**АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ**

**проєкту наказу Міністерства фінансів України**

**«Про затвердження Порядку документального   
підтвердження стану розрахунків платника за податками,   
зборами, платежами та єдиним внеском на загальнообов’язкове**

**державне соціальне страхування»**

**І. Визначення проблеми**

Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку документального підтвердження стану розрахунків платника за податками, зборами, платежами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - проєкт наказу) розроблено на виконання вимог статті 421 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою забезпечення платників документом, що підтверджує стан їх розрахунків за податками, зборами, платежами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

Відповідно до пункту 421.2 статті 42 Кодексу електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених цим Кодексом та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, зокрема, шляхом перегляду інформації про платника, що збирається, використовується та формується контролюючими органами, та проведення звірки розрахунків платників податків з державним та місцевими бюджетами, а також одержання такої інформації у вигляді документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету з / або без накладення кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

В умовах сьогодення ДПС продовжує працювати над створенням/удосконаленням електронних сервісів, спрямованих на підтримку бізнесу, адаптуючи їх до реалій воєнного часу.

Для платників ДПС забезпечено можливість перегляду в електронному кабінеті даних оперативного обліку податків, зборів, єдиного внеску, які містяться в інтегрованих картках платників (далі – ІКП), в частині нарахованих / зменшених / сплачених / повернутих сум / сум податкового боргу / заборгованості з єдиного внеску / помилково та/або надміру сплачених сум, а також отримання Витягів з інформаційно-комунікаційної системи ДПС (далі – ІКС ДПС) щодо стану розрахунків платника з бюджетом та сплати єдиного внеску (далі – Витяг) виключно в цілях проведення звірки платника з бюджетом та цільовими фондами.

Станом на 01.06.2025 року сервісами електронного кабінету скористались 5,4 млн користувачів, з яких 1,4 млн громадяни.

При цьому, для проведення звірки розрахунків отримали Витяги 400 тисяч платників.

Головними цілями удосконалення процесу отримання Витягу, як електронного документу, є:

запровадження стандартизованої форми Витягу;

оперативність отримання платником документального підтвердження даних про стан розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску;

можливість віддаленого (дистанційного) отримання документального підтвердження стану розрахунків платника за платежами;

економія робочого часу платників;

контроль та захист інформації, яка обробляється засобами ІКС ДПС;

електронне зберігання документу та забезпечення доступу до інформації;

унеможливлення впливу людського фактору на автоматичну обробку показників ІКП.

Введений в Україні воєнний стан викликав необхідність прийняття Урядом нормативних актів, якими передбачається надання платниками документального підтвердження стану розрахунків за платежами, зокрема сплачених сум податків, зборів, платежів, єдиного внеску у вигляді довідки або витягу контролюючого органу за основним місцем обліку платника.

На теперішній час такі документи податковими органами надаються платникам в паперовому вигляді та оформляються в установленому порядку.

Так, пунктом 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» встановлені критерії, за яким визначаються підприємства критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що підтверджуються, зокрема довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває платник, про загальні суми податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, а також сум єдиного внеску.

Крім цього, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.12.24 № 4282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   
12 грудня 2024 року за №1896/43241, передбачено визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період на підставі, зокрема даних, підтверджених довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває платник. Також, наказом Міністерства економіки України від 18 грудня   
2024 року № 28003 «Деякі питання визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2024 року за №1959/43304, визначено, що підтвердження статусу підприємств, установ, організацій, постійних представництв нерезидентів (іноземних компаній, організацій), які провадять в Україні діяльність операторів протимінної діяльності, які мають важливе значення для галузей національної економіки, здійснюється на підставі, зокрема витягу з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами за місцезнаходженням філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу.

У зв’язку із зазначеним, постала потреба у правовому врегулюванні єдиних та прозорих правил отримання платниками через електронний кабінет документального підтвердження стану розрахунків за податками, зборами, платежами та єдиним внеском.

Неврегульованість процесу документального підтвердження стану розрахунків за податками, зборами, платежами та єдиним внеском має наслідком невизначеності:

форми Запиту щодо отримання Витягу (далі – Запит) платником та переліку його реквізитів;

форм Витягу, категорій платників та переліку показників стану розрахунків;

граничних термінів отримання Витягу;

підписантів Витягу.

