

# ${ }_{\text {sjper }}$ Protocol 1993 met bijlage 

Protocol ter invulling van het Resumé van de bilaterale gesprelken Aruba-Nederland, op 24, 25 en 26-6-1993

De regeringen van Aruba en Nederland, in overeenstemming met het gevoelen van de onderscheiden volksvertegenwoordigingen, bevestigen hetgeen bij de bilaterale gesprekken tussen Aruba en Nederland van 24 tot en met 26 juni 1993 te Curaçao is overeengekomen (zie her bij dit protocol gevoegde Resumé van de gesprekken met vier bijlagen, welk hier als ingevoegd moet vorden beschourd).

Het behoud van de Koninkrijksband en de essentie van de Status Aparte staan voor Aruba en Nederland voorop. Dit vergt nader overeen te komen aampassingen in de relatie tussen de delen van het Koninkrijk. Aruba en Nederland onderschrijven de rechtsstatelijke en democratische beginselen van het Koninkrijk en zijn bereid deze verder vorm te geven en uit te werken. Dit protocol bevat de nodige afspraken ter zake.

De regeringen van Nederland en Aruba zijn reeds overeengekomen, met kracht na te streven dat op de kortst mogelijke termijn artikel 62 van het Statuut voor het Koninkrijk wordt geschrapt. Aruba en Nederland stellen derhalve alles in het werk om voor of zo kort mogelijk na 1 januari 1994 de totstandkoming te bevorderen van het bij de Tweede Kamer der Staten-General aanhangige voorstel van rijkswet tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met het voortzetten van de in het statuut neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba (Vergaderstukken II, 22593 (R 1433)).

De uitwerking voor zover nodig van dir protocol wordt direct ter hand genomen door Aruba en Nederland. De inwerkingtreding van eerdergenoemde rijkswet is voorzien bij koninklijk besluit. De uitwerking van in dit protocol gemaakte afspraken ten aanzien van onder andere rechterlijke organisatie, justitiele samenverking, comptabiliteit, en financieel-economisch evenvichtsherstel zullen zo spoedig mogelijk worden voorgelegd aan de onderscheiden regeringen en volksvertegenwoordigingen. Zodra deze in de vereiste vorm constitutioneel of wettelijk tot stand zijn gekomen, zal het eerdergenoemde koninklijk besluit vorden vastgesteld. Het streven is er op gericht dit stadium voor 1 januari 1995 te bereiken.

Aldus overwegende, komen Aruba en Nederland het hierna volgende overeen.

1. Het tot stand brengen van een nieuwe rechtsorde in het gehele

Koninkrijk zal geschieden op basis van gelijkwaardigheid
tussen de landen. Deze vindt zo mogelijk voor 1 januari 1996 zijn beslag.
Aruba en Nederland zijn bereid in redelijkheid een bijdrage te leveren aan de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht van de (toekomstige) landen in het Koninkrijk indien zulks wordt verzocht. 20 is Aruba bereid Bonaire en Sint Maarten te gelegener tijd bij te staan en met hen samen te werken bij de voorbereiding ter verkrijging van een nieuve status.
2. Voor de hoedanigheid van land, zoals Aruba die thans en in de toekomst heeft, is essentieel de aanwezigheid ter plekke van de rrias politica van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Deze situatie bestaat sinds 1954 yoor de Nederlandse Antillen en sinds 1986 ook voor Aruba. De rechrspleging wordt thans uitgeoefend in samenverking met de Nederlandse Antillen. ook bij bestendiging van de Koninkrijksband met Aruba zal de rechtspleging onderwerp zijn van samenwerking in Koninkrijksperband. Daarroe zal voor de rechterlijke organisarie betreffende het Gemeenschappelijk 日of van Justitie en het openbaar ainisterie een regeling worden getroffen bij rijkswet, Die regeling zal de eigen verantroordelijkheid van her land Aruba ter zake van het algemeen strafrechrelijk beleid yerankeren. De rijkswet zal met gewaarborgde betrokkenheid van het land Aruba tot stand komen.

