بررسی عوامل مؤثر بر درآمد های مالیاتی در ایران

غلامرضا گرایی نژاد

بهبهان جیردرد

دراستت، 1391/4/11

چکیده

ماهیت ها به عنوان معمول تیرنگ و مهم نرین منبع مالی برای تأمین درآمد های عمومی یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می‌رود. دولت می‌تواند به وسیله آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در سه حالت درخالت دهد و به بیشتر از قطعات ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را تجربه نماید. بیش از بهترین نتایج از فرآیند تخصیص و زمان بوده هر موثر یافته این مالیات در ترکیب تناوب بوده به همکاری عمومی دولت. علاوه بر آن که عوارض باگواری را همچون استیضحا و کمک های کلاسیک درآمدهای اکثر کشورها را از اکثر اهداف مؤثر می‌شود. این استیضحا ها برای ایجاد سیاست مالی محروم ساخته است. در این تحقیق برای ارزیابی ایجاد سیاست مالی در ایران طی دوره 1357-1358 اصلی ترین عوامل مؤثر بر نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص مقبول در مناطق مشابه بررسی شده است. انتخاب بخش کشاورزی به عنوان مهم نرین بخش استفاده کرده، از معاینات های مالیاتی به همراه عوامل مؤثر در دیگر موانع مالیاتی و اولویت بوده به درآمدهای نفی. عوامل فرهنگی عوامل اقتصادی سازمانی برای سازمان وصول کننده مالیات هم جمع اقتصاد ریز دیده و وضعیت توزیع درآمدها در این پژوهش مورد توجه بوده است. با استفاده از روش تغییرات چولی-نوعی و اقتصادستیک و روش OLS (سیستم مدل جامعه نزدیک) نهایت در نتیجه کنگره گزارش گردیده است. کاربرد نشاندهای احتمالی تحلیلی-توپوگرافی اطفال نسبت به مالیات نافذ و سهیم با بخش کشاورزی با موانع وصول مالیات به تولید ناخالص داخلی رابطه دارد و عوامل اقتصادی سازمانی رابطه مستقیمی دارند.

واژگان کلیدی: درآمد های مالیاتی. درآمدهای نفی. عوامل مؤثر بر مالیات. باز بودن اقتصاد

Email: r_geraei@yahoo.com  
Email: chapardar.elaheh@makerweb.ir

1. انساز یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (دیسرت استون)
2. دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی.
مقدمه

مالیات‌ها در نظام‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، نه تنها از نظر اقتصادی و راهبردهای اقتصادی تعیین شده نیز نقش بزرگی ایفا می‌کنند (Rosen 2005). در اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر می‌گردد، اهمیت و ارتباط مالیات‌ها در نظام اقتصادی وجوه‌هایی در بودجه‌های سالانه جدیدان مورد توجه قرار گرفته است و تأمین مصارف بودجه از محل درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام، ترکیبی جدی و کارشناسان برای ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی را ضعیف نموده و یا در صورت طرح ویلمانه‌هایی (در عمل) با چالش‌های اساسی مواجه کرده است. این رفتار در استانهای مورد توجه به برنامه‌های توسعه کشور، سیاست‌های مصرفی به ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است و منطقی‌سازی برخی نرخ‌های مالیاتی و لغو برخی معافیت‌های مالیاتی غیرکارآمد و تبعیض آمیز به موجب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم، هدف آن است.

با توجه به عوامل مؤثر افزایش دهده که به کاهش مالیات‌ها در ساختار اقتصاد ایران، برای افزایش سهم مستقیم درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (T/GDP)، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نظام مالیاتی باید به‌توانسته وزارت نرخ‌های تنها و حسب شناسی و جهت تأکید آن‌ها را تشخیص دهد. در طول 50 سال گسترش مالیات در ایران و سهم آن از GDP 10 درصد بوده است که در مقایسه با 28 درصد متوسط کشورهای ایران در افزایش نرخ مالیاتی و درآمد مستقیم به سیاست‌کردگان نیاز است. این امر، بر اساس مقایسه با دیگر کشورهای توانمند، از این نظر برای ایران که تنها درآمد مستقیم و غیرمستقیم پیشنهادی به دست آمده قبلاً است. در این امر، بررسی مالیات‌های موجود در داده‌های مالیاتی را در مقابل توانمندی‌های جهانی نشان دهنده آمپر تیتر کرده است. همچنین رشد منابع بودجه از محل فروش نفت در عمل امکان‌پذیر است.

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تحلیل متغیرهای اساسی اثر گذار بر درآمد‌های مالیاتی می‌باشد.
بر اساس فرضیه‌هایی که این تحقیق سه ذر آدم‌های نهی از بودجه عمومی اثر متقی بر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید تناخالص داخلی دارد و باز بودن اقتصاد اثر مثبت بر این نسبت دارد، هنگامی که نسیب کشک‌کاری از تولید تناخالص داخلی اثر متقی بر نسبت مالیاتی دارد و نسبت بودجه وزارت اقتصاد و دارایی به کل درآمدهای مالیاتی ای این نسبت را تأثیر مثبتی دریافت می‌دهد.

این مقاوت در ادامه اینکه بررسی وضعیت نظام مالیاتی در ایران و ارائه تصویری از شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید تناخالص داخلی پردازد. سپس به میزان نظری و مطالعات بهینه اشاره دارد. بخش های بعدی در نهایت به بررسی متغیرها، ارائه اگو و برآورند می‌پردازد.

