**SİRKÜLER**

**09/04**

**05.09.2018**

**KONU:**

**\* İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğ Yayımlandı.**

**İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNİ VE BANKALARA SATILMASINI ZORUNLU KILAN TEBLİĞ YAYIMLANDI.**

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

**Bu sirkülerimizde Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin özetine aşağıda yer verilmiştir.**

* Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen **mal ihracatı işlemlerine ilişkin bedeller,** ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin **ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilecektir.**
* Bedellerin yurda getirilme süresi **fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek olup**, söz konusu bedellerin en az **%80’inin bir bankaya satılması zorunludur**.
* İhracat işlemlerine ilişkin bedeller, akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili, kabul kredili akreditifli, kabul kredili vesaik mukabili, kabul kredili mal mukabili ödeme ve peşin ödeme şekilleriyle yurda getirilebilecektir.
* İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilebilecektir.
* İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.
* Peşin döviz karşılığında yapılan ihracatın **24 ay** içinde gerçekleştirilmesi zorunludur.
* Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olacaktır.
* **Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin** **365 gün** içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. Bu durum müteahhit firmalarca yapılacak mal ihracatlarını kapsamaktadır. Hizmet ihracat bedelleri için bu zorunluluk bulunmamaktadır.
* **Konsinye** yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin **kesin satışı müteakip**; **uluslararası fuar, sergi ve haftalara** **bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.**
* Yurt dışına **geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde** **satış bedelinin** **süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde** yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.
* Yürürlükteki **İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde** kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen **90 gün içinde** yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur.
* İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumlu tutulacaktır.
* Bedel getirme süreleri içinde yurda getirilen ihracat bedelleri; ihracatçının ithalat bedelleri, sermaye hareketlerine ilişkin ödemeleri, görünmeyen işlemlere ilişkin giderleri ve transit ticaretinin alış bedeli ile söz konusu süreler içinde bankalarca **mahsup edilebilir.** Ayrıca, dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca **mahsubu mümkündür.**
* İhracat bedellerinden mahsuba izin verilen hallerde, ihracat bedelleri süresi içinde yurda getirilmiş sayılacak olup, mahsuba tabi tutulan kısım için mahsup tarihinde geçerli döviz alış kuru üzerinden döviz alım ve satım belgeleri düzenlenecektir.
* **Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilecektir.**
* Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere hesapların kapatılmasını teminen 90 gün süreli ihtarname gönderilecek olup, bu süre içinde hesapların kapatılması veya **mücbir sebep hallerinin ya da haklı durumun belgelenmesi gerekmektedir**.
* Mücbir sebep halleri ile haklı durumun varlığı durumunda ihracat bedellerinin kapatılmasına ilişkin ek süreler verilmektedir.
* Tebliğ’de mücbir sebep hallerinin neler olduğu ve bu hallerin tevsikine ilişkin esaslar ayrı ayrı belirlenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı haklı durumun incelenip, sonuçlandırmasına yetkili kılınmıştır.
* İhracat bedellerinin eksik tahsil edilmesi halinde;
* Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin **%10’una kadar** noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,
* Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin **% 10’una** kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.
* Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri mücbir sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılacaktır.
* **Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren (04.08.2018 tarihinden itibaren) 6 ay süresince geçerli olacağından, 04.08.2018 tarihi ve sonraki ihracatlar için geçerli olacaktır.**
* Türkiye’de yerleşik kişilerce Tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin Tebliğin yürürlükten kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edecektir.
* Uygulamaya aykırı hareket edilmesi durumunda ortaya çıkacak cezai yaptırım Tebliğ’de yer almamakla beraber, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3. Maddesi uyarınca her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık edenlerden bu işlemlerinden doğan alacaklarını Kanunun 1 inci maddesine göre alınan kararlardaki hükümlere göre ve bu kararlarda tayin edilen süreler içinde yurda **getirmeyenler, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde beşi kadar idari para cezasıyla cezalandırılacağı belirtilmiştir.**

İdari para cezasına ilişkin karar kesinleşinceye kadar alacaklarını yurda getirenlere, anılan Kanun’un birinci fıkra hükmüne göre (3000 TL’den 25000 TL’ye kadar idari para cezası) idari para cezası verilir. Ancak, verilecek idarî para cezası yurda getirilmesi gereken paranın %2,5’undan fazla olamaz.

Diğer taraftan, ithalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk Parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idari para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir.

**Söz konusu tebliğ 04.09.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.**

**Saygılarımızla,**