēļ jau iepriekš noteikumos Nr. 72 netika paredzēts tas, ka nodrošinājums nav jāiesniedz par noteiktu denaturētā spirta apjomu un kādēļ risinājums to noteikumu projektā paredzēt šobrīd ir nepieciešams un atzīstams par efektīvāko.  Tāpat līdzīgi lūdzam sniegt skaidrojumu par noteikumu projekta 1.10. apakšpunktā paredzētajām izmaiņām noteikumu Nr. 72 24. punkta regulējumā;  Kā arī lūdzam, ja noteikumu projekta anotācijā sniegts skaidrojums par konkrēta noteikumu projekta normas nepieciešamību kādas problēmas risināšanā (sk., piemēram, noteikumu projekta 1.15. un 1.20. apakšpunktu), sniegt pamatojumu arī par izraudzītā attiecīgā risinājuma pamatojumu un efektivitāti (piemēram, no iepriekš minētajām noteikumu projekta normām nav skaidrs, kādēļ izraudzīts konkrētais vispārējā nodrošinājuma minimālais lielums – 30 000 *euro*, kā arī vienreizējās nodrošinājuma apliecības izsniegšanas termiņš – divi mēneši);  2) gadījumos, kad ar noteikumu projektu paredzēts vispārējā nodrošinājuma samazinājums – noteikumu projekta anotācijā sniegt arī skaidrojumu par konkrētu noteikumu projektā paredzēto vispārējo nodrošinājuma samazinājuma apmēra noteikšanas pamatotību, tai skaitā vērtējot samērīgumu iepretim riskiem Latvijas interesēm ierobežot to preču patēriņu, kas ir kaitīgas apkārtējai videi un cilvēkiem, kā arī dot valstij ieņēmumus, apliekot ar papildu patēriņa nodokli preces, kas nav pirmās nepieciešamības preces un kas neskar maznodrošinātos;  3) ņemot vērā, ka vairākos gadījumos noteikumu projekta anotācijā sniegts vienīgi noteikumu projekta normu izklāsts (atreferējums), papildināt noteikumu projekta anotāciju ar skaidrojumu par attiecīgo noteikumu projekta normu (piemēram, 1.29. apakšpunkta un 2. punkta) nepieciešamību un mērķi;  4) noteikumu projekta anotāciju papildināt ar skaidrojumu par visām ar noteikumu projektu paredzētajām būtiskajām izmaiņām noteikumos Nr. 72. Norādām, ka šobrīd noteikumu projekta anotācijā nav atrodams skaidrojums par noteikumu projekta 1.25.–1.27. apakšpunkta nepieciešamību un mērķi.  Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projektu. | **Ņemts vērā**  Papildināts anotācijas 1.punkts  **Ņemts vērā.**  Precizēts anotācijas 5.punkts  **Ņemts vērā.**  Precizēts anotācijas 8. un 12. punkts  **Panākta vienošanās.**  Noteikumi neparedz izmaiņas, kas varētu ietekmēt (palielināt) akcīzes preču patēriņu, proti, nodrošinājuma samazinājuma piemērošana nenozīmē nodokļa likmes samazināšanu. Arī akcīzes nodokļa nenomaksas risks ir minimizēts, jo noteikumos nodrošinājuma samazinājums ir paredzēts tikai nodokļu nomaksas disciplīnā uzticamiem komersantiem.  **Ņemts vērā.**  Papildināts anotācijas 19. un 20.punkts, anotācija papildināta ar 23.punktu  **Ņemts vērā.**  Papildināta anotācija ar 6., 15., 16., 17., 21. un 22. punktu | |  |
| 10. |  | | **Tieslietu ministrija**  (06.01.2021.)  10. Lūdzam precizēt noteikumu projekta anotāciju, jo Tieslietu ministrijai nav iespējams precīzi izvērtēt, kuras noteikumu projekta normas ir ieviestas atbilstoši noteikumu projektā minētajai Komisijas 1993. gada 22. novembra Regulai Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpēju atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa. Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija varēs sniegt precīzu izvērtējumu par noteikumu projekta atbilstību minētajai regulai pēc noteikumu projekta anotācijas papildināšanas, precizējot (papildinot) anotācijas V sadaļu, jo īpaši tās 1. tabulu atbilstoši instrukcijas Nr. 19 VI nodaļai.  Papildus aicinām papildināt noteikumu projekta anotācijas V sadaļas 1. tabulu. Proti, uzskatām, ka ar noteikumu projektu tiek pārņemtas arī direktīvas Nr. 2008/118/EK 18. panta 3. punkta prasības. | **Panākta vienošanās.**  Atbilstoši noteikumu projektā minētajai Komisijas 1993. gada 22. novembra Regulai Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpēju atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa noteikumu projektā normas nav ieviestas. Atbilstoši regulas pielikuma I sadaļai klasificētas akcīzes preces, kurām nav nepieciešams nodrošinājums  **Panākta vienošanās.**  Direktīvas Nr. 2008/118/EK 18. panta 3. punkta prasības pārņemtas ar 2009.gada 1.decembra likumu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” | |  |
| 11. |  | | **Tieslietu ministrija**  (06.01.2021.)  11. Vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta anotācijas nav nepārprotami skaidrs, ņemot vērā kādus grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", ar noteikumu projekta 1.15. apakšpunktu tiek izdarīti grozījumi noteikumu Nr. 72 32.9. apakšpunktā. Attiecīgi lūdzam papildināt noteikumu projekta anotāciju ar atbilstošu un aktuālu informāciju, nepieciešamības gadījumā precizējot noteikumu projektu. Norādām, ka grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli", kuri 2. lasījumā tika pieņemti 2020. gada 22. oktobrī (Nr. 383/Lp13), 2020. gada 17. decembrī ir pieņemti 3. lasījumā un izsludināti. | **Ņemts vērā.**  Precizēts anotācijas 8.punkts | |  |
| 11. | 1.10. izteikt 24. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:  “24. Ja vispārējā nodrošinājuma apliecība anulēta saskaņā ar šo noteikumu 23.3. apakšpunktu, gadījumos, kad nodokļa saistības nav izpildītas, Valsts ieņēmumu dienests iesniegto nodrošinājumu izmanto personas iespējamā nodokļa parāda samaksas nodrošināšanai un pārreģistrē iesniegto vispārējo nodrošinājumu citas personas darbībai uz laiku, kas nepārsniedz 45 dienas, nepiemērojot nodrošinājuma samazinājumu.”  1.10. izteikt 24. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:  “24. Ja vispārējā nodrošinājuma apliecība anulēta saskaņā ar šo noteikumu 23.3. apakšpunktu, Valsts ieņēmumu dienests iesniegto nodrošinājumu izmanto personas iespējamā nodokļa parāda samaksas nodrošināšanai un pārreģistrē iesniegto vispārējo nodrošinājumu personas darbībai uz laiku, kas nepārsniedz 45 dienas no atbilstošās speciālās atļaujas (licences) spēka zaudēšanas, nepiemērojot nodrošinājuma samazinājumu.” | | **Latvijas Apdrošinātāju asociācija**  (04.01.2021)  LAA iebilst pret minētajā punktā iekļauto normu: “… un pārreģistrē iesniegto vispārējo nodrošinājumu citas personas darbībai….”, jo to var tulkot kā apdrošinājuma ņēmēja maiņu, un lūdz punktu precizēt.  LAA norāda, ka apdrošināšanas sabiedrības saprot un piekrīt, ka noliktavas turētāju, reģistrētu saņēmēju vai nosūtītāju, turpmāk – Atbildīgā persona, maiņas gadījumā ir nepieciešams noteikts laika posms administratīvajām darbībām, dokumentācijas sakārtošanai (noteikumu projektā minētās 45 dienas), kurā apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajam nodrošinājumam ir jābūt spēkā esošam, par šo periodu saglabājot bijušās Atbildīgās personas (apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā nodrošinājumā norādītā Apdrošinājuma ņēmēja) atbildību (šāds regulējums pastāv jau šobrīd).  