Deze afspraak kan als volgt in het Statuut worden
vastgelegd:
Artikel

1. Aan de rechterlijke macht is bij uitshuiting opgedragen de berechting van strafbare feiten, van eseschiller over burgerlijk recht, alswede
schuldvorderiagen volgens regelen gesteld bij of krachtens de Grondwet, Staatsregeling of constirutie van de landen, taarbij eveneens de kennisnemiag van geschillen die aiet uit burgerlijke cechtsbetcekkingen zijn ontstaan, kunnen worden opsedragen.
2. Br is een Gemeenschappelijk Mof van Justitie voor de Caribische delen van het Koninkrijk.
3. De samenstelliag, inrichting en rechtsmacht wan het Gemeenschappelijk Hof van Justicie en de iarichring van ket openbaar ministerie bij dit Hof worden bij rijkswet gerageld, waaromtrent overeenstemming tussen de regeriagen van de landen is vereist. Daarbif gordt de verantwoordelijkheid van de ministers van Justicie betrerfende het algeneen strafrechtelijk beleid in hun landen geregeld.
4. Et zal een intensivering plaarsvinden van de samenverking op het gebied van de bestrijding van de internationale en grensoverschrijdende criminaliteit. Over de definiëring van her begrip grensoverschrijdende criminaliceit dient consensus te worden bereikt. Indien zich desondanks in de praktijk een verschil ran mening voordoet over de vraag of een geval in die categorie valt, kunnen zonodig de volgende stappen vorden zezer:
a. overleg cussen de betrokken PG's;
b. overleg tussen de ministers van Justitie, evencueel samen wet de ministers-presidenten;
c. roocleggiag aan en basluirvorming door de RMR;
d. beroep op de Raad van Stare.
(Verwezen wordt verder haar punt 12.)
Voor nat berreft grensoverschrijdende en incernarionale criminaliteit wordt een samenwerkingsreseling getroffen bij rijkswet. Dver de tijksuetcen genoemd in dit onderdeel onder 2. en

## in de

van 1jke se ordt 11en. de titie bij van
3. bereiken de ministers van Justitie van Nederland en van Aruba nog dit jaar overeensteming, zo mogelijk tezamen met de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen. De landen verbinden zich om een onderlinge regeling te treffen inzake de samenverking op het gebied van Justitie binnen het Koninkrijk naar het model van Titel VI van het Verdrag van Maastricht. Volgens dat model is het mogelijk een met "Buropol" vergelijkbare instelling yoor de landen van het Koninkrijk op te richten.

In het Statuut kan de volgende bepaling worden opgenomen:

## Artikel

De landen treffen onderlinge regelingen tot samenwerking ten aanzien van de strafrechtelijke handbaving van de rechtsorde, de bestrijding van internationale en grensoverschrijdende criminaliteit en andere justitiele aangelegenheden.
4. Tijdens TC-II kan worden besloten dat een gemengde werkgroep van deskund: gen, waarin alle delen van het Koninkrijk zijn vertegenwoordigd, zal worden opgedragen om volgens een nader overeen te komen concreet tijdschema met evaluatiemomenten de aanpassing van het Statuut voor het Koninkrijk voor te bereiden, zodat de hernieuwde rechtsorde van kracht kan worden
per 1 januari 1996 .
5. Met inachtneming van artikel 3 onder f van het $\mathrm{Statu} t$ behouden de landen hun eigen verantwoordelijkheid met betreking tot de toelating en uitzetting van Nederlanders. Daarbij verplichten zij zich alleen beperkingen op de toelating aan te brengen wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Deze afspraak kan als volgt in het statuut worden vastgelegd:

Artikel

1. Slechts wanneer het landsbelang net het oog op het velzijn van de betrokkenen en de eigen verantwoordelijkheid van elk van de landen van het Koninkrijk zulks noodzakelijk wakt, kunnen de landen aan de toelating van Nederlanders bij wet onderscheidenlijk bij landsyerordening beperkingen stellen.
2. Bventueel bestaande regelingen ter zake vorden getoetst aan het criterium vermeld in lid 1 en zo nodig aangepast.
3. Ten aanzien van de rechtmatigheid van het bestury of Aruba kan worden opgemerkt dat:
a. een regeling algemene administratieve rechtspraak (de
L.A.R.) reeds door de Staten van Aruba is goedgekeurd;
b. een regeling inzake de openbaarheid van bestuur in ambtelijke voorbereiding is;
c. reeds een regeling inzake onafhankelijke klachtenbehandeling i.v.四. politie-optreden bestaat.

