### АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

**проєкту наказу Міністерства фінансів України**

**«Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»**

### I. Визначення проблеми

Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (далі – проєкт наказу) розроблено на виконання вимог, з урахуванням змін, внесених Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»   
(далі – Закон), та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України   
від 31 жовтня 2018 року № 891 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233» (далі – постанова).

Законом, зокрема, передбачено зміни до п.п. 141.1.3 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) щодо збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У зв’язку із зазначеною нормою додаток РІ до рядка 03 РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) доповнюється новою різницею.

Пунктом 2 постанови передбачено, що суб’єкт господарювання, який не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені Кодексом. У зв’язку з цим декларація доповнюється новим додатком ПП.

Крім цього, до окремих додатків декларації вносяться редакційні зміни щодо:

заповнення відомостей про нерезидента (додаток ПН);

можливості подання платником податку на прибуток фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється, якщо уточнення показників здійснюється у складі декларації за будь-який наступний податковий період відповідно до положень п.п. «б» п. 50.1 ст. 50 Кодексу (додаток ВП).

Також з метою організації належного контролю за виконанням вимог   
пп. 142.1 – 142.3 ст. 142 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» та п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів внесено зміни до основної частини декларації та додатка ВП.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

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

Врегулювання зазначених питань у частині оподаткування податком на прибуток підприємств не може бути здійснено за допомогою:

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

чинних регуляторних актів, оскільки відсутні показники для складання платниками декларації з податку на прибуток підприємств, які дають змогу виконати вимоги Кодексу.

### II. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проєкту наказу є забезпечення можливості реалізації прав та обов’язків платників податків, пов’язаних з виконанням   
норми Закону, яка діє з 01.01.2019, та положення постанови, яка набирає чинності з 01.01.2020.

### III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Необхідність у затвердженні змін до форми декларації визначено п. 46.6   
ст. 46 Кодексу.

1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

|  |  |
| --- | --- |
| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| Альтернатива 1 | Затвердити зміни до форми декларації з метою приведення її у відповідність до положень Кодексу та постанови |
| Альтернатива 2 | Залишити існуючу декларацію без змін |

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Альтернатива 1 | 1) доповнення декларації додатком ПП, в якому відображатиметься інформація про суми пільг з податку на прибуток підприємств;  2) відображення у додатку РІ нової різниці, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування з виплат страховим посередникам;  3) внесення редакційних змін та доповнень до декларації:  у додаток ПН щодо:  відомостей про нерезидента, зазначених у контракті/договорі;  скасування рядка 12, який містить інформацію про оподаткування внесків та премій на страхування або перестрахування за ставкою 15 відсотків;  у додаток ВП щодо подання платником фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється;  в основну частину та додаток ВП стосовно відображення сум збільшення податкового зобов’язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів;  у додаток РІ щодо збільшення фінансового результату на суму вартості товарів, передбачену в рядках 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2, 3.1.7 | Основні витрати держави пов’язані з  обліком сум податку на прибуток підприємств, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг; підготовкою зведеної інформації про суми податкових пільг суб’єктів господарювання; визначенням обсягу втрат доходів бюджету внаслідок надання таких пільг.  Додаткових витрат держави щодо забезпечення податкового контролю з боку контролюючих органів не виникне |
| Альтернатива 2 | Відсутні | 1) невиконання вимог п. 46.6 ст. 46 Кодексу щодо оприлюднення нової форми звітності у разі змін правил оподаткування;  2) збільшення витрат часу на складання та заповнення платниками декларації внаслідок необхідності подання до неї доповнень та пояснень, передбачених  п. 46.4 ст. 46 Кодексу;  3) ускладнення адміністрування, пов’язане з обробкою декларацій та поданих до них доповнень і пояснень щодо показників, не передбачених чинною формою декларації;  4) виникнення непорозумінь між контролюючими органами та платниками податку з питань складання декларації |

3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Проєкт наказу не поширюється на сферу інтересів громадян.

4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Великі | Середні | Малі | Мікро | Разом |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання,  одиниць | 216 | 608 | 1333 | 1902 | 4059 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 5,3 | 15 | 32,8 | 46,9 | 100 |

Оцінка впливу проводилась з урахуванням таких складових:

4.1. Щодо доповнення декларації додатком ПП

Згідно з п.п. 1 п. 2 постанови суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені Кодексом.