Saistībā ar to, ka apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums, kas pēc savas būtības ir galvojums/garantija, ir personiska saistība, t.i., apdrošināšanas sabiedrība ir apņēmusies atbildēt tikai par konkrētas personas (Apdrošinājuma ņēmēja) saistību izpildi, kura maksātspēju pirms nodrošinājuma izsniegšanas apdrošināšanas sabiedrība ir izvērtējusi, un iespējams, ka arī apdrošinājuma ņēmējs savu maksāšanas saistību izpildei apdrošināšanas sabiedrības labā ir nodibinājis ķīlu vai cita veida nodrošinājumu, tad apdrošināšanas sabiedrība ar izsniegto nodrošinājumu nevar nodrošināt citas personas darbību, t.sk. saskaņā ar Civillikumā paredzēto galvojumu regulējumu, izņemot, ja apdrošināšanas sabiedrība tam tieši piekritusi, veicot grozījumus izdotajā nodrošinājumā.  Ņemot vērā iepriekš minēto, LAA lūdz izvairīties no jebkādiem formulējumiem normatīvajā aktā, kas rada šaubas, ka atbildības nodošanas (pārejas) periodā saglabājas bijušās Atbildīgās personas (apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā nodrošinājumā norādītā Apdrošinājuma ņēmēja) atbildība, un neietvert Ministru kabineta noteikumu 24.punktā vārdu “citas”.  “24. Ja vispārējā nodrošinājuma apliecība anulēta saskaņā ar šo noteikumu 23.3. apakšpunktu, gadījumos, kad nodokļa saistības nav izpildītas, Valsts ieņēmumu dienests iesniegto nodrošinājumu izmanto personas iespējamā nodokļa parāda samaksas nodrošināšanai un pārreģistrē iesniegto vispārējo nodrošinājumu citas personas darbībai uz laiku, kas nepārsniedz 45 dienas, nepiemērojot nodrošinājuma samazinājumu.”  **Elektroniskai saskaņošanai 09.02.2021.**  **Latvijas Apdrošinātāju asociācija**  **(28.01.2021)**  LAA vērš uzmanību, ka Projekta 1.10.apakšpunkta redakcija ir grozīta, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas un LAA sniegtajiem iebildumiem, kuri ir ņemti vērā, un konkrēti, no Noteikumu Nr.72 24.punkta ir svītrots vārds “citas” un aiz vārdiem “45 dienas” papildināts ar vārdiem “no atbilstošās speciālās atļaujas (licences) spēka zaudēšanas”. Tomēr Projekta 1.10. punktā nesaprotamu iemeslu dēļ ir svītrota arī frāze “gadījumos, kad nodokļa saistības nav izpildītas”, tādēļ LAA lūdz paskaidrot, kādēļ minētā frāze svītrota no Projekta redakcijas, lai gan izziņā par atzinumos sniegtajiem iebildumiem neviena institūcija pret to nav iebildusi, kā arī pamatojums svītrošanai nav minēts. LAA iebilst pret frāzes “gadījumos, kad nodokļa saistības nav izpildītas” svītrošanu un lūdz Projekta 1.10.apakšpunktā minēto noteikumu Nr.72 24.punktu izteikt šādā redakcijā:  “24. Ja vispārējā nodrošinājuma apliecība anulēta saskaņā ar šo noteikumu 23.3. apakšpunktu, gadījumos, kad nodokļa saistības nav izpildītas, Valsts ieņēmumu dienests iesniegto nodrošinājumu izmanto personas iespējamā nodokļa parāda samaksas nodrošināšanai un pārreģistrē iesniegto vispārējo nodrošinājumu personas darbībai uz laiku, kas nepārsniedz 45 dienas no atbilstošās speciālās atļaujas (licences) spēka zaudēšanas, nepiemērojot nodrošinājuma samazinājumu.” | **Ņemts vērā.**  **Panākta vienošanās.