Aan de hier bedoelde regelingen zal moeten worden toegevoegd een overeen te komen tijdpad voor de diverse onderdelen en dat de landen dergelijke regelingen tot stand zullen brengen. In het kader van de openbaarheid van bestuur dient ook ten aanzien van de financieringsbronnen van politieke partijen openheid te worden nagestreefd. De verplichting een en ander te doen zal in het Statuut worden vastgelegd.

Deze afspraak kan als volgt in het Statuut worden vastgelegd:

## Arcikel

Ter bevordering van een bestuur overeenkonstig de in artikel 43 genoemde vaarden stellen de landen bij vet onderscheidenlijk bij landsverordening regelingen vast ten aanzien van de volgende onderverpen:
a. administratieve rechtspraak betreffende besluiten van bestuursorganen;
b. openbaarheid van bestuur met inbegrip van de openbaarheid ten aanzien van de financiering van politieke partijen;
c. de behandeling door een onafhankelijk orgaan van klachten tegen gedragingen van bestuursorganen.

De Gouverneur behoudt als vertegenwoordiger van de Koninkrijksregering ook zijn signaleringsfunctie.
7. Omtrent de fiscale verhoudingen worden vóór 1 januari 1994 nadere afspraken gemakt. *)
8. Het het oog op de versterking van het instrumentarium voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en onvenselijk burgerlijk gedrag vordt de Koninkrijksregering uitgenodigd om - na overeenstemming over de inhoud tussen de regeringen - voor het einde van 1993 voorstellen bij de parlementen in te dienen ter zake van:
a. een rijkswet interregionaal strafrecht (art. 38 lid 3 Statuut);
b. een rijkswet interregionaal privaatrecht (art. 38 lid 3 Statuut).

Deze afspraak kan als volgt in het Statuut worden vastgelegd:

Artikel

1. Bij rijkswet worden regels gesteld omirent privaatrechtelijke en strafrechtelijke onderwerpen van interregionale aard en kunnen regels worden gesteld omtrent zodanige onderwerpen van internationale aard. 2. Bij rijkswet worden regels gesteld omtrent de zetelverplaatsing van rechtspersonen naar een ander land van het Koninkrijk.
2. Het betreluting tot de in dit artikgl genoemde rijiksvetten is overeensteming tussen de regeringen van de landen vereist.
*) Ben concept voor deze afspraken is als bijlage bij dit stuk gevoegd.
3. Het het oog op een adequaat financieel beleid, zullen er definitieve afspraken worden gemaakt over financiele herstructurering en de wijze warop de positie van de comptabiliteit, welke een primaire verantwoordelijkheid is van elk van de delen van het Koninkrijk, zal worden veiliggesteld. Daarbij geldt met betrekking tot de comptabiliteit het volgende.
9.1. Frocedurele/institutionele inbedding comptabiliteit

- Uitgangspunt: landen zijn verantwoordelijk voor comptabiliteit, die aan af re spreken kwaliteitseisen (zie 9.2.) voldoet.
- Begrotingen en rekeningen worden tijdig aan het betreffende parlement aangeboden.
- Begrotingen en rekeningen vorden tevens beschikbaar gesteld aan de samenwerkende Rekenkamers van het Koninkrijk.
- In een situatie waarin naar het inzicht van de Rekenkamers daartoe aanleiding bestaat, vindt ambtelijk voorbereid overleg plats tussen de vakministers/verantwoordelijke portefeuillehouders en de minister voor NAAZ, eventueel met de ministers-presidenten erbij in een voortgezet overleg. Dit in lijn met respectievelijk in aanvulling op het in het Statuut bepaalde inzake het overleg in de Rijksministerraad en hetgeen in dit protocol onder punt 12 is opgenomen.
9.2. Kwaliteitseisen comptabiliteit - enkele globale aanduidingen
- Een administratieve organisatie die een ordelijke begrotingsvoorbereiding en een rechtmatige en doelmatige begrotingsuitvoering mogelijk maakt, die compleet en duidelijk omschreven is.
- Een zodanige accountantscontrole dat de rekeningen en verantwoordingen voorzien kunnen worden van een goedkeurende accountantsverklaring.
- Een zodanige Einanciele informatievoorziening russen de verschillende ministeries en het ministerie van Financién en tussen de regering en het parlement dat een snelle en efficiente informatieverstreking over begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording plaatsvindt.
- een zodanige inrichting en presentatie van ontwerpbegrotingen, suppletoire begrotingen, budgettaire nota's en rekeningen dat het parlement in staat wordt gesteld het budgetrecht volledig uit te oefenen.

