**ОПИС МОДЕЛЬНОГО АПАРАТУ ТА ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ**

Доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (пункт 23 частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України).

Доходи є складовою більш широкої категорії – надходжень бюджету. Відповідно до пункту 37 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України надходження бюджету, крім доходів, включають повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів.

Бюджетне прогнозування доходів тісно пов’язане з прогнозними макроекономічними показниками економічного та соціального розвитку країни, податковою політикою, динамікою бази оподаткування, ефективністю податкового адміністрування.

Відповідно до принципу обґрунтованості, визначеному в Бюджетному кодексі України, бюджет формується на реалістичних макропоказниках та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил (пункт 5 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України).

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема показники номінального та реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, прибутку прибуткових підприємств, фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, експорту та імпорту товарів і послуг, а також інших показників, які застосовуються при складанні проекту бюджету, розробляються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

При цьому метою методик та правил є підвищення обґрунтованості прогнозних показників шляхом врахування низки чинників та факторів, що мають вплив на їх обсяг.

Прогнозування дохідної частини бюджету є важливим та необхідним етапом бюджетного процесу та займає одне з ключових місць при підготовці плану формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади.

**Податок на доходи фізичних осіб**

Прогнозний обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) розраховується із урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також виходячи із бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб[[1]](#footnote-1), передбачених нормами Податкового кодексу України.

При прогнозуванні використовуються економіко-математичні моделі з урахуванням останніх законодавчих змін.

Базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є:

* доходи у вигляді заробітної плати та грошового забезпечення;
* доходи у вигляді процентів;
* інші доходи.

Для прогнозування ПДФО із доходів у вигляді заробітної плати та грошового забезпечення використовуються:

* основні макроекономічні показники соціального розвитку країни: фонд оплати праці, середньомісячна заробітна плата, індекс споживчих цін;
* дані, що надаються Державною фіскальною службою України: сума допомоги з тимчасової непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страхування, сума винагород за договорами цивільно-правового характеру, дані щодо наданих податкових соціальних пільг, сума ПДФО, що підлягає поверненню платнику у зв'язку з нарахуванням податкової знижки.

Для прогнозування ПДФО із доходів у вигляді процентів використовуються дані щодо процентних витрат банків за коштами фізичних осіб, що надаються Національним банком України.

Основні фактори, які безпосередньо впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб:

* зростання витрат на оплату праці;
* підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу;
* зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій;
* зростання змішаних доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності;

Тимчасово з серпня 2014 року запроваджено загальнодержавний збір – військовий збір (1,5%), який діє до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, та справляється (нараховується) з однієї бази, яка застосовується для утримання ПДФО із доходів у вигляді заробітної плати та грошового забезпечення, доходів у вигляді процентів та інших доходів.

**Податок на прибуток підприємств**

Розрахунок прогнозу податку на прибуток підприємств (ПнП) здійснюється з урахуванням законодавчо встановлених термінів нарахування та сплати податку на прибуток на підставі фактично задекларованої суми податку на прибуток за 9 місяців звітного року скорегованої на прогнозний ріст прибутку прибуткових підприємств та розрахункової очікуваної суми декларування та сплати податку на прибуток за останній звітний період поточного року.

Ставка оподаткування податку на прибуток підприємств[[2]](#footnote-2) визначена нормами Податкового кодексу України.

Основою інформаційного забезпечення для розрахунку прогнозу податку на прибуток підприємств є:

* макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України: прибуток прибуткових підприємств;
* щоквартальні показники податкової звітності Державної фіскальної служби України (дані зведеної декларації з податку на прибуток за звітні періоди);
* показники результативності адміністрування податку на прибуток (сума переплат, сума податкового боргу, контрольно-перевірочна робота) згідно з щомісячною інформацією Державної фіскальної служби України;
* динаміка надходжень податку на прибуток у попередніх періодах (використовується щомісячна звітність Державної казначейської служби України);
* динаміка фінансового результату підприємств до оподаткування, прибуток прибуткових підприємств у попередніх періодах та інші статистичні показники Державної служби статистики України.

У разі внесення змін до законодавства враховується, за окремим розрахунком, позитивний чи негативний вплив таких змін на надходження податку на прибуток підприємств у прогнозному періоді.

**Податок на додану вартість**

Модель прогнозу надходжень податку на додану вартість (ПДВ) базується на визначенні розрахункової бази оподаткування ПДВ за показниками соціально-економічного розвитку і реальною ставкою оподаткування, яка відображає фактичний рівень оподаткування, що склався щодо відповідної бази та, зокрема, враховує вплив на надходження ПДВ динаміки податкового боргу та переплат.