نسبت مالیاتی به تولید تناخالص داخلی در ایران

بررسی شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید تناخالص داخلی نشان می‌دهد که کوشش مالیاتی در گذشته بر اساس مقیاس‌های جهانی در سطح مطلق قرار داشته است. به طوری که میانگین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید تناخالص داخلی در دوره قبل از شروع نتیجه 7/7 درصد بوده است، که میزان آن در دوره پایان نتیجه، اقلام به 7/8 درصد افزایش یافته است (کرده بیش 1375). میانگین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید تناخالص داخلی در دوره ی اقلام بایان بین 6/3 درصد کاهش یافته است که کمتر از میزان آن در دوره قبل از اقلام است. اما این نسبت در ایالات بینهایه ول توجه تا سال ۱۳۷۲ به کمترین میزان، یعنی 6/4 درصد تولید تناخالص رسیده است. میانگین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید تناخالص داخلی در دوره بینهایه و اقلام توجه به ترتیب 6/5 و ۶ درصد گزارش شده است. در سال اول برنامه چهارم میزان آن به 7/8 اقلام بایان افتاده است. در مجموع در دوره بعد از اقلام میانگین نسبت فوق 5/8 درصد است و کمتر از میزان آن در قبل از اقلام بوده است (بدیهای دادگر و روح الله نظری، ۱۳۸۴-۸۷، 1384-87، 7/5). در نهایت میانگین این نسبت برای سال های 1384-87، 7/5 درصد بوده است. پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید تناخالص داخلی در ایران نشان می‌دهد که کشور ما از نظریت مالیاتی نخود استفاده متناسب نمی‌کند و هنگامی نمی‌کشد.
کمتری برای آخذ مالیات به کار می‌برد. از این رو در ایران امکانات بالقوه افزایش درآمدی مالیاتی در سطح وسیع وجود دارد.

نتیجه

میانی نظری

برقراری انواع مالیات‌ها در یک جامعه باعث انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی می‌شود. این جابجایی در سطح کل اقتصاد اثرات زیادی را به دنبال دارد. عده‌ای ترین این اثرات عبارتند از: 1- تغییر اندکی در نسبت ارزش در تغییر در تعادل بین پرداخت و در نتیجه تغییر در تخصیص منابع بین بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد و 2- تغییر در توزیع درآمدی در جامعه.

این اثرات کلان در ادبیات مالیات‌ها در تبیین و انتخاب بک‌های دو هدف به‌وجود توزیع درآمدها یا تخصیص بهتر منابع (افزایش کارایی) در مقابل این نظام مالیاتی قرار دارد (۱۳۷۳). در کنار این دو بحث اندکی دولت و کاربرد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به طور گسترده در مقیاس اندکی به‌هنگام دولت و یا حد بینه مالیات در ادیبات و مطالعات تجربی مطرح گردیده‌اند. اما چه در بسیاری از کشورها در حال توسعه به وپژوهش‌هایی که به صورت یک منبع طبیعی و استحکام مطرح می‌باشد. شکاف میان اندازه بهره‌مندی مالیات‌ها با وضع موجود مالیاتی است. نتایج آن چه است.
این پرسش که چه عواملی در امدهای مالیاتی را (که در نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تبییر می‌یابند) تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟ به دنبال برای سال‌های طولانی مطروح بوده و در مورد آن بحث و جدل شده است. صندوق بین المللی پول در یک گزارش جامع تحقیقاتی این عوامل را با متغیرهای چون تولید ناخالص داخلی سرانه، ترکیب به‌صورت تولید در کشورها، درجه یاد بودن تجاری، شاخصی که بتواند بخش غیر رسماً یا زیرزمینی را نماید و عوامل نهادی مثل میزان نیت سیاسی یا فساد مصرفی نموده است (IMF, 2007). درآمد سرانه در مطالعه مذکور و سایر مطالعات مشابه بین کشوری به عنوان شاخصی از میزان توسعه یافته‌ی کشور به کار گرفته شده است که همین‌طور این تحلیل‌ها از نظر واقعیت سازمان مالیاتی یا خدمات دولتی را نسبت به سطح درآمد حساس می‌دانند و در نتیجه ضرورت افزایش مالیات‌ها را توجیه می‌کنند. در حوزه کشورهایی مانند ایران که بخشی از سیاست‌های مالی عمومی وابسته به نفت است، این انتظارات می‌تواند واقع بینندازد.

بیانیات تجاری‌که با مهم‌های واردات و صادرات مشخص می‌شود نیز می‌تواند این انتظارات منفی‌تری بر آمدهای مالیاتی داشته باشد. حقوق گمرک و عوارض سازمان مالیاتی کشورها از این محل در بخشی از کشورهایی در حال توسعه در مورد کاهش تعرفه‌ها و به کاهش گذارده‌اند. این انتظارات به آن بر آمده‌ها و کشورهایی که مالیات‌ها نامشخص‌اند و غیر قطعی (Keen, Simone (2004) است. کین و سیمون (2004) برآورد کرده‌اند که افزایش اندوزه دولت برای پاسخ‌های نیازهای زیربنایی لازم برای گسترش تجاری توجه نشان داده است. ترکیب به‌صورت تولید ملل و سهمیه ساخته، کشاورزی و خدماتی از دو گروه می‌تواند در هر مطالعه بین کشوری یا سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. اول در مطالعات تولید کشورهای بزرگ‌تر به عنوان یکی از سهم‌سازی اساسی در اقتصاد کشورها و در مرحله نوین سهمیه ساخته خدماتی تغییر یافته است. دوم، بخش کشاورزی در اکثر کشورها را معرفاً هستند و از این‌رو آن را به عنوان یکی از گسترش‌های مهم از پایه خود تلقی می‌کنند. همچنین این آمارها از جمله عوامل مهم در ساختار اقتصاد کلان کشورهای می‌باشد که می‌توان نسبت مالیات به تولید را کاهش دهد.

