|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa projektu**Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw**Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące**Ministerstwo Finansów**Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu** Jan Sarnowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów **Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu**Maria Rutka, Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów; tel. 22-694-39-46; sekretariat.pa@mf.gov.pl | **Data sporządzenia01.06.2021****Źródło:** Prawo UE**Nr w wykazie prac** **UC 83** |
| **OCENA SKUTKÓW REGULACJI** |
| 1. **Jaki problem jest rozwiązywany?**
 |
| Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przewiduje implementację postanowień :1. dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii – termin wdrożenia do 30 czerwca 2022 r.
2. dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie), tzw. „dyrektywy horyzontalnej”. Dyrektywa ta zastąpi obowiązującą obecnie dyrektywę Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2018 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającą dyrektywę 92/12/EWG. Głównym celem dyrektywy horyzontalnej jest umożliwienie swobodnego przepływu wyrobów akcyzowych, a jednocześnie zagwarantowanie prawidłowego poboru podatku akcyzowego przez państwa członkowskie. Zmiany w ustawie obejmą szereg regulacji dotyczących m.in. definicji słownikowych, przedmiotu opodatkowania, podatników akcyzy, ubytków wyrobów akcyzowych, zwolnień od akcyzy, obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i poza tą procedurą oraz kwestii związanych ze stosowaniem Systemu EMCS. Termin wdrożenia do 31 grudnia 2021 r.
3. dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Termin wdrożenia do 31 grudnia 2021 r.
 |
| 1. **Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt**
 |
| Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii będzie polegała na wprowadzeniu zwolnienia od akcyzy dla wyrobów akcyzowych wykorzystywanych przez siły zbrojne państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie, na terytorium, którego podatek akcyzowy jest wymagalny, do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Implementacja postanowień dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) będzie w szczególności polegała na:1. wprowadzeniu elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) poprzez objęcie tych przemieszczeń kontrolą przemieszczania w ramach Systemu EMCS, z czym wiąże się m.in.: określenie zasad regulujących tę procedurę przemieszczania, rejestracji i obowiązków podmiotów biorących udział w tej procedurze, zasad stosowania elektronicznego uproszczonego dokumentu towarzyszącego oraz zabezpieczenia akcyzowego związanego z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych na podstawie tego dokumentu, wprowadzenie nowych definicji odnoszących się do podmiotów uprawnionych do wysyłania i odbierania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w obrocie wewnątrzunijnym,
2. wprowadzeniu regulacji mających na celu harmonizację procedur akcyzowych i celnych, w związku z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego, tj. m.in. wskazaniu możliwości objęcia wyrobów akcyzowych procedurą tranzytu zewnętrznego po zakończeniu procedury wywozu do chwili wyprowadzenia wyrobów z terytorium Unii Europejskiej i określeniu wspólnego wykazu dowodów alternatywnych potwierdzających wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium UE,
3. wprowadzeniu regulacji mających na celu zapewnienie spójności pomiędzy elektronicznym dokumentem administracyjnym (e-AD) a zgłoszeniem celnym przywozowym lub wywozowym polegających na nałożeniu na podmiot, który składa zgłoszenie celne:

– przywozowe (zgłaszającego) obowiązku przekazywania właściwym organom państwa członkowskiego przywozu numeru akcyzowego zarejestrowanego podmiotu wysyłającego i podmiotu odbierającego oraz dowodu, że przywożone wyroby są przeznaczone do wysyłki z terytorium państwa członkowskiego przywozu na terytorium innego państwa członkowskiego, – wywozowe (zgłaszającego), obowiązku przekazywania właściwym organom państwa członkowskiego wywozu niepowtarzalnego administracyjnego numeru ewidencyjnego (ARC),1. wprowadzeniu zmian w zakresie, spoczywającego na osobie towarzyszącej wyrobom akcyzowym, obowiązku przedstawienia właściwym organom niepowtarzalnego administracyjnego numeru ewidencyjnego (ARC) - numer ten będzie mógł być przedstawiony w dowolnej formie, a nie tylko na wydruku e-AD,
2. wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych w obrocie wewnątrzunijnym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
3. uelastycznieniu dotychczasowych regulacji dotyczących nabywania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji w innym państwie członkowskim przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (tzw. sprzedaż na odległość). Zobowiązanym do zapłaty podatku akcyzowego w państwie członkowskim przeznaczenia będzie wysyłający wyroby akcyzowe, przedstawiciel podatkowy wyznaczony przez wysyłającego albo odbiorca wyrobów akcyzowych, w przypadku niespełnienia określonych warunków przez wysyłającego lub przedstawiciela podatkowego,
4. rozszerzeniu katalogu podmiotów zobowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego o „wysyłającego/sprzedawcę” przy tzw. sprzedaży na odległość, jeżeli wysyłający/sprzedawca nie wyznaczy przedstawiciela podatkowego,
5. wprowadzeniu obligatoryjnego zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów energetycznych rurociągiem stałym, przy jednoczesnej możliwości odstąpienia od zwolnienia z zabezpieczenia gdy jest to uzasadnione. Dotychczasowa możliwość zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego stosowana w przypadku przemieszczania rurociągiem ropopochodnych wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi prowadzonymi przez ten sam podmiot na terytorium kraju, przekształci się w obowiązek zwolnienia takich podmiotów z zabezpieczenia akcyzowego, przy jednoczesnym rozszerzeniu zwolnienia także na przemieszczenia wewnątrzwspólnotowe, w tym do podmiotów innych niż podmioty prowadzące skład podatkowy, do których także dokonuje się przemieszczeń rurociągiem,
6. wprowadzeniu regulacji umożliwiających, w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego występujących jednocześnie w charakterze uprawnionego wysyłającego oraz podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcy występujących jednocześnie w charakterze uprawnionego odbierającego, posiadanie jednego, wspólnego, zabezpieczenia akcyzowego generalnego albo ryczałtowego gwarantującego płatność akcyzy lub opłaty paliwowej należnych od zobowiązań podatkowych, które powstały lub mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością tego podmiotu, na podstawie wszystkich posiadanych przez niego zezwoleń akcyzowych oraz potwierdzeń z dokonanych rejestracji.
7. dostosowaniu instytucji zwrotu podatku akcyzowego w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, do nowych zasad wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji oraz w konsekwencji określenie nowego katalogu dokumentów dołączanych do wniosku o zwrot akcyzy,
8. wprowadzeniu obowiązku przechowywania przez wysyłającego dokumentu zastępującego e-AD oraz przechowywania przez uprawnionego wysyłającego dokumentu zastępującego e-SAD, analogicznie do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania ewidencji, innych dokumentacji, faktur, wydruków e-DD oraz dokumentów zastępujących e-DD,
9. wprowadzeniu regulacji polegającej na umożliwieniu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego nałożenia kary pieniężnej na podmiot, który dokonał importu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, a obowiązek podatkowy nie powstał z powodu wygaśnięcia długu celnego

Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, dalej „dyrektywa alkoholowa”, obejmuje:1. wdrożenie przepisów o charakterze obligatoryjnym:

- dostosowanie przepisów akcyzowych dotyczących pomiaru w stopniach Plato w piwie tak, aby składniki piwa, które zostały dodane po fermentacji, były również brane pod uwagę do celów pomiaru w stopniach Plato;- aktualizacja kodów CN wina musującego i innych musujących napojów fermentowanych;- wprowadzenie systemu certyfikowania małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych;- doprecyzowanie warunków zwolnienia z akcyzy częściowo skażonego alkoholu etylowego zużywanego do produkcji lekarstw;1. wdrożenie przepisów o charakterze fakultatywnym dotyczących preferencji podatkowych dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych.
 |
| 1. **Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?**
 |
| Państwa członkowskie są zobowiązane do implementacji postanowień dyrektywy:* Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii do dnia 30 czerwca 2022 r.
* Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) do dnia 31 grudnia 2021 r.