Прогнозування ПДВ складається з трьох основних блоків: розрахунку обсягу надходжень ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг); розрахунку обсягу бюджетного відшкодування ПДВ і розрахунку обсягу надходжень ПДВ з ввезених на територію України товарів.

Особливість моделі полягає в урахуванні у розрахунку прогнозу ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування, впливу динаміки і змін кон’юнктури внутрішнього попиту (кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, роздрібного товарообороту підприємств, валового нагромадження основного капіталу та змін кон’юнктури валової доданої вартості за видами економічної діяльності) на надходження податку, а також впливу динаміки експорту товарів та середньорічного обмінного курсу гривні до долара США на бюджетне відшкодування податку.

У розрахунку прогнозу податку на додану вартість із ввезених в Україну товарів враховується динаміка імпорту товарів з урахуванням зміни обсягів пільг, а також прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара США.

Основою інформаційного забезпечення прогнозних розрахунків податку є макроекономічні показники, а також інформація Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного банку України, Державної служби статистики України, Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України.

**Акцизний податок**

Прогнозні надходження акцизного податку розраховуються окремо з вироблених в Україні товарів та ввезених на територію України товарів у розрізі груп підакцизних товарів, на які Податковим кодексом України встановлено ставки акцизного податку. Зокрема, до підакцизних товарів належать:

* спирт етиловий, алкогольні напої, пиво;
* тютюнові вироби;
* пальне;
* транспортні засоби;
* електрична енергія.

Розрахунок прогнозу надходжень акцизного податку здійснюється на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України.

При визначенні прогнозних надходжень акцизного податку застосовується курс гривні до євро, оскільки ставки акцизного податку на пальне та транспортні засоби визначені у євро.

Прогнозні надходження акцизного податку розраховуються виходячи з прогнозних обсягів реалізації підакцизних товарів, з врахуванням обсягів виробництва, експорту та імпорту таких товарів.

Прогнозні обсяги виробництва, експорту та імпорту підакцизних товарів визначаються Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, галузевими асоціаціями «Укртютюн» та «Укрводка», а також іншими відомствами.

При прогнозуванні надходжень акцизного податку окремі показники визначаються на підставі фактичних даних Державної служби статистики України, Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України, Національного банку України.

Для визначення прогнозних надходжень акцизного податку до прогнозних обсягів реалізації підакцизних товарів застосовуються ставки акцизного податку, визначені Податковим кодексом України[[3]](#footnote-3).

**Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів**

Прогнозний обсяг рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (далі – рентна плата за ліс) розраховується з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, ставок оподаткування рентної плати за ліс (*установлюються у гривнях за 1 щільний кубічний метр лісової породи*), передбачених нормами Податкового кодексу України[[4]](#footnote-4).

Базою оподаткування рентною платою за ліс є обсяги заготовленої деревини лісових порід.

Основні фактори, які безпосередньо впливають на надходження рентної плати за ліс:

* макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України: індекс цін виробників промислової продукції;
* дані щодо фактичних та прогнозних обсягів заготовленої деревини, що надаються Міністерством оборони України та Державним агентством лісових ресурсів України;
* динаміка надходжень рентної плати за ліс у попередніх періодах (використовується звітність Державної казначейської служби України).

**Рентна плата за спеціальне використання води**

Прогнозний обсяг рентної плати за спеціальне використання води (далі – рентна плата за воду) розраховується з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, ставок оподаткування рентної плати за воду (*установлюються у гривнях за 1000 кубічних метрів використаної води*), передбачених нормами Податкового кодексу України[[5]](#footnote-5) .

Базою оподаткування рентної плати за воду є обсяги використаної води шляхом забору води з водних об’єктів та обсяги використаної води для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Основні фактори, які безпосередньо впливають на надходження рентної плати за воду:

* макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України: індекс цін виробників промислової продукції;
* дані щодо очікуваних надходжень у поточному році сум рентної плати за воду, що надаються Державною фіскальною службою України;
* динаміка надходжень рентної плати за воду у попередніх періодах (використовується звітність Державної казначейської служби України).

**Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин (крім видобування нафти, природного газу та газового конденсату)**

Прогнозний обсяг надходжень рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (крім видобування нафти, природного газу та газового конденсату) (далі – рентна плата) розраховується з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України; ставок оподаткування рентної плати *(установлюються у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини))*, передбачених нормами Податкового кодексу України[[6]](#footnote-6).

Базою оподаткування рентної плати є вартість обсягів видобутих корисних копалин (мінеральної сировини).