از روی این‌چنین اقتصاد زیرزمینی که امکان عدم تبادل و قرار مالیاتی را فراهم می‌آورد از جمله عوامل مهم در ساختار اقتصادی کلان کشورهای می‌باشد که انتظار می‌رود بر
میران مالیات سنای اثر داشته باشد. همچنین عوامل نهادی و فرهنگی و ساختار سازمانی
دسته‌گاه مالیات سنا در کشورها نیز در مطالعات تجربی اخیر مورد توجه قرار گرفته اند.

مطالعات تجربی پیشین
(رویله نظری و بداله دادگر، 1390) در پژوهشی تأثیر درآمدپذیری مالیاتی در ایران بررسی کرده و یک گروه اقتصادی با متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت درآمدپذیری مالیاتی اثر مردم که به یک گروه
خودخوارهای روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.

در تخمین آن ها مشخص شد که تأثیر درآمدپذیری مالیاتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت بر درآمدپذیری مالیاتی مشت و معنی دار است. با استفاده از تحلیل‌های کمک‌سوز و تجزیه واریانس مشخص شد که بیشترین اثر بر متغیر درآمدپذیری مالیاتی از سوی متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت است. انجام نمود. در این روش برای کارآمدسازی نظام مالیاتی، بايد به

달ال رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت بپردازد.

فلیحي (1387)، در مقاله ای با عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر نالاش مالیاتی و پیشنهاد تدوین
الگوی سیستم دینامیکی تلاش مالیاتی" از دو روش برای بررسی تلاش مالیاتی استفاده نموده است. در این مطالعه هفت استان کشور در پایه های مالیاتی مصرف نروی، نرخ و شرکت ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تلاش مالیاتی بالقوه در کله پایه های
مالیات بزرگ تر از تلاش مالیاتی واقع است.

التونی (2002 Eltony)، در مقاله ای با عنوان "اندازه گیری تلاش مالیاتی در کشورهای
عربی" از ترکیب داده های سری زمانی و مقیاس کشورهای برای دوره زمانی 1994-2000 برای 16 کشور عربی به منظور تعیین تلاش مالیاتی استفاده نموده است. نتایج بیان می کند
که در کشورهای عربی سهم درآمد مالیاتی تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، سهم
کشورونهای برای تولید ناخالص داخلی و سهم معدن از تولید ناخالص داخلی عوامل اصلی هستند. نتایج شاخص تلاش مالیاتی نشان داده است که برای کشورهای عربی که کسی یا بدوی
مواجه اند. به ویژه کشورهای شورای همکاری خلیج 1 این اندازه‌های درآمد مالیاتی، اصلاح

1. Gulf Cooperation Council (GCC)
بررسی عوامل مؤثر بر درآمد های مالیاتی در ایران

سپس مالیاتی آن ها را وسیع تر می کند.


کمک های مالی و وام های خارجی نیز رابطه ی منتفی و معنی دار است.

معرفي و تحلیل منعیت های تحقیق

الف) در آزمون تفتی در ایران

اکنونی و اعتماد به درآمد های نفتی و فنی این در آن ها سهم عمده و امکان وفاداری کشور را تشکیل می دهد. مدیریت مالی کشور مثلاً می تواند از این میزان مد ت کارگری منابع عمومی را با مشکل روبه رو می سازد. پسین کشورهای دیگر در این زمینه از یک نماینده قابل قبول پیش بینی نیست. به تغییرات چشمگیر و غیر قابل پیش بینی در مخارج دولت های نفتی و کسری های قابل توقع در آن کشورها تناقضاتی کل (AD) در آن ها با یک نماینده همراه می کند و جو تالاپیانی
(عدم نبات و نامعلومی) را در آن ها تشخیص کرده و اقتصاد کلان را ممکن می سازد. بی نباتی در مخارج دولت و اکو کسری های غیرنفتی هزینه های سگیپی را بر اقتصاد ملی تحمیل می کند. تجدید منابع جامعه را برای سازگاری با تغییرات تناقض و قیمت های برای نمونه نتیجه نسبی شده آماده می کند و موجود نوسانات نرخ واقعی از می شود و ریسک سرمایه گذاری در بخش خصوصی، سرمایه گذاری در بند مدت را با مشکل مواجه می سازد و لذا معادل سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد بخش غیرنفتی کشور می شود و بار اشتغال زایی و تولید دولت را مضاعف می کند.

نمودار (۲) میزان و سهم یک از اجزای اصلی درآمدهای عمومی دو را طی دوره ی ۱۳۴۰ - ۱۳۸۷ نشان می دهد. با توجه به سهم بالای درآمدهای دو از کل درآمدهای عمومی، نوسانات درآمدهای دو اثر عمده آن در سازندگی نوسانات درآمدهای حاصل از فروش نفت می باشد که به تبع آن درآمدهای مالیاتی نیز استخوان گردیده است.

نمودار شماره ۲

(ب) گناروزی

بخش گناروزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که تأمین کننده حدود یک چهارم اشتغال، یک سوم صادرات غیر نفتی و در نهایت یک چهارم تولید ناخالص داخلی
باز بودن اقتصاد

شاخص شدت تجاري (X+M)/GDP ساده ترین و معمول ترین شاخص اندازه گیری باز بودن تجاري. نسبت تجارت یک کشور (مجموع صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلی آن می‌باشد. مهم ترین مزیت این شاخص سادگی محاسبه آن و در اختیار بودن داده‌های لازم کشورهاست. شاخص مختلف برای محاسبه آن در مطالعات بین‌کشوری استفاده می‌شود. این شاخص در مطالعات بسیاری استفاده شده است. ایاز وارد با هم این شاخص این است که نماینده ناقصی برای سیاست تجاری می‌باشد. زیرا علاوه بر نوع سیاست تجاری انتخاب اشتهای عوامل دیگری جوان متابولیکی، موجودی م 찾د و نهایتاً فاصله گزارش‌ها با کشورها تابار ناامنی جهانی و... تن به سطح تجارت یک کشور و در نتیجه بر مقدار شاخص شدت تجاري اثر می‌گذارند.

