**UZASADNIENIE**

Krajowa Administracja Skarbowa, zwana dalej „KAS” powstała na mocy ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) i połączyła najlepsze doświadczenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Jej utworzenie było odpowiedzią na oczekiwania podatników oraz na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Zadaniem nowoczesnej administracji skarbowej jest zapewnienie skutecznego poboru należności podatkowych i celnych, ale też ochronę uczciwego biznesu.

Priorytetem KAS jest skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi. Kluczowe jest dalsze ograniczanie szarej strefy i tzw. karuzel podatkowych, zmniejszanie luki VAT oraz eliminowanie z rynku towarów nielegalnych.

Sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed KAS, związanym przede wszystkim
z dalszym konsekwentnym dbaniem o szczelność systemu poboru podatków, wymaga nieustannego podnoszenia efektywności działania KAS poprzez jej unowocześnianie (modernizowanie), z czym wiąże się poniesienie niezbędnych kosztów i nakładów inwestycyjnych w dwóch kluczowych obszarach: zasobów ludzkich (wynagrodzenia
i uposażenia) oraz majątku (rozszerzenie bazy nieruchomości, zakupy pojazdów i sprzętu do kontroli celno-skarbowej, doposażenie przejść granicznych). Stąd też wychodząc na przeciw ww. potrzebom został opracowany *projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”*, którego założenia, zgodnie z § 1 projektu uchwały zostały szczegółowo opisane w załączniku.

W przedmiotowym załączniku do projektu uchwały m.in. ujęto szczegółowy zakres *Programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”,* zwanego dalej „Programem” oraz etapy jego realizacji (w odpowiednim ujęciu analitycznym i podziale czasowym na lata 2020-2022) obejmujący realizację przedsięwzięć modernizacyjnych w następujących obszarach:

1. motywacyjności oraz konkurencyjności systemu wynagrodzeń i uposażeń
w jednostkach organizacyjnych KAS oraz trwałego zasilenia systemu środkami przeznaczonymi na finansowanie dodatków (kontrolerskich, zadaniowych, specjalnych
i innych) związanych z wykonywaniem zadań wymagających szczególnego zaangażowania i kwalifikacji zawodowych pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Łącznie – modernizacja systemu wynagrodzeń i uposażeń w KAS w latach 2020-2022 wyniesie według przyjętych założeń **880.000 tys. zł;**

1. zakupów pojazdów, urządzeń, sprzętu, uzbrojenia, środków przymusu bezpośredniego, oprogramowania komputerowego oraz innych elementów wyposażenia mających na celu wsparcie kontroli celno-skarbowej, a także szkoleń specjalistycznych w tym zakresie – obejmujących głównie wymianę (budowę lub zakup) stacjonarnych skanerów rtg na przejściach granicznych, zakup środków transportu, urządzeń i sprzętu do: kontroli
i łączności, laboratoryjnego, techniki specjalnej, w szczególności:

a) wymianę (budowę lub zakup) stacjonarnych skanerów rtg na przejściach granicznych,

b) zakup i wymianę sprzętu transportowego,

c) zakup urządzeń oraz sprzętu do kontroli i łączności,

d) zakup urządzeń i sprzętu laboratoryjnego,

e) zakup sprzętu techniki specjalnej,

f) zakup uzbrojenia i środków przymusu bezpośredniego oraz sprzętu
i oprogramowania służącego wsparciu kontroli celno-skarbowej,

g) zakup szkoleń specjalistycznych.

Łącznie – zakupy pojazdów, urządzeń, sprzętu, uzbrojenia, środków przymusu bezpośredniego, oprogramowania komputerowego oraz innych elementów wyposażenia mających na celu wsparcie kontroli celno-skarbowej, a także szkoleń specjalistycznych w tym zakresie, w latach 2020-2022 wyniosą według przyjętych założeń **643.116 tys. zł;**

1. budowy i przebudowy budynków (głównie biurowych) dla kilku jednostek organizacyjnych KAS na łączną kwotę w ciągu trzech lat – **161.564 tys. zł**;
2. budowy centrum przetwarzania danych resortu finansów wraz z zakupem nieruchomości gruntowej – łącznie na kwotę **120.000 tys. zł**;
3. modernizacji i rozbudowy sieci lokalnych (LAN) w jednostkach organizacyjnych KAS – łącznie na kwotę **95.320 tys. zł.**

W myśl postanowień § 2 projektu uchwały, Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw finansów publicznych we współpracy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorami izb administracji skarbowej, dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorem Krajowej Szkoły Skarbowości oraz dyrektorem Centrum Informatyki Resortu Finansów. Przy czym koordynację nad realizacją ww. Programu będzie sprawował Szef Krajowej Administracji Skarbowej (§ 3 projektu), natomiast Minister Finansów będzie realizował i nadzorował przedmiotowy Program (§ 4 projektu).

Zgodnie z § 5 projektu, źródłem finansowania Programu będzie budżet państwa(ustawy budżetowe w latach 2020 – 2022).

Przepis § 6 projektu zakłada, że ogólna kwota wydatków na realizację Programu w latach 2020-2022 wyniesie 1.900.000 tys. zł, w tym w poszczególnych latach:

– 880.689 tys. zł w 2020 r.,

– 546.137 tys. zł w 2021 r.,

– 473.174 tys. zł w 2022 r.

Zgodnie z postanowieniami § 7 projektu, uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020r.