**Практичне заняття № 9**

Тема: «***Компенсаційна торгівля в сфері зовнішньоекономічної***

***діяльності*»**

Мета заняття: сформувати у студентів розуміння сутності компенсаційної торгівлі у сфері зовнішньоекономічних операцій.

Методичні вказівки. У результаті розгляду цієї теми студенти мають запам’ятати, що сутність компенсаційних угод полягає у формуванні обов’язків експортера закупити (або забезпечити закупку третьою стороною) певну кількість товарів імпортера протягом узгодженого терміну.

До основних компенсаційних операцій відносять операції зустрічної торгівлі і експортно-імпортні операції в рамках виробничого кооперування і науково-технічного співробітництва.

Згідно з термінологією, яка використовується експертами ООН, усі види зустрічних угод об'єднуються поняттям "міжнародні компенсаційні угоди", згідно з якими підприємства (фірми) різних країн домовляються про те, що конкретні дії (поставка товарів, надання послуг або технології) однієї із сторін будуть компенсуватись чітко зазначеним у відповідних договірних документах способом та у визначених у них розмірах іншими конкретними діями (поставкою товарів, наданням послуг, технології) іншої сторони.

У наш час третина міжнародних комерційних угод має зустрічний, взаємозв'язаний характер поставок товарів. Існують різні види зустрічних угод, але причини їх використання однакові:

* нестача або обмеженість валюти для здійснення прямих закупівель товарів чи послуг;
* необхідність здійснення гарантованих поставок;
* вихід на нові або труднодоступні ринки;
* спрощення фінансових взаєморозрахунків;
* необхідність подолання кризових явищ в економіці (неплатежі, часткова або повна неконвертованість національної валюти, падіння обсягу виробництва, зниження конкурентоспроможності товарів).

Експерти ООН виділяють три основних різновиди міжнародних зустрічних операцій:

* бартерні операції;
* торгові компенсаційні операції;
* промислові компенсаційні операції.

Під промисловою компенсаційною операцією розуміється операція, в якій одна сторона здійснює поставку (часто погоджуючи також необхідне фінансування) другій стороні товарів, послуг і/або технології, яка використовується останньою для створення нових виробничих потужностей. У торговій компенсаційній операції, як правило, відсутні подібні взаємовідносини між взаємними конкретними діями обох сторін.

Фахівці Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР) поділяють всі міжнародні зустрічні операції на дві категорії:

* торгова компенсація;
* промислова компенсація.

Під торговою компенсацією розуміється одна операція на невелику або помірну суму, включаючи обмін надто різнорідними товарами, які звичайно органічно не пов'язані між собою.

Під промисловою компенсацією розуміються такі операції, які охоплюють продаж пов'язаних між собою товарів на більш велику суму, звичайно відповідну вартості комплектного промислового обладнання або готових підприємств.

Одним із особливих видів операцій промислового співробітництва є толінгові операції, або операції з давальницькою сировиною.

Давальницьку сировину, отриману від нерезидента для переробки на території України, ввозять у митному режимі переробки на митній території України**.** Такі операції регулює [гл. 23 Митного кодексу України (МКУ)](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17).

**Переробка на митній території** — митний режим, згідно з яким іноземні товари піддаються в установленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого **реекспорту** продуктів переробки ([*ст. 147 МКУ*)](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17). При цьому альтернативою реекспорту може бути поміщеннякінцевого продукту в іншиймитний режим.

У митний режим переробки на митній території України товари поміщають з **письмового дозволу** митного органу за заявою власника цих товарів або уповноваженої ними особи ([*ч. 1 ст. 149 МКУ*)](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17).

**Перелік документів**, які власнику сировини (уповноваженій особі) потрібно представити митникам для отримання Дозволу, наведено в [*ч. 2 ст. 149 МКУ*.](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17) Зокрема, вам знадобляться: ЗЕД-договір на переробку, технологічні схеми переробки, договори на переробку товарів з іншими підприємствами (якщо окремі операції або повний цикл переробки здійснюватиме інше підприємство), інші документи за бажанням власника.

Строки переробки митники зазначають у Дозволі окремо для кожного конкретного випадку. При цьому встановлений у Дозволі строк може бути продовжено, але загальний строк переробки не може **перевищувати 365 днів**. Продовження строку переробки відбувається на підставі письмової заяви підприємства, якому видано Дозвіл, і за наявності на те документально підтверджених причин ([*ч. 1 ст. 151 МКУ*)](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17).

Крім того, якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюється переробка, передбачає ввезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, Дозвіл видають на обсяг товарів і строк, визначені договором, але не більше ніж на один рік.

***Ввізне мито.*** Як зазначено в [*ч. 1 ст. 148 МКУ*,](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17) поміщення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами. Як наслідок цього, [*п.п. 1 ч. 1 ст. 284 МКУ*](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17) передбачає **умовне повне звільнення від ввізного мита** для товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території.

Сплатити ввізне мито вам доведеться в разі випуску у вільний обіг продуктів переробки, отриманих з товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території ([*ч. 12 ст. 286 МКУ*)](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17).

Як випливає з уже зазначених нами положень [*ст. 147* і *160 МКУ,*](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17)митний режим переробки закінчується:

— **реекспортом** продуктів переробки або

— поміщенням їх в інший митний режим (наприклад, у митний режим **імпорту**).

Для вивезення (реекспорту) ГП, виготовленої виконавцем з давальницької сировини іноземного замовника, за межі митної території України необхідно здійснити її митне оформлення.

Згідно з [*п. 12 розд. V Порядку № 657*](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1669-12) митне оформлення ГП, отриманої в результаті переробки товарів, розміщених у режимі переробки на митній території України, при їх реекспорті здійснюється митним органом, зазначеним у Дозволі. До МД на таку ГП прикладають перелік українських товарів, використаних при переробці, із зазначенням їх кількості та вартості. При цьомудекларант має право заявити українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані при переробці імпортних товарів, у митний режим експорту.

Другий варіант (поміщення в митний режим імпорту) застосовують, наприклад, якщо контракт передбачає проведення розрахунку за переробку ГП. У цьому випадку вам доведеться оформити імпорт ГП із застосуванням заходів нетарифного регулювання і обкласти її вартість митними платежами, у тому числі сплатити імпортний ПДВ ([*ст. 155 МКУ*)](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17).

Розрахунок за ЗЕД-договором на переробку давальницької сировини ГП (утім, як і імпортною сировиною) перетворює такий договір на **бартерний**.

Ще один можливий варіант закриття митного режиму переробки — реалізація нерезидентом-замовником ГП на митній території України. Проте згідно з [*ч. 2 тієї ж ст. 155 МКУ*](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17) таке можливо тільки через зареєстроване в Україні представництво нерезидента-замовника. Причому у такому разі **на це представництво** (а не на переробника) *МКУ* **покладає обов’язок з декларування продуктів переробки** (ГП) для вільного обігу.

***Питання для обговорення:***

1. В чому полягає сутність компенсаційних угод?
2. Як класифікують угоди зустрічної торгівлі?
3. Опишіть механізм товарообмінної операції.
4. В яких випадках доцільно застосувати угоди зворотного експорту?

Основна література: 1, 2.

Додаткова література: 40, 42.

***Завдання на СРС:***

1. Сутність і особливості рамочних угод в зовнішньоекономічній діяльності.
2. Використання франчайзингу в зовнішньоекономічній діяльності.
3. Здійснення зовнішньоекономічних операцій з переробки давальницької сировини.
4. Декларування давальницької сировини (готової продукції) та обмеження на здійснення переробки давальницької сировини.
5. Правове забезпечення бартерних угод.