دیگر مثال کشورهای وسعت نر (به دولت بارهای وسیع داخلی) معمولی سهم تجاری کوچک نیست. در حال حاضر سرانه میلیاردی در ریال یا طرف مختل حاصل از بخش کشاورزی می‌شود. از این‌رو حاصل بافت شالی برداشت بارهای غیرنظامی به نهاده‌های مورد استفاده تهیه کردن کود شیمیایی، بذر میوه آنان آلات برداشت خاص سه از توپر تولید گنگان محصولات کشاورزی. برداشت بخشی از حق بیمه محصولات کشاورزی خرد تضمینی، معافیت‌های مالیاتی و غیره است.

حاجی از تولیدات بخش کشاورزی به دلیل نقش آن در برقراری امتناع غذایی، رسببادی نسبت بسیار بالا در تولید محصولات کشاورزی، از زاویه بودن تأمین غذا برای مردم، دخالت دولت در کنترل قیمت مواد غذایی، حفظ و پایداری اقتصاد در بخش کشاورزی و توسعه صادرات امری پذیرفته شده است. اما عدم موافقت در نیل به هدف تخصیص مجدد منابع به کمک معافیت‌های موضوعی از سوی سو، ملاحظه سهم معافیت‌های بخشی در تولید ناخالص داخلی (با وجود کمتر بودجه) از سوی دنگه در حمله از آن‌ها است که در رفتار ناشی از معافیت‌های موضوعی را بیش روش من نیافته.

در این تحقیق از سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. این با توجه به این که این بخش سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی را دارا می‌باشد و تبعید بالایی از محصولات این بخش معاف از مالیات، سهمیه بان‌اپن به نظر می‌رسد که سهم این بخش از عوامل مؤثر و تعیین کننده میزان درآمد‌های مالیاتی است.
اقتصاد سیاست‌های زیرزمینی با زیر سوال برد افتخارات اقتصادی و عملیات در نظام مالیاتی یا های نظام اقتصادی کشور را مترادف می‌سازد و نتیجه در حق اهدافش ناتوان می‌شود. مالیات ابزاری است برای توزیع مجدد درآمده و تعادل کننده نرخ تجویز جامعه و به منظور مبهم است. سالم بسیاری اقتصاد که در مقابل آن اقتصاد وسع زیرزمینی قرار دارد که ناشی از تاکیدی نظام مالیاتی و به نفع آن قرار مالیاتی است. تاکیدی هر نظام مالیاتی محصول می‌شود که ضرورت دارد ضریب رشد یابد. عوامل مؤثر در تغییر اقتصادی شناسایی و در رفع آن پرداخته. منجر به حذف عوامل مالیاتی مؤثر در پدیده قرار مالیاتی پایستی نمود که این مسائل فقط رشته اقتصادی ناشته و در کنار علل اقتصادی سایر عوامل اجتماعی (سرماهه‌هایی و میران پذیرش و مفولیات احتمال جامعه فرهنگی (فرهنگ مالیاتی) و سیاسی و حاکمیتی (تصمیمات و سیاست‌ها و قوانین)) برای ترتیب قرار گیرد. برای بررسی تأثیر این متغیر بر نسبت مالیاتی از نتایج تحقیق اصغر تزاد استفاده شده است.

6. توزیع درآمد

این که مجموع تولید مالی چون بین آحاد مسلم در یک کشور توزیع می‌شود اثرات قابل توجهی بر میزان مالیات خواهد داشت. در این تحقیق از عناصر جنبی به عنوان شناخته شده ترتیب شناخت باید از این امر به استفاده سه‌سیاست‌های نتیجه بیگانه توزیع درآمد در جامعه استفاده شده است. این شناخت بین

1. اصغر تزاد. وحیده تحمین اقتصاد زیرزمینی در ایران با استفاده از روش غیرمستقیم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد. 1390
بررسی عوامل مؤثر بر آدمهای مالیاتی در ایران

صرف و یک فرار می‌گیرد و تزیکی آن به عدد صفر نشان دهنده توزیع بهتر و معادل تر یا
برابرتر در جامعه است.

و) فرهنگ مالیاتی

فرهنگ به مجموعه ای از باورها، اعتقادات، گرایش‌ها، انگیزه‌ها، هنجره‌ها و ...
اطلاع می‌شود. این مجموعه در هر جامعه ای وجود دارد و در واقع قابل‌هویتی فرد و
جامعه را شکل می‌دهد.

مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی، طبق مقررات موضوعه، هر
یک از افراد کشور موظفند از درآمد و دارایی خود به منظور تأمین هزینه‌های عومومی و
حفظ منابع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب نواحی و استطاعت مالی خود به
خراسان دولت برخوردار.

مالیات نوسط دو تر یا مصارف زیر از مردم دریافت می‌شود:

1) تقویت عومومی جامعه

2) تأمین خارج عومومی و هزینه‌های عومومی

3) حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

ارزی خدمات عومومی ۳

فرهنگ مالیاتی را می‌توان مجموعه ای از طرح تلقی، بنیش و عکس عمل اشخاص در قبال
سیستم مالیاتی دانست. این طرح تلقی به طور قطع با یک فکری مناسب و نیاز عمل‌کردن
سیستم مالیاتی در به کارگیری قانون در مراجعه به معدنیان، نقش اساسی دارد. مسلم است
فرهنگ مالیاتی تأثیر از فرهنگ عومومی جامعه و چگونگی روابط مردم یک جامعه تأثیر از
عوامل اپیدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است.

بنابراین یکی از مشاهدات مهم توجه به بافت فرهنگ سیاسی و جامعه تأثیر بی‌باید Zahid
برداخت مالیات به دولت است تا حدی که طرفه رفتن از برداخت مالیات در کشورهای

1. عباس زاده، مرتضی. فرهنگ مالیاتی، ۱۳۸۳، ص ۲۵.