In het Statuut wordt bepaald dat elk land gehouden is te voorzien in een adequaat comptabel bestel, bij vet van her land te regelen. In het statuut wordt veiliggesteld dat deze wet binnen een te bepalen termijn tot stand komt. Analoog aan de procedure beschreven onder 9.1 . wordt een procedureel sluitend systeem voorgesteld am-problemen te voorkomen c.q. tijdig op te lossen. Voldoende waarborgen in brede zin worden zo spoedig mogelijk in kaart gebracht en overeengekomen om te bewerkstelligen dat de beoogde adequate comptabiliteit binnen de te bepalen termifn vordt ingevoerd en vervolgens in de praktijk gehanteerd.

Deze afspraak kan als volgt in het Statuut worden vastgelegd:

Artikel

1. Bij vet onderscheidenlijk bij landsverordening vordt yoorzien in een doeltreffend comptabel bestel. Daartoe behoren regels betreffende een ordelijke begrotingsvoorbereiding, een rechtmatige en doelmatige begrotingsuitvoering, een effectieve accountantscontrole, een efficiênte financiēle informatievoorziening en een voor de parlementaire controle bevorderlijke inrichting en presentatie van begrotingen en rekeningen.
2. De landen treffen bij rijkswet een onderlinge regeling op het terrein van de overheidsfinancien, vaarin in ieder geval de samenverking tussen de Rekenkamers van de onderscheiden laiden, de hoofdelementen yan een doeltreffend comptabel bestel en de procedure bij niet makoming van deze elementen rordt geregeld.
3. Het betrekking tot de in dit artikel genoende rijksvetten is overeensteming tussen de regeringen van de landen vereist.
4. De financiale herstructurering en vervolgens de bewaking van het financieel-economische evenwicht kent twee dimensies.

De eerste dimensie betreft de financieel-economische verhoudingen en de incichting daarvan binnen het land zelf. Daarbij geldt het volgende.
10.1 Financieel-economisch evenuichtsherstel

Door de landen zelf wordt een proces van financieeleconomisch evenvichtsherstel doorgevoerd. In Aruba wordt politiek en maatschappelijk overleg gevoerd over het daartoe tot stand te brengen beleid. Met het oog daarop vordt allereerst de budgettaire situatie verder in beeld gebracht. De resultaten van dit initiatief vormen het startpunt om te komen tot evenwichtsherstel.
Voor de komende maanden zijn belangrijke stappen voorzien.
Deze zullen tenminste de volgende elementen bevatten:
(i) het nader in beeld brengen van de feitelijke budgettaire situatie;
(ii) vaststellen van algemene uitgangspunten voor (iii) budgettaire aanpassing;
procedure-afspraken verdere vormgeving en uitvoering aanpassingsproces.

Tegen deze achtergrond wordt begin 1994 besluitvorming bewerkstelligd over een zo breed mogelijk gedragen financieel-economisch aanpassingsprogcama. Dit zal geent zijn op het binnen afzienbare tijd bereiken van een evenwichtige begroting, die voldoet aan een door het lan in het kader van dit proces vast te stellen begrotingsnormering. Nederland is bereid om aan deze fase deskundigheid bij te dragen, c.q. te bevorderen dat de deskundigheid van internationale organisaties als IMP, oEsO en Vereldbank ter advisering wordt ingeschakeld.
10.2 Begrotingsnormering