Потенційна кількість платників, які можуть отримати Витяг, станом на 01.06.2025 становить 1,7 млн юридичних осіб, 2,3 млн фізичних осіб -підприємців та 1,4 млн громадяни, а також 3,7 млн платників єдиного внеску.

У зв’язку з цим, підготовлено проєкт нормативно-правового акта, яким передбачається:

запровадження стандартизованої форми Запиту та форм Витягу з визначеним переліком обов’язкових/додаткових реквізитів;

врегулювання механізму отримання платниками Витягу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису / удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису керівника територіального органу ДПС (далі – КЕП/УЕП);

здійснення засобами ІКС ДПС розрахунку сум пені відповідно до вимог підпунктів 129.1.1, 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу;

визначення граничних термінів отримання Витягу.

Прийняття проєкту наказу дозволить платникам:

отримувати документальне підтвердження стану розрахунків з бюджетом та цільовими фондами з електронним підписом керівника територіального органу ДПС за визначеними платником періодами у розрізах:

узагальнених сум про стан розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами;

окремих показників щодо нарахованих, сплачених сум, відшкодованих з бюджету сум податку на додану вартість, сум податкового боргу, заборгованості з єдиного внеску, надміру сплачених сум податків, зборів, платежів до бюджетів та сум платежів, які сплачені та будуть нараховані у наступних звітних періодах, а також авансових платежів з єдиного внеску;

оперативно відстежувати стан розрахунків за платежами з метою їх своєчасної сплати до бюджету та цільових фондів.

Для юридичних осіб, які мають у складі відокремлені підрозділи передбачено отримання Витягу з підсумковими показниками стану розрахунків з бюджетом та цільовими фондами такої юридичної особи та її відокремлених підрозділів, а також окремо за кожним відокремленим підрозділом.

Основні групи (підгрупи), на які проблема має вплив

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Групи (підгрупи) | Так | Ні |
| Громадяни | + | - |
| Держава | + | - |
| Суб’єкти господарювання, | + | - |
| у тому числі суб’єкти малого підприємництва | + | - |

Врегулювання викладених вище проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

чинних регуляторних актів, оскільки вони не врегульовують зазначені проблемні питання.

**II. Цілі державного регулювання**

Проєкт наказу розроблено з метою нормативного урегулювання порядку документального підтвердження стану розрахунків платника за платежами, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, відповідно до пункту 421.2 статті 42 Кодексу.

Цілями видання регуляторного акта є:

практична реалізація права платників на отримання Витягу;

запровадження в ІКС ДПС повноцінного, прозорого та законного електронного сервісу щодо формування згідно із Запитами платників Витягів встановленої форми з різноманітними показниками - узагальнюючими / в розрізі платежів / з розрахунком / без розрахунку суми пені, за відповідні періоди та з накладенням / без накладення КЕП/УЕП;

забезпечення можливості надання платниками центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування на виконання вимог законодавчих, нормативно-правових актів документального підтвердження стану їх розрахунків з бюджетом та цільовими фондами у вигляді Витягів;

підвищення рівня партнерських відносин податкових органів з платниками шляхом створення комфортних умов для дотримання платниками вимог податкового законодавства і законодавства зі сплати єдиного внеску в частині забезпечення своєчасності і повноти їх розрахунків з бюджетом та цільовими фондами.

**ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей**

1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

|  |  |
| --- | --- |
| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| Альтернатива 1.  Затвердити розроблений проєкт наказу | Така альтернатива вирішить описані розділом І проблемні питання та забезпечить унормувати порядок отримання платниками податків від територіальних органів ДПС документального підтвердження стану їх розрахунків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на ДПС |
| Альтернатива 2.  Не затверджувати  розроблений  проєкт наказу | Така альтернатива є неприйнятною, оскільки не вирішуються описані розділом І проблеми щодо нормативного врегулювання порядку отримання платниками податків від територіальних органів ДПС документального підтвердження стану їх розрахунків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на ДПС |