2. کوثر کرکنی. عیدالجمعه، بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه معیار مالیاتی، پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، ۱۳۸۳.
توسعه یافته به هر دلیل و بهانه و یا عدم اعلام دقیق میزان درآمدهای اجتماعی شهرداران آن ها عملی زشت و ناپیطن و غیرقابل گذشته محصول می شود. مهم ترین اقدامات لازم برای ایجاد فرهنگ مالیاتی مطلوب عبارت این از ایجاد مقیولیت عاده نسبت به مفهوم مالیات

ایجاد یک باور دو طرفه بین مردم و دولت، دولت باید با دادن آگاهی های لازم در خصوص میزان هزینه های جامعه و مسالماتی که با آن ها سر و کار دارد و با هزینه کردن مالیات در جهت رفاه عمومی مردم در باور آن ها نسبت به عملکرد خود، دیدگاه مناسبی ایجاد نماید و مردم نیز باید با باور پرستند که بپذیرانه مالیات به دولت می پردازند.

در این تحقیق با این فرض که افزاری سطح سود جامعه میزان آگاهی مردم نسبت به ضرورت مشترک در تأمین مالی هزینه هایی که دولت انجام می دهد و جامعه از آن بهره می شود افزایش نسبی از متغیر درصد با سوادی در جامعه به عنوان یک تابعه با پروکسی استفاده شده است.

**تخمين الگو و تفسیر نتایج**

در این بخش با کمک مبانی نظری و مطالعات تجربی ارائه شده عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور آزمون فرضیات این تحقیق با استفاده از تکنیکهای اقتصاد کوکی رگرسیونی در دوره 1357-87 برآورد شده است و تفسیر نتایج حاصل از برآوردهرگو در ادامه آورده شده است. این کوکی نهایی مورد استفاده برای بررسی عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی ایران به صورت زیر می باشد:

$$\text{TaxGdp} = f(\text{OIL}, \text{AGRICULTURE}, \text{OPENNESS}, \text{BUDGET})$$

**GDP : درآمدهای مالیاتی به TAXGDP**

1. من نکته کلی ذکر کنم چنین ست که با توجه به تحقیقات به عمل آمده در فرض اولیه بر این بود که متغیرهای دیگری نظیر اقتصاد نیروی‌کاری و توزیع درآمدهای حاصل از مالیات می‌توانند با توجه به آن که در اگه‌های مورد استفاده، معمولاً دارای دیدگاهی نهایی لازم، حذف گرددن.
آزمون ریشه واحده

طبق نظریه هم ایناشکلی ابتدا یاد وضعیت مانایی سری های زمانی مشخص شود. بر اساس آن در این تحقیقات آزمون دیکی فوسل تعیین یافته (ADF) استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون می‌تواند بر وجود ریشه واحد با نالیستی سری مربوطه مستقل باشد و در صورتی که آماره محاسبه شده آزمون کمتر از مقادیر بحران در سطح 1% و 5% باشد، فرضیه صفر رد می‌شود و سری مورد نظر مانا یا باشد و در غیر این صورت ناماناست. نتایج آزمون بر متغیرها با استفاده از الگوهای عرض از مبدأ و روند، الگودوارای عرض از مبدأ و بدون روند و الگو واقع عرض از مبدأ و روند، حاکی از ریشه واحده در تمامی متغیرهاست. پس از دستیابی به این نتیجه در ادامه آزمون ریشه واحده بر تفاصل مربوطه اول متغیرها مورد نظر انجام و در جدول (4) آثارشده است. نتایج نشان می‌دهند که تفاصل مربوطه اول تمامی متغیرها مانند هستند.

1. این آزمون واحده و ترکیب این اقتصاد زیرزمینی در ایران با روش قبلی نمی‌تواند برای تحقیق کارشناسی ارشدی. 

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
جدول ۴. نتایج آزمون بازیابی دیگی فول تعمیم یافته برای متغیرهای مدل

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیر</th>
<th>احتمال</th>
<th>ADF</th>
<th>مقدار‌های در سطح‌های</th>
<th>عرض از مبدأ</th>
<th>متغیر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Doil</td>
<td>0/000</td>
<td>0.250</td>
<td>-2/671</td>
<td>-</td>
<td>Dagr</td>
</tr>
<tr>
<td>Dagr</td>
<td>0/000</td>
<td>0.250</td>
<td>-2/671</td>
<td>-</td>
<td>Deduc</td>
</tr>
<tr>
<td>Deduc</td>
<td>0/000</td>
<td>0.250</td>
<td>-2/671</td>
<td>-</td>
<td>Dunderground</td>
</tr>
<tr>
<td>DTax/gdp</td>
<td>0/000</td>
<td>0.250</td>
<td>-2/671</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: محاسبات تحقیق

حال می‌توان روش مراجعه‌های معمولی (OLS) را برای برآورد ضرایب مورد استفاده قرار داد. همچنین برای اطمینان از همکاری، مانندی جزء اختلال مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور از آزمون انگل - گژنر به این صورت که آزمون رشته‌ای بر یک مقدار محاسبه شده استفاده کنید. مقدار بیشتر برای سطح معنی‌دار ۰/۵٪، ۰/۱٪ و ۰/۱٪ به ترتیب برای ۲/۹۹۹، ۲/۹۶ و ۲/۹۰ می‌باشد. از آنجا که فاصله آزمون مقدار آماره محاسباتی (۴:۰۱) از همه مقدار برای میانگین به‌گونه‌ای می‌باشد، بنابراین متغیرهای مورد ارزیابی دارای همکاری با همدیگر و گره‌پوش تنها تأمین دهنده ساختمان می‌باشند.

