**17.10.2024 ж.**

**Қазақстан Республикасы Салық кодексінің жобасы бойынша**

**САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Құрылым-дық бөлігі** | **Жобаның редакциясы** | **Ұсынылып отырған өзгерістер мен толықтырулардың редакциясы** | **Өзгерістің немесе толықтырудың авторы және оның негіздемесі** | **Бас комитеттің шешімі. Негіздеме (қабыл-данбаған жағдайда)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Жобаның  31-бабы | **31-бап. Салық салу мәселелері жөніндегі әдіснамалық кеңес**  1. Салық міндеттемелерін орындау барысында туындауы мүмкін түсініксіздіктерді, дәлсіздіктер мен қайшылықтарды жою жөнінде ұсыныстар әзірлеу мақсатында салық салу мәселелері жөніндегі әдіснамалық кеңес құрылады.  2. Әдіснамалық кеңес және оның құрамы туралы ережені Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі бекітеді. | **Жобаның 31-бабы алып тасталсын;** | **депутат**  **Қ. Абден**  Заңдар түсіндіру үшін қосымша құрылым талап етілмес үшін нақты, дәл және бірмағыналы болуға тиіс.  Ең дұрысы, заңнама екіұштылықты болғызбайтын және қосымша түсініктемелерге және әдіснамалық органдарға қажеттілікті қажет етпейтін етіп жасалуға тиіс. Мұндай пікірлер (кеңестер) мүлдем жеке топтардың мүдделерін қолдау қаупін тудыруы мүмкін екендігін айта кету керек.  Экономикалық зерттеулер институттары тиімді және ойластырылған заңнаманы құруда шешуші рөл атқаруға тиіс. Институттар заң шығарушыларға фактілер мен ғылыми талдау негізінде шешім қабылдауға көмектесетін терең және жан-жақты деректер бере алады. Экономикалық институттардың деректері мен талдауларын тарту заң шығарушыларға экономиканың дамуына ықпал ететін нақты, теңгерімді және тұрақты заңдар әзірлеуге мүмкіндік береді.  Осыған байланысты ешқандай Кеңес құрудың қажеті жоқ. |  |
|  | 231-баптың 1-тармағының жаңа 17) тармақшасы | **231-бап. Корпоративтік табыс салығы мақсатында кіріс деп танылмайтын экономикалық пайда**  1. Салық салу мақсатында кіріс ретінде мыналар қарастырылмайды:  **…**  16) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен парниктік газдар шығарындыларына квоталарды бөлу жөніндегі ұлттық жоспарға сәйкес алынған парниктік газдар шығарындыларына квота түріндегі өтеусіз алынған мүліктің құны.  **17) жоқ.** | жобаның 231-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықтырылсын:  **«17) «Нысаналы капитал қорлары (эндаумент-қорлар) туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен меценаттық қызмет объектілерін және нысаналы капитал қорының әкімшілік-басқару шығыстарын қаржыландыруға бағытталатын эндаумент-қорды басқарудан түсетін табыс».»;** | **депутат**  **Н. Тау**  **2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізу.**  Эндаумент-қорды басқарудан түсетін кірістерді салық салынатын кірістерден алып тастауға қатысты Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 231 - бабы 1-тармағының 17) тармақшасын енгізу меценаттықты дамытуды және әлеуметтік, білім беру және мәдени салаларды ұзақ мерзімді қаржыландыруды ынталандыруға бағытталған. Эндаумент-қорлар қоғамдық маңызы бар жобаларды, оның ішінде білім беру, мәдениет, ғылым салаларындағы жобаларды және басқа да қайырымдылық бағыттарын қолдаудың маңызды тетігі болып табылады, бұл азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартуға және елдің әлеуметтік-экономикалық инфрақұрылымын дамытуға ықпал етеді.  Эндаумент қорларының кірістерін салық салудан босату қайырымдылық және қоғамдық жобаларды қолдауға көбірек қаражат бөлуге мүмкіндік береді. Бұл меценаттықты дамытуға және ұзақ мерзімді әлеуметтік және білім беру бастамаларына жеке капиталды тартуға ықпал етеді.  