Основні фактори, які безпосередньо впливають на надходження рентної плати:

* макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України: індекс цін виробників промислової продукції;
* дані щодо фактичних обсягів видобутку (погашення) корисних копалин, що надаються Державною службою геології та надр України і обсягів видобутку залізної руди для забезпечення та використання підземного простору, що надаються Державною службою України з питань праці;
* динаміка надходжень рентної плати у попередніх періодах (використовується звітність Державної казначейської служби України).

**Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату**

Прогнозний обсяг надходжень рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату (далі – рентна плата за видобування вуглеводнів) розраховується з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також виходячи із прогнозних обсягів видобутку вуглеводневої сировини (природного газу, нафти та газового конденсату); ставок оподаткування рентної плати за видобування вуглеводнів *(залежно від глибини видобутку)*, передбачених нормами Податкового кодексу України[[7]](#footnote-7); середньорічної ціни за природний газ *(за 1 тис. м3)*, видобутий на території України для забезпечення побутових споживачів та виробників теплової енергії; середньорічної митної вартості імпортованого природного газу *(за 1 тис. м3)*; середньорічної ціни одного бареля нафти Urals, яка розраховується шляхом множення прогнозної середньорічної ціни на нафту марки Brent та середнього коефіцієнта співвідношення ціни нафти марки Urals до Brent; коефіцієнта місткості барелів в 1 тонні нафти *(7,28)*; прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара США.

Базою оподаткування рентної плати за видобування вуглеводнів є вартість обсягів видобутих корисних копалин (природний газ, нафта та газовий конденсат).

Основні фактори, які безпосередньо впливають на надходження рентної плати за видобування вуглеводнів:

* макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України: середньорічна ціна на нафту марки Brent, дол. США за барель, середньорічна ціна на імпортований природний газ, дол. США за 1 тис. м3, обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому за період;
* дані щодо очікуваних поточного року та прогнозних обсягів видобутку нафти, природного газу та газового конденсату, що надаються Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, НАК «Нафтогаз України»,   
  ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта»;
* динаміка надходжень рентної плати за видобування вуглеводнів у попередніх періодах (використовується звітність Державної казначейської служби України);
* показники результативності адміністрування рентної плати за видобування вуглеводнів (нарахування податкових зобов’язань за відповідний період, обсяги видобутку вуглеводної сировини, сума переплат, сума податкового боргу, діючі розстрочки (відстрочки)), за інформацією Державної фіскальної служби України.

**Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України**

Прогнозний обсяг надходжень рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі – рентна плата за радіочастоти) розраховується з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України; ставок оподаткування рентної плати за радіочастоти *(залежно від виду радіозв’язку та діапазону радіочастот)*, передбачених нормами Податкового кодексу України[[8]](#footnote-8).

Об’єктом оподаткування рентною платою за радіочастоти є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.

Основні фактори, які безпосередньо впливають на надходження рентної плати:

* макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України: індекс споживчих цін;
* дані щодо очікуваних середньомісячних надходжень у поточному році сум рентної плати за радіочастоти, що надаються Державною фіскальною службою України;
* динаміка надходжень рентної плати за радіочастоти у попередніх періодах (використовується звітність Державної казначейської служби України).

**Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України**

Прогнозний обсяг надходжень рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України (далі – рентна плата за транспортування нафти та аміаку) розраховується з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України; ставок оподаткування рентної плати за транспортування нафти та аміаку, передбачених нормами Податкового кодексу України[[9]](#footnote-9).

Базою оподаткування рентної плати за транспортування нафти та аміаку є: для нафти та нафтопродуктів – фактичні обсяги, що транспортуються територією України; для аміаку – сума добутків відстаней відповідних маршрутів його транспортування на обсяги аміаку, транспортованого (переміщеного) кожним маршрутом транспортування.

Основні фактори, які безпосередньо впливають на надходження рентної плати за транспортування нафти та аміаку:

* макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України: обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому за період;
* дані щодо фактичних, очікуваних у поточному році та прогнозних обсягів транспортування нафти магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, що надаються ПАТ «Укртранснафта», та дані фактичних, очікуваних у поточному році та прогнозних обсягів транзитного транспортування аміаку трубопроводами на території України, що надаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;
* динаміка надходжень рентної плати за транспортування нафти та аміаку у попередніх періодах (використовується звітність Державної казначейської служби України).

**Податки на міжнародну торгівлю (ввізне та вивізне мито)**

Розрахунок прогнозних надходжень податків на міжнародну торгівлю (ввізне та вивізне мито) здійснюється на підставі макроекономічних показників та середньозважених ставок ввізного мита, які надаються Мінекономрозвитку.