– Rady (UE) 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych do dnia 31 grudnia 2021 r. |
| 1. **Podmioty, na które oddziałuje projekt**
 |
| Grupa | Wielkość | Źródło danych  | Oddziaływanie |
| Podmioty dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą w odniesieniu do piwa dosładzanego i smakowego | b.d. |  | Podmioty zapłacą wyższą akcyzę.Budżet państwa zostanie zasilony o dodatkowe wpływy. |
| Producenci, importerzy i nabywcy wewnątrzwspólnotowi win musujących i musujących napojów fermentowanych | b.d. |  | Aktualizacja kodów CN ma charakter techniczny oraz uszczelniający system podatkowy. |
| Beneficjenci zwolnienia od akcyzy w zakresie alkoholu całkowicie i częściowo skażonego oraz alkoholu etylowego używanego do produkcji leków | b.d. |  | Podmioty są beneficjentami zwolnienia od akcyzy – oddziaływanie bezpośrednie. |
| Niezależni, mali producenci wyrobów alkoholowych | b.d. |  | 1) ułatwienia dla producentów w uznawaniu ich statusu jako niezależnych, małych producentów.2) wprowadzenie preferencji podatkowych. |
| Siły zbrojne państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie, na terytorium, którego podatek akcyzowy jest wymagalny  | b.d. | brak | Bezpośrednie - beneficjenci zwolnienia od akcyzy |
| Urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe i izby administracji skarbowej | 16 izb administracji skarbowej i 44 urzędy skarbowe właściwe dla podatku akcyzowego i 16 urzędów celno-skarbowych | Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy (Dz. U. poz. 371).Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej | Bezpośrednie - konieczność zapewnienia obsługi administracyjnej związanej ze stosowaniem zwolnienia od akcyzy - objęcie Systemem EMCS PL2 przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) ułatwi organom podatkowym monitorowanie tych dostaw. |
| Podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami akcyzowymi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy | 1) podmioty prowadzące składy podatkowe - 6922) zarejestrowani odbiorcy - 7193) zarejestrowani wysyłający – 1174) jednorazowi zarejestrowani odbiorcy - 1  | Dane uzyskane z izb administracji skarbowej Stan na 30.06. 2020 r | Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym mające na celu implementację postanowień dyrektywy Rady (UE) 2020/262 (np. przewidujące wspólne przepisy dotyczące ubytków wyrobów akcyzowych) - ułatwienie podatnikom prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. |
| Podmioty dokonujące obrotu wyrobami akcyzowymi poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy | 1) podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności jako przedstawiciel podatkowy - 362) pozostałe podmioty - brak danych; ilość trudna do oszacowania  |  | Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym mające na celu implementację postanowień dyrektywy Rady (UE) 2020/262 – wprowadzenie nowych obowiązków związanych z wysyłaniem i odbieraniem w Systemie EMCS wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem Systemu EMCS. Cel: wyeliminowanie dokumentacji papierowej i w efekcie znaczne usprawnienie obrotu tymi wyrobami.  |
| 1. **Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji**
 |
| Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy jednocześnie z przekazaniem do uzgodnień międzyresortowych został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (www.rcl.gov.pl).Projekt ustawy został skierowany do zaopiniowania przez: Komisję Krajową NSZZ ,,Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Federację Przedsiębiorców Polskich, Business Centre Club – Związek Pracodawców, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederację „Lewiatan”, Radę Dialogu Społecznego.Projekt będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w czerwcu 2021 r. Planowanyczas trwania uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych to 14 dni. |
| 1. **Wpływ na sektor finansów publicznych**
 |
| (ceny stałe z …… r.) | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | *Łącznie (0-10)* |