**  Noteikumu 24.punkts paredzēts, lai nodrošinātu likuma “Par akcīzes nodokli” 23.pnata 17.daļā minēto, kas nosaka, ka persona, kurai izsniegtā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ir zaudējusi spēku vai anulēta, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, kurā attiecīgā speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti ir stājies spēkā lēmums par attiecīgās speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, par attiecīgajiem akcīzes preču atlikumiem samaksā nodokli valsts budžetā vai izmanto nodrošinājumu un atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti saņemtajai atļaujai minētos akcīzes preču atlikumus pārvieto, realizē vai izved uz ārvalsti.  Apstiprinātam noliktavas turētājam taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis un akcīzes nodokļa samaksas termiņš par attiecīgajiem akcīzes preču atlikumiem ir 15 dienas pēc taksācijas perioda beigām. Akcīzes nodokļa deklarāciju, ar norādīto valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokli par taksācijas periodu apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Arī pārskatu par akcīzes preču apriti pēdējā darbības mēnesī, kurā komersants norāda inventarizācijā fiksētos akcīzes preču atlikumus pēc stāvokļa speciālās atļaujas (licences) anulēšanas dienā, komersants iesniedz 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.  Tātad, uz speciālās atļaujas (licences) anulēšanas un nodrošinājuma pārreģistrēšanas brīdi nav zināms, vai nodokļa saistības ir izpildītas. Tikai pēc taksācijas perioda beigām var spriest, vai komersants ir nokārtojis saistības – aprēķinājis un samaksājis akcīzes nodokli par attiecīgajiem akcīzes preču atlikumiem. Pat, ja speciālā atļauja (licence) tiks anulēta taksācijas perioda pēdējā dienā, līdz akcīzes nodokļa deklarācijas iesniegšanai nebūs zināms, vai komersants ir nokārtojis savas saistības. Un, tā kā nodrošinājumu akcīzes precēm piemēro līdz brīdim, kad par tām ir samaksāts nodoklis vai tās ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli”, iesniegtais vispārējais nodrošinājums ir pārreģistrējams uz laiku līdz 45 dienām (piemēram, ja licence būs anulēta mēneša pēdējā dienā, iesniegtais nodrošinājums tiks pārreģistrēts uz 15 dienām).  Tātad noteikumu 24.punktā frāze “gadījumos, kad nodokļa saistības nav izpildītas” svītrojama, jo uz speciālās atļaujas (licences) anulēšanas un nodrošinājuma pārreģistrēšanas brīdi nav zināms, vai nodokļa saistības ir izpildītas. | | Precizēts atbilstoši projektam  1.10. izteikt 24. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:  “24. Ja vispārējā nodrošinājuma apliecība anulēta saskaņā ar šo noteikumu 23.3. apakšpunktu, Valsts ieņēmumu dienests iesniegto nodrošinājumu izmanto personas iespējamā nodokļa parāda samaksas nodrošināšanai un pārreģistrē iesniegto vispārējo nodrošinājumu personas darbībai uz laiku, kas nepārsniedz 45 dienas no atbilstošās speciālās atļaujas (licences) spēka zaudēšanas, nepiemērojot nodrošinājuma samazinājumu.” |
| Atbildīgā amatpersona | |  | | |
|  | | (paraksts)\* | | |

Piezīme. \* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Guna Pļaviņa

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Akcīzes daļas Pārvietošanas un nodrošinājumu kontroles nodaļas galvenā nodokļu inspektore |
| (amats) |
| Tel: 67120127 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| Guna.Plavina@vid.gov.lv |
| (e-pasta adrese) |