و این بدان معنی است که حداکثر یک رابطه بین مدل‌های متغیرهای اینکه وجود دارد و نتایج حاصل از تخمین اینکه معنی‌دار می‌باشد.
جدول 5: نتایج حاصل از تخمین گویه روش OLS

<table>
<thead>
<tr>
<th>prob</th>
<th>آماره استاندارد</th>
<th>انحراف معیار</th>
<th>ضریب برآورد شده</th>
<th>منجرهای توضیحی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0.0000</td>
<td>14.936</td>
<td>0.000</td>
<td>C</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.0000</td>
<td>221.534</td>
<td>0.121</td>
<td>AGR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.0000</td>
<td>2.325</td>
<td>0.145</td>
<td>BUDGET</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.0000</td>
<td>0.305</td>
<td>0.147</td>
<td>OPENESS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.0000</td>
<td>0.135</td>
<td>0.580</td>
<td>OIL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.0000</td>
<td>0.088</td>
<td>0.828</td>
<td>Ma(2)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

متغیب: پایه های پژوهشگر

نتایج حاصل از برآورد گویگر جدول (5) آمده است که نشان می دهد: افزایش سهم بخش کشاورزی تأثیر منفی بر نسبت دارآمدگاه مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (TAX/GDP) در ایران دارد و ضریب -0.2322. تأثیر منفی و معنی دار سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی را بر دارآمدگاه مالیاتی به طور مؤثری تأثیر می کند.

این برآورد تأثیر منفی و معنی دار شاخص نسبت بودجه وزارت دارایی به دارآمد کل مالیاتی را بر شاخص TAX/GDP می سازد. بعنوان می کند: به یک این فرض که افزایش این نسبت در طول سال های برسی توانته است آن را به دو بهبود روزانه تاثیر می نماید و امکانات بررسی و غیربررسی سازمان وصول کننده مالیات را افزایش دهد و زمینه های ایجاد انگیزه در بررسی و تقویت نماید. به‌هوس این نسبت به بهبود شاخص مورد بررسی کمک می‌نماید.

مهم‌ترین بر اساس گوی برآورد شده افزایش سهم نفت، کاهش نسبت دارآمدگاه مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد. این تخمین، فرصت های کوشاویی بر اثر منفی و معنادار درآمدگاه حاصل از صادرات نفت بر دارآمدگاه مالیاتی ثابت می‌کند. با توجه به این‌که مهم‌ترین تأثیر منفی افزایش شاخص (پارامتر اقتصاد) بر دارآمدگاه مالیاتی در ایران مشخص می شود.
در جدول (1) پیوست برآوردهای اولیه برای تمام متغیرها آمده است که شامل متغیرهایی که در الگوی نهایی جذب گردیده اند نیز می‌شود. در این جدول همچنین متغیرها برای سطوح معنی‌دار 1% و 10% مشخص شده اند.

جمع یافته

به دلیل اهمیت بالای درآمدگی مالیاتی در تامین بودجه کشور بررسی عوامل مؤثر بر این درآمدها یکی از موضوعات مهم در اقتصاد ایران است. در این تحقیق برای بررسی نهایی این موضوع یک الگو ارائه شده که شامل متغیرهای سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از GDP درآمدگی نفتی از بودجه عمومی، نسبت واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی و بودجه وزارت اقتصاد و دارایی به کل درآمدگی مالیاتی بود که به کمک الگوی حداکثر مراجعه معمولی، مورد بررسی قرار گرفت.

در تخمین حاصل مشخص شد که تأثیر سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از GDP و سهم درآمدگی نفتی از بودجه عمومی بر درآمدگی مالیاتی مثبت و معنی‌دار است؛ همچنین تأثیر نسبت واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی و بودجه وزارت اقتصاد و دارایی به کل درآمدگی مالیاتی بر این درآمد معنی‌دار است. اولین بیانم وضع معاوضات های مالیاتی کاهش بایه مالیاتی می‌باشد. به عبارت دیگر هر چه میزان این معاوضات ها بیشتر باشد، باهشه محدودتر و به تبع آن درآمدگی مالیاتی دولت کمتر خواهد بود.

معمولاً بسیاری از معاوضات های موضوعی باید برای به‌کارگیری دوره ای از پیش‌ تعیین شده تدوین شوند و سالانه از درصد معاوضات کاهش یافته و نهایتاً به صفر بررسی معاوضات های مالیاتی برای طولانی مدت - مانند اکثر معاوضات ها در ایران - نه تنا منفی تدارک بله باعث ساختارهای کمک‌بیگانه متقابل به منبع و حمایت های دولتی و غیر قابل رقابت در محصول و تولیدات خود در عرصه جهانی می‌گردد.

در انتخاب پروره های سرمایه‌گذاری عوامل متعددی بر انتخاب سرمایه‌گذاران مؤثر است و وجود معاوضات ها و نرخ های متفاوت معاوضات که همچون می‌تواند در اصل با ترخ مورد تجدید نظر مرجع تصمیم‌گیری و قوانین قرار گیرد. تحلیل هری چه فاقداند و انتخاب پروره
سرمایه‌گذاری را که امری بلندمدت است، دوست بابت است یا حذف معاونت‌های مالیاتی در مورد برخی از محصولات و به کار گیری درآمد ناشی از حذف آن (از جمله معاونت‌های برخی از محصولات با کشاورزی)، رشد و گسترش فعالیت‌های بخش از طریق افزایش اعتبارات عمرانی نیز می‌تواند حذف شود.

جهت بالا بردن فرهنگ مالیاتی، پیشنهاد می‌شود نشریات تخصصی در زمینه‌ی مالیات و فرهنگ مالیاتی به صورت منظم در کشور منتشر شوند و رسانه‌های جامع مانند صدا و سیما برنامه‌های خاصی - عمومی و جذاب - برای مخاطبین خود تولید و پخش نمایند.

