Аналіз впливу регуляторного акта

**до проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»**

**1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання**

Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (далі – проект наказу) розроблено на виконання Закону України від 28 грудня 2014 року № 71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» (далі – Закон), яким істотно змінені правила оподаткування податку на прибуток підприємств, передбачені розділом ІІІ Податкового кодексу України (далі – Кодекс), згідно з яким об’єкт оподаткування визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування.

Оновлена форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств подаватиметься, зокрема, банками, страховими компаніями та сприятиме зменшенню витрат часу платниками податків на її формування.

Водночас із прийняттям проекту наказу втратять чинність такі накази:

Міндоходів:

від 16.12.2013 № 810 «Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи»;

від 30.12.2013 № 872 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства»;

від 27.01.2014 № 84 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика»;

від 16.02.2014 № 121 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку»;

Мінфіну:

від 29.01.2013 № 39«Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток».

**2. Цілі державного регулювання**

Основною метою підготовки проекту наказу є затвердження Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

**3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу**

Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом затвердження нової форми податкової звітності, яка відповідатиме вимогам розділу ІІІ Кодексу.

Отже, інших альтернативних способів досягнення основної мети, ніж прийняття зазначеного регуляторного акта, не існує.

**4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи**

Досягнення цілей державного регулювання відбувається шляхом прийняття проекту наказу, яким затверджуватиметься Податкова декларація з податку на прибуток підприємств.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств передбачає:

уніфікацію форм податкової звітності з податку на прибуток підприємств – замість п’яти окремих декларацій – одна;

скорочення кількості додатків до декларації – із 14 до 9;

просту та логічну структуру декларації, що дасть змогу платнику визначати свої податкові зобов’язання з мінімальними витратами часу;

наявність додатку РІ (різниці), в якому згруповані всі різниці, на які збільшується (зменшується) фінансовий результат, передбачені Кодексом з посиланням на відповідні норми;

можливість надання платниками інформації про контрольовані операції в рамках трансфертного ціноутворення за скороченою формою.

**5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта**

Прийняття наказу забезпечить виконання положень Закону та сприятиме зменшенню витрат часу платників податку на формування податкової звітності з податку на прибуток.

**6. Очікувані результати прийняття акта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сфера впливу | Вигоди | Витрати |
| Інтереси держави | Приведення форми податкової декларації у відповідність до норм Кодексу | Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні |
| Інтереси суб’єктів господарювання – платників податків, які сплачують податок на прибуток | Подання платниками податку на прибуток замість п’яти окремих податкових декларацій однієї, що сприятиме зменшенню витрат часу на формування податкової звітності з податку на прибуток | Витрати, пов’язані із запровадженням проекту наказу, у платників податку відсутні.  Витрати пов’язані із:  виконанням регуляторного акта, зокрема, на оборотні активи, матеріали (канцтовари); використанням часу на складання податкової декларації з податку на прибуток |

**7. Строки дії акта**

Термін дії регуляторного акта є необмеженим.

**8. Показники результативності акта**

Прийняття проекту наказу відповідатиме реалізації єдиної політики у сфері справляння податку на прибуток підприємств і забезпечить повноту та своєчасність надходжень цього податку до бюджету згідно з вимогами, передбаченими розділом ІІІ Кодексу.

Станом на 01.01.2015 розмір фактичних надходжень податку на прибуток підприємств до бюджету складає 39 941,8 млн. гривень.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, що забезпечується опублікуванням регуляторного акта на офіційних веб-порталах ДФС та Мінфіну з метою ознайомлення суб’єктів господарювання чи громадян із запропонованими положеннями.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія цього акта, складає близько 164 730.

Реалізація проекту наказу дасть змогу платнику визначати свої податкові зобов’язання з мінімальними витратами часу, матеріальними та іншими витратами.

**9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта**

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, та їх аналіз.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

**Голова Державної фіскальної**

**служби України Р.М. Насіров**