De begrotingsnormering zal vorden toegespicst op het bereiken c.q. handhaven van een evenwichtige begroting, rekening houdend met inhoudelijke elementen zoals een sluitende gevone dienst (incl. rencelasten, afschrijvingen en exploitatieverliezen); de financierbaarheid voor de begroting en de economie van de met de overheidsschuld gepaard gaande rentelasten; de samenhang van het budgettair beleid met het monetaire beleid en de betalingsbalans. De normering zal het vertrouwen in het begrotingsbeleid moeten versterken; daarbij hoort uiteraard ook het voldoen van rente- en aflossingsverplichtingen. De vaststelling van de begrotingsnormering zal worden afgerond mede met inachtneming van de context van het vorm te geven fonds. (Op dit punt 10 moeten de overeengekomen afspraken nog worden geformaliseerd. Bij samenwerkingsregeling/rijkswet lijkt het meest voor de hand te liggen. Teksten volgen z.s.m.).
10.3 Periodiek financieel- en sociaal-economisch overleg Uitgegaan wordt van de autonomie van de landen ten aanzien van het financieel- en sociaal-economisch beleid. Bij het samenzijn in het Koninkrijk, en mede in her licht van de belangrijke financiele banden, is een reguliere gedachtenwisseling tussen vakministers en de minister voor $\mathrm{NAAZ}_{\text {, }}$ waarbij intensief wordt gesproken over het betreffende beleid in brede zin (dus naast het begrotingsbeleid ook het economisch beleid in al zijn facetten), een belangrijk instrument.

De tweede dimensie is breder. Bij rijkswet zal binnen het Koninkrijk een fonds tot stand worden gebracht met als een taak, onder nader te bepalen condities gericht op evenwichtige financieel-economische verhoudingen, het verschaffen van structurele bijdragen aan de eilanden. Overwagen kan ook worden als taak voor het fonds incidentele steun te verlenen aan de landen, indien verzocht en onder voorwaarden, gericht op financieeleconomisch evenwichtsherstel in geval van aanmerkelijke, tijdellike begrotingstekorten.

Aruba zal meewerken aan het tot stand brengen van de modaliteiten van het fonds en de verking ervan, inclusief de voeding, het bestuur en de genoemde taken van het fonds op het financieel-economisch terrein, dit alles mede in samenhang met de inrichting van het geldwezen.
11. In geval van tijdelijke betalingsbalansproblemen blijft de mogelijkheid bestaan om elkaar onder per geval te bepalen voorwarden bij acute moeilijkheden bij te staan.
12. De beslechting van geschillen van bestuur wordt in het statuut geregeld.
Er is overeenstemming over de uiteindelijke beslechting van verticale geschillen van bestuur door de Raad van State. Deze beslist niet dän nadat eerst via een getrapt stelsel van politiek overleg geprobeerd is het geschil op te lossen.

Deze afspraak kan als volgt in het Statuut worden vastgelegd:

Artikel

1. Indien een der landen van oordeel is dat een orgaan van een land niet of niet voldoende voorziet in datgene vaartoe het ingevolge het Statuut, een internationale regeling, een rijksvet of algemene maatregel van rijksbestuur gehouden is, treden de betrokken bewindspersonen van de landen, al dan niet in tegenvoordigheid van de ministers-presidenten, hierover in overleg. Leidt dit overleg niet binnen een door de minister-president van het Roninkrijk te bepalen termijn tot overeensteming, dan vordt het onderverp na overleg tussen de ministers-presidenten van de landen ter beslissing aan de raad van ministers van het Roninkrijk voorgelegd.
2. Indien een orgaan van een land niet of niet voldoende voorziet in datgene raartoe het ingevolge het Statuut, een internationale regeling, een rijksvet of algemene matregel van rijksbestuur gehouden is, kan de raad yan ministers van het Koninkrijk bepalen dat in het onderwerp bij rijkswet kan worden voorzien.
3. Tegen de in het eerste en het tweede lid bedoelde besluiten van de raad van ministers van het Roninkrijk dan vel het uitblijven van zo'n besluit kan elk der landsregeringen voorziening vragen bij de Raad van State van het Koninkrijk.
4. Onverlet de nogelijkheid van de ministers-presidenten en de ministers van het Koninkrijk elkaar te ontmoeten zullen, vooruitlopend op de beoogde situatie met ingang van 1 januari 1994, eenmaal jaarlijks de ministers-presidenten van de landen, de vertegenwoordigers van Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius, alsmede de minister voor NAAZ, bijeenkomen teneinde de toestand van het Koninkrijk te bespreken en afspraken te maken m.b.t. het functioneren van het Koninkrijk. 0ok andere ministers kumnen voor dit overleg vorden uitgenodigd wanneer hen regarderende onderwerpen geagendeerd worden.

Daarbij valt met name ook te denken aan de ministers die Koninkrijksaangelegenheden behartigen.