اتکای درصد بالایی از بودجه کشور به دانش‌های نفتی، تا کود زیر استندارد دیگر معرفی می‌سازد. عقلایی، تربیت نهایی راه‌های اداره کشورهای توسه‌ای، با نظارت مالیاتی که شرایط و حذف معاونت‌های از طریق افزایش اعتبارات عمرانی نیز می‌تواند حذف شود.

با بررسی روند نسبت تولید داخلی به مالیات در کشور در طی سال‌های مورد بررسی مشخص می‌گردد در جنگ که ناشی تولید، برنامه‌ی بهبود این نسبت از سالهای سازمانی، اصلاح نخج‌ها و ضرورت بهره‌برداری از سیستم‌های جدید و کاهش و تولید شود، به مکانگری می‌پردازد که در صورت عدم نیافتن تنها کشور از تاریخ شور و تازه‌جات فراوانی مالیاتی گریبانگری می‌پردازد که ضرورت دارد شناسایی و درمان باین آن، راههای اجرایی کارآمد برای آن تهیه گردد.
با توجه به اگری این پژوهش که نشان دهنده افزایش ۳.۵ واحده درآمدهای مالیاتی در ازای هر واحد افزایش نسبت بودجه وزارت دارایی به کل درآمدهای مالیاتی است، افزایش مناسب بودجه ی این بخش و منوی نمودن بخش عمده ای از هزینه ها به منابع وصولی (به صورت درصدی از منابع وصولی) برای بالا بردن درآمدهای مالیاتی منطقی به نظر می رسد
منابع
- آقایی، اله م罕مد، بررسی معافیت های مالیاتی در ایران با استفاده از روش غیرمستقیم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد 1390. ص97.
- بررسی اقتصاد کشورهای مالی و مالیاتی. 1369. ص 79. مقاله آقای نانزی. "تجربه معافیت مالیاتی و اهداف آن" ارائه شده در سمینار بشریه حسین. نظریه‌های دولت، تهران، نشر تی. 1371. ص 15.
- پژوهان، جمشید و موسوی جهرمی. پژوهش (1372). "اثر مالیات بر شرکت‌ها در سرمایه گذاری بخش خصوصی " مجله علمی پژوهشی و مدیریت شماره 18.
- پژوهان، جمشید (1384). اقتصاد باش عضوی (ممالک ها). دانشگاه تربیت مدرس.
- پژوهشکده اقتصاد.
- نظریه روزبه علیخان قمی، (1385). تحلیل عوامل مؤثر بر مالیات و پیش بینی آن. مجله برترین و پودره شماره 41.
- حامی زاده، زری (1386). "بررسی چگونگی مالیات در ایران" سالانه مالیاتی.
- فصلنامه جدید مالی و پژوهش. شماره 172-171. 1386.
- دادگر، محمد (1390). وزارت امور اقتصادی و دارایی. سال دهم. شماره 1364.
- دادگر، محمد (1387). وزارت امور اقتصادی و دارایی. سال دهم. شماره 1364.
- دادگر، محمد و روح الله نظری (1385). "دولت و اندازه آن در اقتصاد: مطالعه تطبیقی ایران و چنگ". فصلنامه اقتصاد و جامعه. شماره 10.
- دهه‌نامه ارکانی، مصطفی، برآورد ظرفیت مالیاتی منطقه‌ای (مطالعه موردنیستی استان یزد).
- مجموعه مقالات اولین همایش مالیاتی در ایران. 21 آذر 86. دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی
- دفتر اجرای مالیات بر ارزش افزوده، فرهنگ سازی و اطلاعات، رسانه برای معرفی نظارت مالیات در ارزش افزوده، 1384، ص 15
- زهی، نیو - محمد خالیلی، شهرزاد - بحریسی عوامل مؤثر بر درآمد‌های مالیاتی (مطالعه
- موردی استان آذربایجان شرق)، پژوهشگاه مالیات، سال 18 شماره 9، پاییز 1389
- سلطنتی شیرازی، الیزابت، برآورد ظرفیت مالیاتی در استان فارس؛ مجموعه مقالات
- اولین همایش سیاست حاکی مالی و مالیاتی ایران 21 آذر 86. دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی، ص 13
- سید محمد عزیزان (مترجم)، قیمت واقعی محصولات کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی.
- فلیحي (1387)، بررسی عوامل مؤثر بر ریشه ثروت‌های مالیاتی و پیشنهاد تدوین الگوی سیستم
- دینامیکی تلاش مالیاتی، فصلنامه نظری مالیاتی، نسخه تیزی، دوره جدید، شماره اول، سال
- شانزدهم، 94
- عباس زاده، مرتضی، فرهنگ مالیاتی، 1383، ص 25
- عرب مزار، علی اکبر (1383)، "در اندیشه نظام مطابق مالیاتی"، فصلنامه مجلس و
- پژوهش شماره 45، 20-56
- کتاب نمای ساله وزارت اقتصاد و دارایی
- کردنیچ، محمد، "بررسی درآمد‌های مالیاتی در ایران"، مجله برتنامه و بودجه شماره 5
- کوزه‌گر کانلی، عبداللادی، بررسی عوامل مؤثر بر قرار مالیاتی از دیدگاه میزان
- مالیاتی، پایان تام کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد
- مانوکیان سلماسی، آزمونه، بررسی اقتصادی معافیت‌های مالیاتی قانون مالیات های
- مستقیم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تربیتی
- محمود محض‌نیا، برآورد کوشش‌های مالیاتی و پیش بینی درآمد‌های مالیاتی در اقتصاد
- ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1374.
مشکلات اساسی بخش کشاورزی "پا تاکید بر لایه برنامه پنج" مرکز پژوهش های مقدسی رضا، مرکز پژوهش های مقدسی رضا، آیادا، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات زیربنایی، تبریز، 1386 ص 1264.