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

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Aльтернатива 1.  Затвердити розроблений проєкт наказу | У разі прийняття проєкту регуляторного акта буде запроваджено в ІКС ДПС функціонування повноцінного, прозорого та законного електронного сервісу для платників податків щодо отримання ними документального підтвердження стану їх розрахунків за платежами шляхом автоматизації процесів:  прийняття та обробки Запитів платників на отримання Витягів;  формування Витягів встановленої форми згідно з додатками 2 - 4 до Порядку. | Прогнозуються витрати, пов’язані виключно з необхідністю доведення до відома суб’єктів господарювання інформації про видання наказу Міністерства фінансів України щодо затвердження порядку документального підтвердження стану розрахунків платника за платежами та проведення у зв’язку з цим роз’яснювальної роботи з платниками, у т. ч. шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів на офіційних ресурсах органів ДПС.  Такі витрати на  1 територіальний орган ДПС розрахунково можуть становити  393 грн. Кількість залучених спеціалістів може становити 2 особи (2 працівника × 1,5 год × 131 грн/год = 393 грн/рік).  Кількість територіальних органів ДПС, на які покладено повноваження щодо участі у процесі отримання платниками Витягів і його супроводженні, а також проведення роз’яснювальної роботи з платниками за цим напрямком  (далі - підрозділи, що здійснюють облік платежів) – 30.  Загальні витрати на проведення 30 територіальними органами ДПС роз’яснювальної роботи – 11 790 гривень.  Зазначені витрати здійснюватимуться за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів фінансування ДПС та її територіальних органів на оплату праці працівників.  Доопрацювання програмного забезпечення ІКС ДПС проводитиметься в межах фінансування Державної податкової служби України без необхідності залучення кадрів.  Витрати на державне регулювання для ДПС виникнуть один раз під час доопрацювання програмного забезпечення (1 працівник підрозділу ІТ-сервісів + 1 працівник підрозділу, що здійснює облік платежів) × 48 год ×  131 грн/год = 12 576 грн/рік.  Загальні розрахункові бюджетні витрати складуть 24 366 гривень. |
| Альтернатива 2.  Не затверджувати  розроблений  проєкт наказу | Ситуація залишиться на наявному рівні.  Вигоди відсутні, оскільки збереження існуючого стану не забезпечить досягнення цілей державного регулювання і не забезпечить вирішення проблеми, зазначеної в розділі І аналізу регуляторного впливу (далі – АРВ). | Витрати відсутні.  Не прийняття розробленого проєкту наказу буде мати такі негативні наслідки:  відсутність нормативного врегулювання порядку отримання платниками документального підтвердження стану їх розрахунків за платежами;  залишення платників без прозорого та зручного механізму отримання ними документального підтвердження стану їх розрахунків за платежами;  відсутність нормативного підгрунтя для запровадження в ІКС ДПС відповідного електронного сервісу для платників з розширеними можливостями;  недосконалість існуючих форм Витягів, які на даний час реалізовано в ІКС ДПС, та не визначеність термінів отримання платниками Витягів. |

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначалася з розрахунку посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2023 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.*

Станом на 01.01.2025 в Україні діють центральний апарат та   
30 територіальних органи ДПС, на які законодавством покладено виконання повноважень щодо ведення оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску, з використанням показників якого відбувається формування Витягів.

3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Прямого впливу на сферу інтересів громадян немає.

4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Проєкт наказу поширюється на сферу інтересів суб’єктів господарювання, але таке регулювання не чинить на них прямого впливу, не зачіпає їх інтересів в частині покладання обов’язку виконувати якісь певні дії, а навпаки регулює створення комфортних умов для платників, які бажають отримати Витяг та у добровільному порядку самостійно приймають рішення про подання Запиту.

Потенційно нормами цього акта можуть за бажанням скористатися усі платники – юридичні особи / фізичні особи – підприємці / громадяни, які обліковуються в територіальних органах ДПС.

Критерії розподілу суб’єктів господарювання визначено частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України. Згідно з розділом 6 Кодексу контролюючі органи ведуть облік платників податків, якими відповідно до статті 15 Кодексу визнаються юридичні особи та фізичні особи. Отже, ведення обліку за визначеними критеріями не передбачено. Тому, заповнення наведеної нижче таблиці здійснено на рівні припущення.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Великі | Середні | Малі | Мікро | Разом |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць | 3 207 512 | | – | 317 226 | 3 524 738 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 91% | | – | 9% | 100% |