Таким чином, у зв’язку з положеннями постанови, які набирають чинності з 01.01.2020, суб’єкт господарювання, який не сплачує податок на прибуток підприємств у зв’язку з отриманням податкової пільги, не подаватиме до контролюючого органу Звіт про суми податкових пільг, а вестиме облік сум таких пільг із відображенням їх у додатку ПП до декларації.

Додаток ПП до декларації вміщує інформацію про суми податкових пільг та відображає: відомості щодо коду пільги за кожним видом податкових пільг з податку на прибуток підприємств, найменування пільги згідно з довідником пільг, сума податку, не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги, строк користування податковою пільгою у звітному періоді, сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням.

Проведеним аналізом вибірки, сформованої за даними інформаційних систем ДПС, кількість поданих Звітів про суми податкових пільг за підсумками діяльності за 2018 рік становить 4059 суб’єктів господарювання, які отримали пільги з податку на прибуток підприємств.

4.2. Щодо збільшення фінансового результату до оподаткування

Зміни, внесені Законом до п.п. 141.1.3 п. 141.1 ст. 141 Кодексу, стосуються збільшення фінансового результату до оподаткування на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, які відображатимуться у додатку РІ до рядка 03 РІ декларації.

4.3. Редакційні зміни до декларації щодо:

4.3.1. додатка ПН.

Додаток ПН до декларації є невід’ємною частиною декларації та заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи із джерелом їх походження з України. З метою уникнення непорозумінь платників податків щодо мови, на якій можуть бути заповнені відомості про нерезидента, запропоновано у заголовній частині додатка ПН рядки «Повне найменування нерезидента», «Місцезнаходження нерезидента» та примітку «1» викласти в новій редакції із зазначенням найменування та місцезнаходження нерезидента відповідно до контракту/договору.

У зв’язку з тим, що доходи, отримані нерезидентом з джерелом їх походження з України у вигляді внесків та премій на страхування та перестрахування ризиків в Україні оподатковуються за ставками, визначеними п.п. 141.4.5 п. 141.4 ст. 141 Кодексу у розмірі 0,4 та 12 відсотків, запропоновано рядок 12 щодо оподаткування зазначених операцій за ставкою у розмірі   
15 відсотків вилучити;

4.3.2. додатка ВП.

Пропонується доповнити додаток ВП до декларації таблицею 3 «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється9», яка надає можливість подання платником податку на прибуток фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється, якщо уточнення показників здійснюється у складі декларації за будь-який наступний податковий період відповідно до положень п.п. «б» п. 50.1 ст. 50 Кодексу;

4.3.3. основної частини декларації та додатка ВП.

З метою організації належного контролю за виконанням вимог пп. 142.1 – 142.3 ст. 142 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» та п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів, внесено зміни до основної частини декларації, в якій передбачатиметься окремий блок із відображенням у ньому сум збільшення податкового зобов’язання, штрафних санкцій та пені, за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів. Також додаток ВП до декларації доповнено рядком 35 з відображенням у ньому відповідних сум збільшення податкового зобов’язання, штрафних санкцій та пені;

4.3.4. додатка РІ.

Назви різниць у рядках 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2, 3.1.7 приведено у відповідність до п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Альтернатива 1 | 1) відображення платниками у додатку ПП до декларації інформації про суми податкових пільг з податку на прибуток підприємств;  2) приведення додатка РІ до декларації у відповідність до вимог п.п. 140.5.4 п. 140.5  ст. 140 та п.п. 141.1.3 п. 141.1 ст. 141 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом;  3) надання можливості платникам складати податкову звітність, яка відповідає вимогам законодавства;  4) покращення адміністрування та обробки податкової звітності;  5) унеможливлення непорозумінь між кон-тролюючими органами та платниками податку з питань складання декларації | Основні витрати платників податку на прибуток будуть пов’язані з:  обліком сум податку на прибуток підприємств, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг; складанням додатка ПП до декларації та поданням його разом із декларацією;  відображенням у додатку РІ до декларації нової різниці, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування по виплатах страховим посередникам.  Додаткових витрат у суб’єктів господарювання не виникне |
| Альтернатива 2 | Відсутні | Залишення без змін декларації може призвести до:   1. невідповідності її нормі п.п. 141.1.3 п. 141.1 ст. 141 Кодексу, яка діє з 01.01.2019; 2. невідображення у додатку ПП до декларації інформації про суми податкових пільг з податку на прибуток підприємств; 3. збільшення часу на складання та подання звітності внаслідок необхідності подання доповнень та пояснень до декларації, передбачених п. 46.4 ст. 46 Кодексу; 4. ускладнення адміністрування, пов’язаного з обробкою декларацій і поданих до них доповнень та пояснень щодо показників, не передбачених чинною формою декларації; 5. виникнення непорозумінь між контролюючими органами та платниками податку в частині невідповідності показників декларації положенням Кодексу |