Keen، Michael and Alejandro Simone، 2004، "Tax Policy in Developing Countries: Some Lessons from the 1990s and Some Challenges Ahead."


Rosen، H، 2005، "Public Finance، London، Mcgrawhill."

Mahdavi، Saeid، Department of Economics، The University of Texas at San Antonio، San Antonio، TX 78249 United States، Received 4 January 2007، received in revised form 16 October 2007، accepted 5 January 2008

Available online 18 January 2008، “The level and composition of tax revenue in developing countries: Evidence from unbalanced panel data”

Sen Gupta، Abhijit، 2007، Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries،” IMF working paper 07/184 (International Monetary Fund).
پیشی در برآورد سایر متغیرها

جدول ۱

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیرهای توضیحی</th>
<th>مدل ۱</th>
<th>مدل ۲</th>
<th>مدل ۳</th>
<th>مدل ۴</th>
<th>مدل ۵</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عرض از مبدأ</td>
<td>۰.۲۴۷ (۱.۱۳۳)</td>
<td>۰.۱۸۳ (۰.۴۴۸)</td>
<td>۰.۱۷۶ (۰.۳۷۹)</td>
<td>۰.۱۸۳ (۰.۳۷۹)</td>
<td>۰.۱۷۶ (۰.۳۷۹)</td>
</tr>
<tr>
<td>AGR</td>
<td>-۲.۸۴۸ (۰.۴۳۷)</td>
<td>-۲.۸۴۸ (۰.۴۳۷)</td>
<td>-۲.۸۴۸ (۰.۴۳۷)</td>
<td>-۲.۸۴۸ (۰.۴۳۷)</td>
<td>-۲.۸۴۸ (۰.۴۳۷)</td>
</tr>
<tr>
<td>OIL</td>
<td>۰.۸۹۵ (۰.۴۹۳)</td>
<td>۰.۵۰۴ (۰.۴۹۳)</td>
<td>۰.۵۰۴ (۰.۴۹۳)</td>
<td>۰.۵۰۴ (۰.۴۹۳)</td>
<td>۰.۵۰۴ (۰.۴۹۳)</td>
</tr>
<tr>
<td>EDU</td>
<td>۰.۳۳۰ (۰.۳۴۲)</td>
<td>۰.۱۱۴ (۰.۹۴۴)</td>
<td>۰.۱۱۴ (۰.۹۴۴)</td>
<td>۰.۱۱۴ (۰.۹۴۴)</td>
<td>۰.۱۱۴ (۰.۹۴۴)</td>
</tr>
<tr>
<td>OPENNESS</td>
<td>۱.۵۲۷ (۰.۳۸۳)</td>
<td>۱.۵۲۷ (۰.۳۸۳)</td>
<td>۱.۵۲۷ (۰.۳۸۳)</td>
<td>۱.۵۲۷ (۰.۳۸۳)</td>
<td>۱.۵۲۷ (۰.۳۸۳)</td>
</tr>
<tr>
<td>BUDGET/TAX</td>
<td>۵۵.۷۴۸ (۰.۵۰۵)</td>
<td>۵۵.۷۴۸ (۰.۵۰۵)</td>
<td>۵۵.۷۴۸ (۰.۵۰۵)</td>
<td>۵۵.۷۴۸ (۰.۵۰۵)</td>
<td>۵۵.۷۴۸ (۰.۵۰۵)</td>
</tr>
<tr>
<td>Underground(1)</td>
<td>۰.۳۵۲ (۰.۴۹۱)</td>
<td>۰.۳۵۲ (۰.۴۹۱)</td>
<td>۰.۳۵۲ (۰.۴۹۱)</td>
<td>۰.۳۵۲ (۰.۴۹۱)</td>
<td>۰.۳۵۲ (۰.۴۹۱)</td>
</tr>
<tr>
<td>Underground(2)</td>
<td>۰.۰۲۲ (۰.۹۱۸)</td>
<td>۰.۰۲۲ (۰.۹۱۸)</td>
<td>۰.۰۲۲ (۰.۹۱۸)</td>
<td>۰.۰۲۲ (۰.۹۱۸)</td>
<td>۰.۰۲۲ (۰.۹۱۸)</td>
</tr>
<tr>
<td>Jini</td>
<td>۱.۲۲۵ (۰.۳۷۸)</td>
<td>۱.۲۲۵ (۰.۳۷۸)</td>
<td>۱.۲۲۵ (۰.۳۷۸)</td>
<td>۱.۲۲۵ (۰.۳۷۸)</td>
<td>۱.۲۲۵ (۰.۳۷۸)</td>
</tr>
<tr>
<td>R²</td>
<td>۰.۳۵</td>
<td>۰.۳۵</td>
<td>۰.۳۵</td>
<td>۰.۳۵</td>
<td>۰.۳۵</td>
</tr>
<tr>
<td>DW</td>
<td>۱.۳۶</td>
<td>۱.۷۷</td>
<td>۱.۸۰</td>
<td>۱.۸۵</td>
<td>۱.۸۵</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: محاسبات تحقیق

توجه: جدول‌های (۴-۳) تا (۴-۶) از دو منبع مختلف و با دو روش مختلف بودند. این دو روش مختلف به صورت Underground(1) و Underground(2) آمده بودند. تأیید به استفاده از روش ناتی و دومی با استفاده از روش غیرمستقیم محاسبه شده بودند.
۲- ۰، ۰ و ۰۳ معنی‌دار متغیرها را به ترتیب با احتمال‌های ۹۳٪، ۹۵٪ و ۹۹٪ نشان می‌دهند.

۳- اعداد داخل پرانتز مربوط به آماره یک می‌باشند.