| **Dochody ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania  | Skutkiem budżetowym wprowadzonych zmian będą koszty dostosowania systemu EMCS PL2 do nowych regulacji. Wydatki na przeprowadzenie ww. dostosowania będą finansowane w ramach limitu wydatków przewidzianego corocznie w ustawie budżetowej w części 19 budżetu państwa: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, bez konieczności wyasygnowania dodatkowych środków ponad limit dysponenta.Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w postaci zmniejszenia dochodów bądź zwiększenia wydatków. Zadanie realizowane w ramach SZPROT nie zwiększy wydatków po stronie organów Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany na potrzeby Systemu EMCS PL2 dokonywane przez SZPROT/PDR nie zwiększą wydatków po stronie właściwych dla nich i Krajowej Administracji Skarbowej organów, i zostanie wykonane w ramach limitu środków w części właściwej dla IAS Kraków w ramach umowy nr 1201-ILL-5.023.198.2018 na modernizację, rozbudowę i rozwój Systemów SEAP i SZPROT dla potrzeb współpracy z komponentami realizowanymi w ramach Programu PUESC. |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń | Objęcie Systemem EMCS przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji, w związku z implementacją dyrektywy Rady (UE) 2020/262, będzie się wiązało z koniecznością dostosowania do nowych regulacji Systemu EMCS. Przedmiotowe zmiany w Systemie muszą zostać poddane wycenie przez wykonawcę, a na aktualnym etapie prac wykonanie wyceny przez wykonawcę nie jest możliwe, gdyż do tej pory nie zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej dotyczące wdrażanej dyrektywy i poza tym Komisja Europejska nie zatwierdziła specyfikacji na podstawie, której miały by zostać wykonane zmiany w Systemie. Zmiany w zakresie procedury związanej z wewnątrzunijnym przemieszczaniem wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji polegają m.in. na wprowadzeniu nowych kategorii podmiotów biorących udział w tej procedurze, tj. uprawnionego wysyłającego i uprawnionego odbiorcy. Aby dokonywać wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji z zastosowaniem Systemu EMCS, podmioty te muszą być zarejestrowane w centralnych i krajowych rejestrach podmiotów gospodarczych. Spełnienie tego obowiązku będzie wiązało się z koniecznością dostosowania w tym zakresie krajowego systemu SZPROT.Planowana data stosowania przekształconej dyrektywy (od dnia 13 lutego 2023 r.) umożliwi jednak uwzględnienie nowych kategorii podmiotów w ramach procesów objętych umową na modernizację, rozbudowę i rozwój systemów SEAP i SZPROT w ramach programu PUESC. Zgodnie z dyrektywą Rady (UE) 2020/262 państwa członkowskie obowiązane są do implementacji postanowień tej dyrektywy do dnia 31 grudnia 2021 r., jednakże przepisy dyrektywy, m.in. dotyczące przemieszczeń wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem Systemu EMCS będą stosowane od dnia 13 lutego 2023 r. Dodatkowo, do 31 grudnia 2023 r. odbiór przemieszczanych wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji będzie mógł być realizowany na podstawie procedur i dokumentów określonych w dyrektywie Rady 2008/118/WE. Jednocześnie wejście w życie zaimplementowanych rozwiązań, z uwagi na zmniejszenie obciążeń administracyjnych i wprowadzenie narzędzi przeciwdziałających oszustwom podatkowym, powinno przynieść pozytywne skutki finansowe zarówno dla budżetu państwa, jak i dla przedsiębiorców. |
| 1. **Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe**
 |
| Skutki |
| Czas w latach od wejścia w życie zmian | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | *Łącznie (0-10)* |
| W ujęciu pieniężnym(w mln zł, ceny stałe z …… r.) | duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |
| sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |  |  |  |  |  |  |  |
| rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |
| (dodaj/usuń) |  |  |  |  |  |  |  |
| W ujęciu niepieniężnym | duże przedsiębiorstwa | Zmiany ustawy związane z implementacją dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 nie będą oddziaływały na duże przedsiębiorstwa.Przewiduje się, że zaproponowane zmiany związane z implementacją dyrektywy Rady (UE) 2020/262 przyniosą pozytywne skutki gospodarcze, przede wszystkim ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej na rynku unijnym, zapewniając uproszczone i bardziej przejrzyste procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak również w przywozie z państw trzecich i wywozie do państw trzecich. Dodatkowo, objęcie Systemem EMCS przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji (które obecnie odbywają się na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w formie papierowej) przyspieszy zwrot akcyzy oraz