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Альтернатива 1. | Прийняття проєкту регуляторного акта дасть змогу суб’єктам господарювання:  у встановлені проєктом наказу терміни отримувати Витяги визначеної форми (додатки 2 – 4 у проєкті наказу) з відповідними показниками, які характеризують стан їх розрахунків за платежами;  оперативного відстежувати стан розрахунків за платежами з метою їх своєчасної сплати до бюджету та цільових фондів;  володіти актуальною інформацією щодо нарахованих / зменшених / сплачених / повернутих сум / сум податкового боргу / заборгованості з єдиного внеску / помилково та/або надміру сплачених сум за даними ДПС;  здійснювати постійний контроль за відповідністю власних даних та даних ДПС щодо стану їх розрахунків за платежами. | Основні витрати суб’єктів господарювання будуть пов’язані з необхідністю ознайомлення з проєктом наказу.  Витрати одного суб’єкта господарювання виникнуть одного разу під час ознайомлення з регуляторним актом та складатиме 0,5 години, що складає 24 грн на одного суб’єкта.  Норми проєкту наказу не впливають на господарську діяльність платників, а також не потребують доопрацювання програмних продуктів, якими користуються платники під час інформаційної взаємодії з територіальними органами ДПС, а тому відповідно не призводуть до збільшення витрат суб’єктів господарювання. |
| Альтернатива 2. | Ситуація залишиться на наявному рівні.  Вигоди відсутні, оскільки збереження існуючого стану не забезпечить досягнення цілей державного регулювання і не забезпечить вирішення проблеми, зазначеної в розділі І АРВ. | Відсутні |

*У розрахунку вартості 1 години роботи використано погодинний розмір мінімальної заробітної плати, який у 2025 році становить 48,0 гривень. Це значення згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» відповідає місячному розміру мінімальної заробітної плати 8 000 грн, встановленому з 1 квітня 2024 року.*

Первинна інформація про прийняття регуляторного акта та основних його положеннях може бути отримана платником на офіційному вебпорталі ДПС, субсайтах територіальних органів ДПС, в Центрах обслуговування платників, на інтернет – сторінках ДПС / територіальних органів ДПС у соціальних мережах.

Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами господарювання на отримання зазначеної інформації, є оціночною.

Розрахунок витрат здійснено на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Витрати | За перший рік | За п’ять років |
| 1 | Процедура отримання первинної інформації про вимоги регулювання  оціночно: 0,5 години  *формула:*  *витрати часу на отримання інформації про регулювання \* вартість часу суб’єкта господарювання (заробітна плата)* | 0,5 год\*48,0 грн = 24,0 грн | 0,5 год\*48,0 грн = 24,0 грн |
| 2 | Процедура виконання норм регулювання  *формула:*  *витрати часу на виконання норм регулювання \* вартість часу суб’єкта господарювання (заробітна плата)* | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Разом, гривень  *(сума рядків 1+2)* | 24,00 грн | 24,00 грн |
| 4 | Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць | 3 207 512 | 3 207 512 |
| 5 | Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, гривень  (рядок 3 \* рядок 4) | 76 980 288 грн | 76 980 288 грн |

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта

|  |  |
| --- | --- |
| **Сумарні витрати за альтернативами** | **Сума витрат, грн** |
| Альтернатива 1. Затвердити розроблений проєкт наказу  Витрати часу суб’єктів господарювання на ознайомлення з проєктом наказу та його вивчення (0,5 години).  Запропоновані зміни не вплинуть на господарську діяльність платників. | 76 980 288 грн |
| Альтернатива 2. Не затверджувати розроблений проєкт наказу | 0,00 |

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, наведено у додатку 1.

**IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)** | | **Бал**  **результативності (за чотирибальною системою оцінки)** | **Коментарі щодо присвоєння відповідного бала** | |
| Альтернатива 1 | | 4 | Така альтернатива є оптимальною та дозволяє досягнути цілей державного регулювання у повній мірі, оскільки проєктом наказу упорядковується механізм отримання платниками від територіальних органів ДПС документального підтвердження стану їх розрахунків з бюджетом та цільовими фондами відповідно до положень пункту 421.2 статті 42 Кодексу. | |
| Альтернатива 2 | | 1 | Така альтернатива є неприйнятною, оскільки у разі не затвердження проєкту наказу не будуть вирішені описані розділом І АРВ проблеми щодо відсутності нормативного врегулювання порядку отримання платниками від територіальних органів ДПС документального підтвердження стану їх розрахунків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на ДПС.  Не затвердження регуляторного акту буде мати такі негативні наслідки:  невизначеність порядку подання Запиту та його форми, термінів отримання Витягів та їх форм (додатки 2 – 4 у проєкті наказу) з відповідними показниками, які характеризують стан їх розрахунків за платежами;  відсутність удосконаленого та зручного у використанні сервісу для оперативного відстеження платниками стану розрахунків за платежами, а також здійснення контролю за відповідністю власних даних та даних ДПС щодо такого стану;  неможливість запровадження в ІКС ДПС функціонування удосконаленого електронного сервісу щодо отримання платниками Витягів з розширеним переліком показників (додатки 2 – 4 у проєкті наказу). | |
| **Рейтинг**  **результативності** | **Вигоди (підсумок)** | | **Витрати (підсумок)** | **Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу** |
| Альтернатива 1 | **Для держави:**  створення умов для запровадження в ІКС ДПС функціонування удосконаленого електронного сервісу щодо подання платниками Запитів та отримання ними Витягів з розширеним переліком показників;  забезпечення своєчасності і повноти розрахунків платників з бюджетом та цільовими фондами шляхом створення умов для оперативного відстеження платниками стану розрахунків за платежами здійснення платниками контролю за відповідністю власних даних та даних ДПС щодо такого стану отримання платниками Витягів вимог податкового законодавства і законодавства зі сплати єдиного внеску;  підвищення рівня партнерських відносин контролюючих органів з платниками шляхом посилення довіри платників до ДПС та покращення показників відкритості і прозорості діяльності ДПС.  **Для суб’єктів господарювання:**  Прийняття проєкту наказу створить умови та встановить прозорі правила для володіння платниками актуальною інформацією про стан їх розрахунків з бюджетом та цільовими фондами за даними ДПС, а також отримання ними відповідного підтверджуючого документу від ДПС. | | **Для держави:**  Витрати ДПС, пов’язані з розробкою та впровадженням відповідного програмного забезпечення, відбуватимуться в межах фінансування ДПС, без залучення додаткових кадрів.  **Для суб’єктів господарювання:**  Прогнозуються витрати, пов’язані виключно з необхідністю ознайомлення з новими вимогами регулювання (0,5 год на ознайомлення з нормативно-правовим актом). | Є найоптимальнішою серед запропонованих альтернатив, оскільки відповідає вимогам регуляторної політики і досягає цілей державного регулювання.  Є вигідною як для суб’єктів господарювання, так і для держави. |
| Альтернатива 2 | **Для держави:**  Відсутні  **Для суб’єктів господарювання:**  Відсутні | | **Для держави:**  Відсутні  **Для суб’єктів господарювання:**  Відсутні | Така альтернатива не сприятиме досягненню поставлених цілей державного регулювання |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми**

1. Механізм дії регуляторного акта.

Основним механізмом для розв’язання визначеної проблеми є прийняття регуляторного акта та фактичне виконання його вимог.

Прийняття проєкту наказу забезпечить нормативне врегулювання передбаченого пунктом 421.2 статті 42 Кодексу права платників на отримання від територіального органу ДПС документального підтвердження стану їх розрахунків з бюджетом і цільовими фондами та створить умови для запровадження в ІКС ДПС удосконаленого електронного сервісу для реалізації такого права платників на практиці.

1. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Для впровадження регуляторного акта необхідно забезпечити:

інформування суб’єктів господарювання про положення регуляторного акта шляхом його оприлюднення на вебпорталах ДПС;

погодження проєкту регуляторного акта із заінтересованими органами;

внесення змін до ІКС ДПС з урахуванням положень акта;

організацію виконання вимог регулювання, а саме проведення базового, повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта з метою його перегляду.

Суб’єктам господарювання необхідно:

ознайомитися зі змінами до Порядку (пошук та опрацювання регуляторного акта на вебпорталі ДПС або в мережі Інтернет);

організувати дотримання вимог регулювання;

у випадку виникнення питань щодо застосування вимог регулювання звернутися за консультацією до ДПС.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

Прийняття проєкту наказу не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

З боку платників відсутня необхідність виконання додаткових організаційних заходів, оскільки проєкт наказу не створює регуляторних бар’єрів щодо здійснення господарської діяльності.

**VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги**

Реалізація проєкту наказу не передбачає фінансових витрат центральних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарської діяльності.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Реалізація Проєкту наказу не потребує додаткових видатків бюджету.