|  |  |
| --- | --- |
| Сумарні витрати за альтернативами | Сума витрат, гривень |
| Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта | 82828,48 |
| Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта | 82828,48 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сумарні витрати за альтернативами | Сума витрат, гривень |
| Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта») | У часовому еквіваленті з розрахунку затрат на 1 суб’єкта господарювання час на заповнення додатка ПП до декларації у середньому становитиме 1 годину.  1 (година) \* 4 (три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців) = 4 год./рік.  У вартісному еквіваленті з розрахунку мінімальної погодинної оплати праці – 25,13 грн/на год.:  4 (години) \* 25,13 грн/год. = 100,52 грн/рік;  100,52 \* 824 кільк. платн. = 82828,48 грн/рік |
| Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта») | Основні витрати платників будуть пов’язані з обліком сум податку на прибуток підприємств, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг; необхідністю складання додаткових доповнень та пояснень до декларації.  У часовому еквіваленті з розрахунку затрат на 1 суб’єкта господарювання час на складання додаткових доповнень та пояснень до декларації у середньому становитиме 1 годину.  1 (година) \* 4 (три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців) = 4 год./рік.  У вартісному еквіваленті з розрахунку мінімальної погодинної оплати праці – 25,13 грн/на год.:  4 (години) \* 25,13 грн/год. = 100,52 грн/рік;  100,52 \* 824 кільк. платн. = 82828,48 грн/рік |

### 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 | Альтернатива 1 дає змогу:  досягнути цілі державного регулювання;  скласти платниками податку на прибуток підприємств декларацію з урахуванням положень Кодексу та постанови |
| Альтернатива 2 | 1 | Альтернатива 2 не дає можливості:  виконати положення Закону та постанови;  досягнути цілі державного регулювання |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг результативності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| Альтернатива 1 | Дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання.  Так, у разі прийняття проєкту наказу буде забезпечено:  1) практичну реаліза-цію норми Кодексу, яка діє з 01.01.2019, та положень постанови, і приведення декларації у відповідність із нормативно-правовими актами;  2) складання та подан-ня платниками податку на прибуток підпри-ємств декларації з урахуванням положень п.п. 141.1.3 п. 141.1  ст. 141 Кодексу;  3) складання платни-ками додатка ПП до декларації;  4) покращення адміні-стрування та обробки податкової звітності з податку на прибуток підприємств;  5) унеможливлення непорозумінь між контролюючими орга-нами та платниками податку на прибуток з питань складання декларації | Основні витрати держави пов’язані з:  обліком сум податку на прибуток підприємств, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг; підготов-кою зведеної інформації про суми податкових пільг суб’єктів господарювання; визначенням обсягу втрат доходів бюджету внаслідок надання таких пільг;  здійсненням контролю за правомірністю відображення платником різниці, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування по виплатах страховим посередникам.  Основні витрати суб’єктів господарювання пов’язані з: обліком сум податку на прибуток підприємств, не сплачених суб’єктом госпо-дарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податко-вих пільг; складанням додатка ПП до декларації та подання його разом із декларацією; відображенням у додатку РІ до декларації нової різниці, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування по виплатах страховим посередникам.  Водночас додаткові витра-ти держави та суб’єктів гос-подарювання відсутні | Найоптимальніша серед запропонованих альтернатив.  Проєктом наказу форма декларації приводиться у відповідність до положень Кодексу та постанови.  Внесені зміни до форми декларації забезпечать потребу у врегулюванні питання щодо:  подання додатка ПП до декларації;  оновлення різницею, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування відповідно до п.п. 141.1.3  п. 141.1 ст. 141 Кодексу;  можливості складання декларації платниками без необхідності подання до неї додаткових доповнень та пояснень;  покращення адмі-ністрування та спрощення обробки поданих платниками декларацій, що в цілому надає вигоду платникам податку на прибуток та територіальним органам ДПС.  Відповідає вимогам нормо-проєктуальної техніки |
| Альтернатива 2 | Відсутні | Залишення без змін декларації може призвести до:   1) невиконання норм Закону та постанови;  2) збільшення витрат часу на складання та заповнення платниками декларації внаслідок необхідності подання до неї доповнень та пояснень, передбачених  п. 46.4 ст. 46 Кодексу;  3) ускладнення адміні-стрування податку на прибуток підприємств;  4) виникнення непорозумінь між контролюючими орга-нами та платниками податку з питань складання декларації | Не дає змоги виконати вимоги Закону та постанови щодо приведення норма-тивно-правових актів у відповідність до них.  Ускладнення адміні-стрування пов’язане з обробкою податкових декларацій і поданих до них доповнень та пояснень щодо показників, не передбачених чинною формою декларації |

