№16-

від \_\_ вересня 2016 року

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Голові Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики****Н.П. Южаніній** Копія: **Голові Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку** **О.І. Данченко**  |

 |

*Щодо законопроектів стосовно*

*радіочастотного ресурсу*

**Шановна Ніно Петрівно!**

Від імені Ради директорів Американської торгівельної палати в Україні (надалі – Палата) та компаній–членів засвідчуємо Вам свою глибоку повагу та звертаємось до Вас з наступного питання.

Протягом останнього місяця зареєстровано ряд законопроектів щодо рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, зокрема:

* 09.08.2016 проект Закону №5021 «Про внесення змін до ПКУ щодо забезпечення умов ефективного використання радіочастотного ресурсу»;
* 26.08.2016 проект Закону №5044 «Про внесення змін до ПКУ щодо перегляду ставок деяких податків»;
* 30.08.2016 проект Закону №5052 «Про внесення змін до ПКУ (щодо функціонування радіочастотного ресурсу)».

Відповідно до діючої редакції п. 4 Розділу XIX Прикінцевих положень ПКУ щорічно з урахуванням індексів споживчих цін відбувається перегляд ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, в т. ч. з рентної плати. Таким чином, на виконання вимог цього пункту зареєстровано законопроект №5044 та відповідно передбачено підвищення зазначеної ставки рентної плати на 12% до рівня 25 855,48 грн. на місяць за 1 МГц смуги радіочастот для стільникового радіозв’язку.

Крім того, в ході проведення податкової реформи пропонується нова редакція ст. 2562 ПКУ «індексація ставок рентної плати», відповідно до якої щороку проводиться індексація ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, визначених в абсолютних значеннях року. Відповідно до запропонованого проекту індексація здійснюється, починаючи з 2017 року, **а для нових або змінених ставок – починаючи з року, наступного за роком, в якому така ставка вперше застосовується**.

Виходячи з системного аналізу запропонованої редакції ст. 2562 ПКУ, що наразі розглядається в ході проведення податкової реформи індексація ставок рентної плати буде здійснюватись щороку на добуток індексів споживчих цін.

Враховуючи все вищезазначене, зазначаємо наступне.

Ринок телекомунікаційних послуг з використанням радіотехнологій є одним із сегментів економіки, що швидко розвиваються в усьому світі. Мобільний телефонний зв’язок поступово займає місце найдоступнішої послуги. В Україні станом на кінець 2015 року кількість активних SIM-карток в Україні становила близько 60,7 млн штук.

Механізм справляння рентної плати (збору) за користування РЧР повинен вдосконалюватися з урахуванням кращого міжнародного досвіду. Як наслідок, рентна плата (збір) за користування РЧР України повинна бути стимулюючим платежем, спрямованим на підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу, та стимулювання розвитку нових технологій. Проблема дефіциту РЧР в Україні для надання нових телекомунікаційних послуг може бути вирішена шляхом його ефективного використання, зокрема за рахунок конверсії.

За даними Рахункової палати України у цілому протягом 2013–2015 років до Державного бюджету надійшло майже 4,3 млрд грн рентної плати (збору) за користування радіочастотним ресурсом України (далі – РЧР України).

Встановлено, що у 2014 році до державного бюджету надійшло на 42,6% більше, ніж у 2013 році, у 2015 році – на 48,4% більше, ніж у 2014 році.

Головними чинниками, що впливали на динаміку надходжень рентної плати (збору) за користування РЧР, були підвищення ставок цього платежу, а також суттєве збільшення у 2015 році сум переплат.

Так, наприклад, з 01.01.2013 до 01.01.2016 ставки рентної плати (збору) за користування РЧР підвищились майже в 2,2 раза.

Слід зазначити, що крім вищезазначеного також збільшились розміри надходжень до державного бюджету плати за видачу ліцензій 3G. Оператори мобільного зв’язку за видачу ліцензій загалом сплатили 8 770,4 млн грн. (з них: ТОВ «лайфселл» – 3 355,4 млн грн; ПрАТ "МТС Україна" – 2 715,0 млн грн; ПрАТ "Київстар" – 2 700,0 млн гривень).