usprawni dokonywanie tych przemieszczeń. Pozytywnym skutkiem dla przedsiębiorców będzie również zniesienie wymogu składania zabezpieczenia akcyzowego dla przemieszczeń wyrobów energetycznych stałym rurociągiem.Przewiduje się, że implementacja przepisów dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 przyniesie, co do zasady, pozytywne skutki gospodarcze. Przepisy przewidują preferencje podatkowe dla podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą w odniesieniu do piwa o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 3,5% obj. Również w przypadku alkoholu częściowo skażonego używanego do produkcji leków przepisy zostaną doprecyzowane. W przypadku piwa dosładzanego i smakowego podmioty będą musiały zapłacić nieznacznie wyższą akcyzę. |
| sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw | Zmiany ustawy związane z implementacją dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 nie będą oddziaływały na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.Przewiduje się, że zaproponowane zmiany związane z implementacją dyrektywy Rady (UE) 2020/262 przyniosą pozytywne skutki gospodarcze, przede wszystkim ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej na rynku unijnym, zapewniając uproszczone i bardziej przejrzyste procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak również w przywozie z państw trzecich i wywozie do państw trzecich. Dodatkowo, objęcie Systemem EMCS przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji przyspieszy zwrot akcyzy oraz usprawni dokonywanie tych przemieszczeń.Przewiduje się, że implementacja przepisów dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 przyniesie pozytywne skutki gospodarcze. Przepisy przewidują preferencje podatkowe oraz ułatwienia dla małych i niezależnych producentów napojów alkoholowych w uznawaniu ich statusu jako niezależnych, małych producentów. |
| rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe  | Zmiany ustawy związane z implementacją:– dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 nie będą oddziaływały na gospodarstwa domowe. – dyrektywy Rady (UE) 2020/262 nie będą miały wpływu na rodziny, obywateli i gospodarstwa domowe.– dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 mogą mieć wpływ na osoby fizyczne produkujące na własne potrzeby napoje alkoholowe. |
| (dodaj/usuń) |  |
| Niemierzalne | (dodaj/usuń) |  |
| (dodaj/usuń) |  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń  |  |
| 1. **Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu**
 |
| [ ]  nie dotyczy |
| Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). | [ ]  tak[x]  nie[ ]  nie dotyczy |
| [x]  zmniejszenie liczby dokumentów [ ]  zmniejszenie liczby procedur[x]  skrócenie czasu na załatwienie sprawy[ ]  inne: … | [x]  zwiększenie liczby dokumentów[x]  zwiększenie liczby procedur[x]  wydłużenie czasu na załatwienie sprawy[ ]  inne: … |
| Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.  | [x]  tak[ ]  nie[ ]  nie dotyczy |
| Komentarz: Nałożenie na nową instytucję tj. podmiot zagraniczny obowiązku składania deklaracji uproszczonej lub kwartalnej uproszczonej w państwie członkowskim odbioru wpłynie na zwiększenie liczby dokumentów i procedur oraz wydłuży czas na załatwienie sprawy przez ten podmiot. |
| 1. **Wpływ na rynek pracy**
 |
| Zakres projektowanej nowelizacji nie wpłynie na rynek pracy. |
| 1. **Wpływ na pozostałe obszary**
 |
| [ ]  środowisko naturalne[ ]  sytuacja i rozwój regionalny[ ]  inne: … | [ ]  demografia[ ]  mienie państwowe | [ ]  informatyzacja[ ]  zdrowie |
| Omówienie wpływu |  |
| 1. **Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego**
 |
| Zasadniczym terminem wejścia przepisów projektowanej jest 13 luty 2023 r., z wyjątkiem zmian w zakresie:1. implementacji dyrektywy Rady (UE) 2019/2235, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.
2. implementacji dyrektywy Rady (UE) 2020/1151, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdzie również w życie drobna zmiana dostosowawcza dokonująca odpowiedniej zmiany definicji terytorium państwa członkowskiego, w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.  |
| 1. **W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?**
 |
| Nie przewiduje się ewaluowania efektów wdrożenia projektu ustawy czy zastosowania mierników w tym celu. |
| 1. **Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)**
 |
|  |

#