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

### Прийняття проєкту наказу дасть можливість реалізувати норму Кодексу і положення постанови щодо:

доповнення форми декларації додатком ПП до декларації;

оновлення різницею, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування відповідно до п.п. 141.1.3 п. 141.1 ст. 141 Кодексу;

внесення редакційних змін до форми декларації.

### Реалізація поставлених цілей державного регулювання забезпечується шляхом прийняття проєкту наказу, яким затверджуються зміни до форми декларації.

Так, розділ «Інші різниці» додатка РІ до декларації доповнюється   
рядком 4.1.4.1 щодо збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом.

У зв’язку зі змінами, передбаченими положеннями постанови, які набирають чинності з 01.01.2020, суб’єкт господарювання, що не сплачує податок на прибуток підприємств у зв’язку з отриманням податкової пільги, не подаватиме до контролюючого органу Звіт про суми податкових пільг, а вестиме облік сум таких пільг із відображенням їх у декларації.

Разом з тим до окремих додатків декларації вносяться редакційні зміни з метою покращення адміністрування та обробки податкової звітності.

### 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 додаткових витрат ДПС у частині внесення змін до форми декларації та відбуватиметься в межах фінансування ДПС без залучення сторонніх організацій.

Проведеним аналізом вибірки, сформованої за даними інформаційних систем ДПС, кількість поданих Звітів про суми податкових пільг з податку на прибуток підприємств за підсумками діяльності за 2018 рік становить 4059 суб’єктів господарювання.

Із загальної кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає дія регуляторного акта зі складання додатка ПП до декларації, кількість суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств) становить 3235.

У часовому еквіваленті з розрахунку затрат на 1 суб’єкта господарювання час на заповнення додатка ПП до декларації у середньому становитиме 1 годину.

### Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання регуляторного акта становить:

### для контролюючих органів – 872807,3 гривні за рік, із них:

### сумарні витрати по суб’єктах великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання – 811835,68 гривні;

сумарні витрати по суб’єктах малого підприємництва на виконання регулювання – 60971,6 гривні.

### Додаткові витрати для контролюючих органів не виникають;

**для суб’єктів господарювання** – **245419,6** гривні за рік, із них:

сумарні витрати суб’єктів великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання – 82828,48 гривні;

сумарні витрати суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання – 162591,1 гривні.

Додаткові витрати для суб’єктів господарювання не виникають.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється державне регулювання, становить **79,7** відсотка.

### VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта – необмежений, якщо інший не буде визначено нормативно-правовими актами.

Регуляторний акт розроблено відповідно до положень Кодексу та постанови. У разі внесення змін до Кодексу регуляторний акт має бути приведений у відповідність із такими змінами.

### VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показником результативності регуляторного акта є затвердження змін до декларації, яка приведена у відповідність до положень Кодексу та постанови.

Декларування платниками прибутку (доходів) матиме вплив на розмір надходжень до бюджету.

Загальна кількість платників, які вестимуть облік сум податкових пільг з податку на прибуток підприємств з відображенням їх у додатку ПП до декларації, за даними інформаційних систем ДПС, за підсумками діяльності за 2018 рік становитиме близько 4059 суб’єктів господарювання.

Внесення змін до форми декларації забезпечується фахівцями ДПС без залучення сторонніх організацій.

Поінформованість платників податку на прибуток щодо основних положень регуляторного акта є високою. Проєкт акта розміщено для громадського обговорення в мережі Інтернет на офіційному вебпорталі ДПС:   
Головна –> Діяльність –> Регуляторна політика –> Проєкти регуляторних актів. Після прийняття акта його буде оприлюднено у засобах масової інформації.

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

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись у визначений законодавством термін шляхом здійснення контролю за дотриманням відповідних положень Кодексу, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

### Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень.

**Голова Державної податкової**

**служби України Сергій ВЕРЛАНОВ**