Таким чином відбувається щорічне збільшення ставок плати за радіочастоти для операторів мобільного зв’язку. Враховуючи також 7,5% збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, податкове навантаження за цими обов’язковими платежами загалом складає істотний відсоток від доходу оператора. При цьому ці платежі підлягають сплаті незалежно від наявності та розміру прибутку.

Крім того, мобільний зв'язок – це завжди великі інвестиції в сучасне дуже дороге обладнання, яке не виробляється в Україні та потребує постійного оновлення у зв’язку з майже щорічним оновленням або модернізацією технологій на ринку телекомунікацій. Оператори вимушені додатково сплачувати в бюджет великі суми митних платежів при імпорті телекомунікаційного обладнання, яке не виробляється в Україні.

Хочемо звернути увагу, що частоти для видів радіозв’язку, зазначених у п.254.4 ст.254 ПКУ використовуються не тільки операторами мобільного зв’язку. Низькі витрати за використання радіочастот для інших комерційних користувачів дозволяють їм нераціонально використовувати дуже цінний та обмежений ресурс. При цьому обов’язок внесення в бюджет справедливої плати за радіочастоти необґрунтовано переноситься з цілого ряду користувачів на декількох операторів мобільного зв’язку.

Отже, з метою запобігання дискримінації, ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом не повинні так суттєво відрізнятись для різних користувачів радіочастотного ресурсу України.

На нашу думку, встановлення ставок рентної плати, рівень яких в десятки раз відрізняється для різних користувачів, порушує ряд принципів податкового законодавства України, які визначені статтею 4 ПКУ, а саме:

- рівність усіх платників перед законом, недопущення будь яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків (пп.4.1.2 п.4.1 ст.4 ПКУ);

- соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків (пп.4.1.6 п.4.1 ст.4 ПКУ).

- нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податку (пп.4.1.8 п.4.1 ст.4 ПКУ).

З урахуванням викладеного та на підставі заявлених цілей та пріоритетів Податкової реформи пропонуємо:

1. не допустити погіршення умов розвитку ринку телекомунікацій внаслідок введення великої плати за користування радіочастотним ресурсом України для операторів стільникового зв’язку та не здійснювати щорічне збільшення ставок податків;
2. провестиперегляд розміру ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом для інших користувачів. Ставки рентної плати повинні бути рівними для усіх платників податків, які займаються комерційною діяльністю.

Щодо законопроектів, які передбачають заміну рентної плати за користування радіочастотним ресурсом на відповідну регулярну плату, з внесенням відповідних змін до ПКУ, зазначаємо наступне.

Запропонована проектами Законів №5019, №5021, №5052 заміна терміну «рентна плата» на схожий термін «регулярна плата», або «ліцензійна плата за користування радіочастотним ресурсом» на наш погляд, має своєю основною метою виведення відповідної плати, що передбачена Законом про радіочастотний ресурс України, з-під дії пунктів 9.1[[1]](#footnote-1) та 9.4[[2]](#footnote-2) статті 9 ПКУ*.*

Проекти Законів №5019, №5021, №5052 скасовують діючий та робочий механізм розрахунку плати за використання радіочастотного ресурсу, однак не встановлюють чіткого нового механізму розрахунку такої плати.

Відсутність конкретних положень про числове вираження сум, що підлягають сплаті, створює невизначеність для суб’єктів, що діють на ринку радіочастотного зв’язку, а також може викликати підвищення собівартості телекомунікаційних послуг, та буде створювати несприятливі умови діяльності у сфері комунікацій.

У разі виникнення будь-яких запитань щодо цього звернення просимо Вас визначити відповідальну особу, яка зможе звернутися за телефоном 490-5800 та за електронною адресою: oprokhorovych@chamber.ua до Олександра Прохоровича, менеджера Палати з питань стратегічного розвитку (оподаткування та митна політика).

**З глибокою повагою та найкращими побажаннями,**

**Президент Андрій Гундер**

1. *«9.1. До загальнодержавних податків належать: … 9.1.6. рентна плата;…».* [↑](#footnote-ref-1)
2. *«Установлення загальнодержавних податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється».* [↑](#footnote-ref-2)