Deza afspraak kan als volgt in het statuut rorden
vastgelegd:

## Artikel

1. De ministers-presidenten van de landen en de voorzitters van de eilandsbesturen komen ten minste eenmal per jaiar bijeen voor overleg over aangelegenheden van wederzijds belang. De bijeenkomst vordt bijgewoond door de Nederlandse bevindspersoon die belas is met de cobrdinatie van het beleid ten aanzien van de Caribische delen van het Roninkrijk.
2. De raad van ministers van het Roninkrijk stelt procedureregels vast voor het overleg tussen ministers van de landen ter voorberelding van in de raad van ministers te behandelen onderverpen.


CL/2309

Bijlage bij het protocol
(inzake fiscaliteit, vide punt 7)

Er wordt belang aan gehecht om als onderdeel van het politiek accoord aangaande de aangepaste relaties tussen de delen van het Roninkrijk helderheid te bevorderen met betrekking tot inhoudelijke uitgangspunten en procedurele inbedding op het terrein van de fiscaliteit.
Daartoe zijn Nederland en Aruba tot overeenstemming gekomen met betrekking tot de volgende benadering.

1. Inhoudelijke uitgangspunten

Uitgaande van de fiscale autonomie voor de delen van het Koninkrijk zullen verschillen in de fiscale regimes van de onderscheiden delen van het Koninkrijk met het oog op structurele economische belangen mogelijk zijn. Bchter bij regelingen die internationaal breed niet aanvaardbaar worden geacht of die leiden tot onevenredige benadeling van andere delen van het Koninkrijk zal het regime en/of de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) moeten worden aangepast.
2. Procedurele inbedding

- Uitgaande van de huidige BRK wordt ingesteld een tweejaarlijkse toetscyclus gericht op veiligstelling van de BRK op basis van overeenstemming m.b.t. de lopende fiscale dossiers en vaststelling van een werkprogramma voor de middellange termijn.
- Procedure daarbij is ten eerste het reeds bestaande jaarlijkse ambtelijk overleg, gevolgd door een tweejaarlijks overleg tussen betrokken vakministers alsmede de minister voor NAAZ.
- Mogelijkheid is daarna dat eventueel resterende verschillen van inzicht worden voorgelegd aan de Rijksministerraad, met vervolgens uiteindelijke besluitvorming door de Raad van State (zie onder 12).

3. Eerste cyclus

- De eerste tweejarige periode is 1 januari 1994 tot 1 januari 1996.
- In oktober 1993 wordt de ambtelijke voorbereiding begonnen van het genoemd ministersoverleg met betrekking tot de lopende fiscale dossiers, alsmede het werkprogramma voor de middellange termijn.
- De volgende onderwerpen zullen bij de eerste cyclus aan de orde zijn voor de korte termijn:
(i) voortgang gemaakte afspraken naar aanleiding van evaluatie BRK in 1992;
(ii) inbedding belastingverdrag cussen VS en Nederland;
(iii) doorwerking voorontwerp wet bestrijding ontgaan van belastingen;
(iv) pensioenproblematiek, hypotheekrente-regime.

$$
-2-
$$

Het inhoudelijk referentiekader vordt in een rijkswet en-in het Statuut opgenomen evenals een algemene geschillenregeling. Een concept-rijkswet ook met de verdere procedureregels wordt vaor het eind van 1993 uitgeverkt. Daarbij zullen er meerdere BRK's kunnen zijn. In de BRK met Aruba wordt in de opzeggingsbepaling de uitgestelde inverkingrreding van een opregging van 2 jaar geschrapt.

Deze afspraak kan als volgt in het Statuyt worden vastgelegd:

Artikel

1. De landen behartigen op het gebied van de belastingen hun belangen zelistandig, ner dien verstande dat de desbetreffende regelingen of de uitvoering daarvan niet in strijd mogen komen met de belangen van het Zoninkrijk. 2. Voor de toepassing van het eerste lid vordt cen regeling of de uityoering daarvan op het gebied van de belastingen in strijd geacht te zijn wet de belangen van het Roninkrijk, indiens
a. de regeling internationaal niet breed aanvaardbaar kan worden geacht;
b. de regeling een onevenredige benadeling inhoudt van de belangen van een of meer van de overige landen van het Koninkrijk.
2. Bij cijksyet vorden regelen gosteld om de belangen van het Koninkrijk als bedoeld in het eerste lid te vaarborgen.