Витрати бюджету, пов’язані із необхідністю проведення роз’яснювальної роботи із платниками та доопрацювання програмного забезпечення ІКС ДПС, забезпечуватиметься в межах фінансування ДПС без залучення додаткових кадрів.

Відповідно розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта здійснено в межах асигнувань, передбачених на відповідний бюджетний рік для органів виконавчої влади.

Прийняття та оприлюднення регуляторного акта в установленому порядку забезпечать доведення його вимог до відома суб’єктів господарювання.

Досягнення цілей не потребує додаткових організаційних заходів.

**Бюджетні витрати**

**на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання) | Планові витрати часу на процедуру | Вартість часу  співробітника органу державної влади  відповідної категорії (заробітна плата) | Оцінка  кількості  процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта | Оцінка  кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання | Витрати на адміністрування регулювання\*  (за рік), гривень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання | - | - | - | - | - |
| 2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:  камеральні  виїзні | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання | - | - | - | - | - |
| 4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання | - | - | - | - | - |
| 5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання | - | - | - | - | - |
| 6. Підготовка звітності за результатами регулювання | - | - | - | - | - |
| 7. Інші адміністративні процедури (уточнити):  проведення роз’яснювальної роботи з платниками та розміщення інформаційних матеріалів на офіційних ресурсах територіальних органів ДПС;  доопрацювання програмного забезпечення ІКС ДПС | 186 | 131 | - | - | 24 366 \* |
| Разом за рік | Х | Х | Х | Х | 24 366 |
| Сумарно за п’ять років\*\* | Х | Х | Х | Х | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання органами ДПС (графа 6), визначена шляхом множення фактичних витрат часу працівників ДПС у годинах (графа 2) на вартість людино - години працівника ДПС в гривнях/годинах (графа 3) за рік. Детальний розрахунок витрат наведено у пункті 2 розділу ІІІ (графа «Витрати» для альтернативи 1).

\*\*Витрати, пов’язані з адмініструванням процесу регулювання (рядок 7), є одноразовими (за рік), тому до витрат «Сумарно за п’ять років» не включаються.

**VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Строк дії регуляторного акта є необмеженим, оскільки акт законодавства, на виконання якого розроблено акт, має необмежений строк дії.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни положень актів законодавства, на виконання яких розроблено регуляторний акт.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

**VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

Щодо прогнозних значень показників результативності цього регуляторного акта, слід зазначити таке:

прийняття акту не впливає на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів та цільових фондів;

збільшення розміру коштів і часу суб’єктів господарювання на дотримання вимог акту не передбачається;

витрати суб’єктів господарювання будуть пов’язані з витрачанням часу на ознайомлення з регуляторним актом;

витрати ДПС, пов’язані із впровадженням норм проєкту наказу, передбачаються в межах фінансування ДПС;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо положень акту є високим. Проєкт наказу оприлюднено для громадського обговорення в мережі Інтернет на офіційних веб-порталах ДПС та Міністерства фінансів України. Після прийняття акту його буде оприлюднено у засобах масової інформації.

Додаткові показники результативності регуляторного акту, які можливо буде отримати через рік після набрання ним чинності:

загальна кількість платників, які звернулися із Запитами та отримали Витяги;

кількість платників, які звернулися із Запитами та отримали Витяги:   
у паперовій формі / в електронній формі;

кількість платників, які звернулися із Запитами та отримали Витяги: з узагальненими показниками / у розрізі платежів;

кількість Витягів, отриманих платниками: юридичними особами / фізичними особами – підприємцями.

**IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта**

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися статистичним методом шляхом здійснення аналізу даних інформаційних ресурсів ДПС.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено у строк не пізніше четвертого кварталу року після дня набрання ним чинності, але не більше року з дня набрання чинності такого акта.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися через рік після закінчення заходів з базового відстеження його результативності.

Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження його результативності.

У разі виявлення неврегульованих та/або проблемних питань, встановлених шляхом аналізу показників результативності регуляторного акта, а також за результатами опрацювання зауважень чи пропозицій платників, розглядатиметься можливість виправлення їх шляхом внесення відповідних змін до цього акта.

Виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторного акта забезпечується Міністерством фінансів України спільно з ДПС.

**Міністр фінансів України Сергій МАРЧЕНКО**