Основні фактори, які безпосередньо впливають на надходження ввізного мита:

* прогнозний обсяг імпорту товарів та послуг;
* структура імпорту товарів та послуг;
* прогнозний середньорічний обмінний курс гривні до долара США;
* середньозважені ставки ввізного мита.

Розрахунок прогнозних надходжень ввізного мита здійснюється на основі прогнозного оподатковуваного імпорту товарів з урахуванням прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара США, а також середньозважених ставок ввізного мита.

Основні фактори, які безпосередньо впливають на надходження вивізного мита:

* прогнозний обсяг експорту товарів та послуг;
* структура експорту товарів та послуг;
* прогнозний середньорічний обмінний курс гривні до долара США;
* ставки вивізного мита[[10]](#footnote-10).

Розрахунок прогнозних надходжень вивізного мита здійснюється виходячи з обсягів експорту в розрізі груп товарів з урахуванням прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара США, а також ставок вивізного мита.

**Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати**

Прогнозний показник плати за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати розраховується за окремими видами господарської діяльності, визначеними Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», та залежить від кількості виданих ліцензій та сертифікатів на окремі види діяльності.

При прогнозуванні надходжень до бюджету плати за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати використовуються дані, які надаються відповідними органами ліцензування, щодо фактичних за попередні бюджетні періоди, очікуваних у поточному році та прогнозних показників кількості ліцензій на певні види господарської діяльності та сертифікатів і плати за видачу таких ліцензій та сертифікатів.

Прогнозні показники надходжень плати за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати розраховуються з урахуванням:

* динаміки кількості виданих, скасованих та діючих ліцензій на певні види господарської діяльності та сертифікатів;
* розміру плати за видачу ліцензій на окремі види господарської діяльності та сертифікати[[11]](#footnote-11);
* сплачених сум до бюджету плати за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати.

**Підходи до прогнозування з інших джерел доходів**

При прогнозуванні окремих джерел дохідної частини враховуються прогнозні показники, які надаються міністерствами та відомствами, які є відповідальними органами, зокрема за найбільшими джерелами:

* прогнозний показник коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України», надається Національним банком України на підставі розрахунку частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до бюджету;
* частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету; дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, розраховуються виходячи з інформації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо прогнозних показників фінансових планів державних підприємств та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України;
* прогнозні показники власних надходжень бюджетних установ Міністерство фінансів України отримує від головних розпорядників бюджетних коштів.

Також окремі джерела доходів прогнозуються за динамікою їх фактичних надходжень протягом минулих та поточного років з урахуваннямосновних макропоказників економічного і соціального розвитку України.До таких доходів, зокрема, належать:

* плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету;
* штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг;
* пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства;
* адміністративні штрафи та інші санкції;
* відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України;
* кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
* плата за надання інших адміністративних послуг;
* суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації;
* надходження коштів з рахунків виборчих фондів;
* суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки;
* адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
* державне мито;
* кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду;
* надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організації та установ, щодо яких минув строк позовної давності;
* надходження від продажу нематеріальних активів;
* податки та збори, не віднесені до інших категорій;
* інші надходження.

1. Ставки оподаткування ПДФО визначенні статтею 167 Податкового кодексу України. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ставки податку на прибуток підприємств визначені статтею 136 Податкового кодексу України. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ставки акцизного податку визначено відповідно до статті 215 розділу VI «Акцизний податок» та   
   підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів визначено відповідно до пункту 256.3   
   статті 256 розділу ІХ «Рентна плата» Податкового кодексу України. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води визначено відповідно до пункту 255.5 статті 255   
   розділу ІХ «Рентна плата» Податкового кодексу України. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ставки рентної плати визначені пунктом 252.20 статті 252 Податкового кодексу України. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ставки оподаткування визначені підпунктом 252.20 статті 252 Податкового кодексу України. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ставки рентної плати визначені пунктом 254.4 статті 254 Податкового кодексу України. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ставки рентної плати визначені пунктом 2561.3 статті 2561 Податкового кодексу України. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ставки вивізного (експортного) мита встановлюються актами законодавства України, зокрема: Законами України від 10.09.99 № 1033-XIV «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур», від 07.05.96 № 180/96-ВР «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину», від 24.10.02 № 216-IV «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів», від 13.12.06 № 441-V «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням». [↑](#footnote-ref-10)
11. Розмір плати за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати визначені Законами України   
    від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності, від 19.12.1995 № 481/95 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирт етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», від 01.06.2000 № 1770-III «Про радіочастотний ресурс України» та від 18.11.2003 № 1280-IV «Про телекомунікації». [↑](#footnote-ref-11)