Эндаумент-қорлар ұйымдар өз жобаларын ұзақ мерзімді перспективада жоспарлай алатын тұрақты қаржыландыру көзі болып табылады. Әкімшілік-басқару шығыстары мен жобаларға жұмсалатын кірістерді салық салудан босату қорларға өз тұрақтылығы мен тәуелсіздігін қамтамасыз ете отырып, ресурстарды тиімдірек бөлуге мүмкіндік береді.  Көптеген елдер, соның ішінде АҚШ, Ұлыбритания және Еуропа Одағы елдері әлеуметтік және білім беру институттарын қолдаудағы маңызды рөлін мойындай отырып, эндаумент-қорларға салық жеңілдіктерін қолданады. Қазақстанда осындай шаралар қабылдау отандық қорлардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және қосымша инвестициялар тартуға әкеледі.  Жоба эндаумент-қорлардың қызметін реттейді, бұл қаражаттың мақсатты пайдаланылуына кепілдік береді. Норманы Салық кодексіне енгізу нақты құқықтық шеңберді қамтамасыз етеді және теріс пайдалану мүмкіндігін азайтады, бұл қоғамның салықтық ашықтығы мен сенімі үшін маңызды.  Осылайша, 231-баптың ұсынылған редакциясы Қазақстандағы эндаумент-қорлар институтының дамуына ықпал етеді, меценаттық саладағы жеке бастамаларды ынталандырады және қоғамдық мүдделер игілігі үшін қаржы ресурстарын неғұрлым тиімді пайдалану үшін жағдайлар жасайды. |  |
|  | жобаның 231-бабы 2-тарма-ғының  7) тармақ-шасы | **231-бап. Корпоративтік табыс салығы мақсатында кіріс деп танылмайтын экономикалық пайда**  **…**  2. Осы тармақта көзделген салық төлеушілер салық салу мақсатында мынадай жекелеген экономикалық пайданы кіріс ретінде танымайды:  …  7) мыналардан:  Қазақстан Республикасының инвестициялық және венчурлік қорлар туралы заңнамасына сәйкес және акционерлік инвестициялық қордың кастодианы ескерген инвестициялық қызметтен акционерлік инвестициялық қорлардан;  АХҚО қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген және кастодиан немесе инвестициялық қордың басқарушы компаниясы ескерген инвестициялық қорлардан алынған инвестициялық кірістер.  Осы тармақшаның ережелері Қазақстан Республикасының инвестициялық және венчурлік қорлар туралы заңнамасына сәйкес тіркелген акционерлік инвестициялық қордың немесе АХҚО-ның қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген инвестициялық қордың мынадай шарттарға сәйкестігі кезінде қолданылады:  мұндай акционерлік инвестициялық қордың немесе осындай инвестициялық қордың жылжымайтын мүлік объектісіне меншік құқығының болуы,  мұндай акционерлік инвестициялық қордың немесе осындай инвестициялық қордың құрамына кемінде 100 құрылтайшы немесе акционер кіреді,  осындай акционерлік инвестициялық қордың немесе осындай инвестициялық қордың активтерінің құрамында активтердің кемінде 20 пайызы өзара байланысты тараптар болып табылмайтын тұлғаларға тиесілі,  мұндай акционерлік инвестициялық қордың немесе осындай инвестициялық қордың акцияларын белгісіз тұлғалар тобына сатып алуға қолжетімді;  **Жоқ.**  8) инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензия негізінде инвестициялық пай қорының активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын басқарушы компанияның сыйақысын қоспағанда, инвестициялық және венчурлік қорлар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инвестициялық пай қорлары алған және инвестициялық пай қорының кастодианы осындай деп таныған инвестициялық кірістер - осындай басқарушы компания үшін;  … | жобаның 231-бабы 2-тармағы 7) тармақшасының екінші бөлігі мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:  «**Қазақстан Республикасының нысаналы капитал қорлары (эндаумент-қорлар) туралы заңнамасына сәйкес эндаумент-қорларды басқарудан нысаналы капитал қорлары және (немесе) басқарушы компаниялар;»;** | **депутат**  **Н. Тау**  **2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізу.**  Нысаналы капитал қорын және басқарушы компанияларды кірістері салық салу мақсатында кіріс деп танылмайтын субъектілер тізбесіне енгізу Қазақстанның білім беру, ғылыми, мәдени және әлеуметтік салаларда орнықты қаржыландыру тетіктерін дамытуды қолдауға деген стратегиялық ниетін көрсетеді. Ұсынылған редакция Салық кодексіне әлеуметтік және қоғамдық жобаларға ұзақ мерзімді инвестицияларды ынталандыру арқылы эндаумент-қорларды басқарудың жаңа мүмкіндіктерін қосады.  Нысаналы капитал қорлары мен басқарушы компаниялар үшін жеңілдікпен салық салу қоғамдық маңызы бар жобаларды қаржыландыру үшін жеке капиталды белсенді тартуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде меценаттарға, кәсіпкерлерге және ұйымдарға әлеуметтік бастамаларға қаражат салуға қосымша ынта туғызады, бұл ұзақ мерзімді инвестициялардың тиімділігін арттырады.  Қаржы құрылымдары ретінде нысаналы капитал қорлары мен басқарушы компаниялар білім беру, ғылым, өнер және денсаулық сақтау саласындағы жобаларды қаржыландырудың тұрақтылығын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Осы қорларды басқарудан алынған кірістерді салық салудан босату тікелей әлеуметтік бастамаларды қаржыландыруға мол ресурс бағыттауға мүмкіндік береді, осылайша елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал етеді.  Көптеген дамыған ел эндаумент-қорлардың әлеуметтік және экономикалық дамуға қосқан үлестерін мойындай отырып, салықтық жеңілдіктер арқылы оларды белсенді түрде қолдайды. Салық кодексіне осындай норманы енгізу заңнаманы халықаралық практикамен үйлестіруге алып келеді және қазақстандық қорлардың жаһандық деңгейде бәсекеге қабілеттілігін жақсартады.  Басқарушы компаниялардың кірістерін салық салудан босату оларға эндаумент-қорлардың капиталын тиімді басқаруға, операциялық шығындарды азайтуға және қайырымдылық мақсаттарға жұмсалатын кірістерді барынша арттыруға мүмкіндік береді. Бұл көптеген әлеуметтік жобалар үшін тұрақты және тәуелсіз қаржыландыру көздерін құруға әкеледі.  Осылайша, 231-баптың ұсынылған редакциясы маңызды қоғамдық және әлеуметтік бастамаларды қолдайтын қаржы тетіктеріy нығайтуға ықпал етеді, меценаттық қызметке жеке капиталды тартуды ынталандырады және эндаумент-қорлар арқылы ұзақ мерзімді орнықты қаржыландыруға жағдай жасайды. |  |
|  | жобаның 320-бабының  1-тармағы | **320-бап. Коммерциялық емес ұйымдарға салық салу**  1. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес тіркелген коммерциялық емес ұйым жылдық жиынтық кірістен мына кірістерді алып тастайды:  осы Кодекстің 9-бабының 5) тармақшасына сәйкес келетін қайырымдылық көмекті, демеушілік көмекті, ақшаны, гранттарды, сондай-ақ өтеусіз негізде алынған кез келген басқа көмекті, гранттарды, мүлікті қоса алғанда, өтеусіз алынған мүлік түріндегі кіріс;  кiру жарналары және мүшелiк жарналар;  адвокаттық кеңсенің құрылтайшылары болып табылатын адвокаттардың оның мүлкіне салымдары, сондай-ақ олар жүргізетін адвокаттық кеңсені ұстауға арналған жарналар (аударымдар);  мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты жүзеге асыруға арналған шарт бойынша кіріс;  депозиттер бойынша сыйақы;  депозитке салынған ақшалар бойынша, оның ішінде олар жөніндегі сыйақы бойынша туындаған оң бағамдық айырма сомасының терiс бағамдық айырма сомасынан асып кетуi;  «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген көппәтерлі тұрғын үй пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің міндетті және мақсаттыжарналары, сондай-ақ төлемді кешіктіргені үшін өсімақылары;  **Жоқ**  Осы баптың 1-тармағында көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда, осы тармақта көзделген жылдық жиынтық кірістен алып тастау жүргізілмейді.  … | **жобаның 320-бабы 1-тармағының бірінші бөлігінде:**  **екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын**:  «осы Кодекстің 9-бабының 5) тармақшасына сай келетін қайырымдылық көмекті, эндаументті (нысаналы салымды), демеушілік көмекті, ақшаны, гранттарды қоса алғанда, өтеусіз алынған мүлік түріндегі кіріс, сондай-ақ өтеусіз негізде алынған кез келген басқа да көмек, гранттар, мүлік;»;  **мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:**  **«Нысаналы капитал қорлары (эндаумент-қорлар) туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен меценаттық қызмет объектілерін және нысаналы капитал қорының әкімшілік-басқару шығыстарына қаржыландыруға бағытталатын эндаумент-қорды басқарудан түсетін кіріс.»;** | **депутат**  **Н. Тау**  **2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізу.**  320-баптың ұсынылып отырған редакциясы коммерциялық емес ұйымдардың қызметінің тиімділігін арттыру және ұзақ мерзімді қайырымдылық тетіктерін дамытуды ынталандыру мақсатында олардың жылдық жиынтық кірісінен алып тасталатын кірістер тізбесін нақтылауға және кеңейтуге бағытталған бірқатар өзгерістерді қамтиды.  Меценаттық қызмет объектілерін қаржыландыруға бағытталған жылдық жиынтық кірістен, эндаументтен (нысаналы салымнан) және эндаумент-қорларды басқарудан түсетін кірістерден алып тасталатын кірістер тізіміне енгізу коммерциялық емес ұйымдардың кіріс көздерінің аражігін нақты ажыратуға ықпал етеді. Бұл ұзақ мерзімді жобаларды қолдауға жұмсалатын қаражатты салықтан босатуға мүмкіндік береді, әсіресе осындай ұйымдардың орнықтылығы үшін өте маңызды.  Эндаумент-қорлар әлеуметтік маңызы бар жобаларды орнықты және тұрақты қаржыландыруды қамтамасыз етудің маңызды тетігі болып табылады. Мұндай қорларды басқарудан алынатын кірістерді салық салудан босату олардың дамуын ынталандыруға және осындай қорларға қаражатты неғұрлым белсенді тартуға бағытталған. Бұл тұрақты қолдауды қажет ететін ұзақ мерзімді қайырымдылық, білім беру, мәдени және басқа жобаларды қаржыландыруға жағдай жасайды.  Эндаументтерді (нысаналы салымдарды) салық салудан босатылған көздер ретінде тану бизнес пен жеке тұлғаларды нысаналы капиталдар арқылы меценаттық және қайырымдылық қызметіне белсенді қатысуға ынталандырады. Бұл Қазақстанда қайырымдылық мәдениетін дамытуды ынталандырады және қоғамдық пайдалы жобаларға ресурстарды тартуға ықпал етеді.  Эндаумент-қорды басқарудан түсетін кірістерді алып тасталатын кірістер тізбесіне қосу мұндай қаражаттың тек қана меценаттық қызмет объектілерін қаржыландыруға және қордың әкімшілік шығыстарына бағытталуына байланысты. Бұл нормалар қаражатты пайдаланудың ашықтығына ықпал етеді, эндаумент-қорларға деген сенімді арттырады және асыра пайдалану мүмкіндігін болдырмайды.  Коммерциялық емес ұйымдар елдің әлеуметтік және мәдени дамуында маңызды рөл атқарады. Эндаументтерден және нысаналы капиталды басқарудан алынатын кірістерді салық салудан босату бұл ұйымдарға қаржылық орнықтылық пен тиімділікті қамтамасыз ете отырып, өз миссияларын орындау үшін көбірек ресурстарды сақтауға мүмкіндік береді.  Эндаумент-қорлар әлеуметтік маңызы бар жобаларды тұрақты қаржыландыруды қамтамасыз ете отырып, ұзақ мерзімді перспективада жұмыс істейді. Салық кодексіндегі ұсынылған өзгерістер мұндай қорларға өз қызметін жақсырақ жоспарлауға және олардың қызметіне салық жүктемесінің артуынан қорықпай көбірек қайырымдылық тартуға мүмкіндік береді.  Осылайша, 320-баптың ұсынылған редакциясы коммерциялық емес ұйымдардың жұмысы үшін жағдайларды жақсартуға, Эндаумент-қорлар институтын дамытуға және Қазақстандағы қоғамдық маңызы бар жобаларды ұзақ мерзімді қаржыландыруды ынталандыруға бағытталған. Бұл шаралар тұрақты қайырымдылық секторын құруға және меценаттық бастамаларға жеке қаражаттың көбірек көлемін тартуға ықпал етеді. |  |
|  | жобаның 328-бабы 1-тарма-ғының жаңа  7) және 8) тармақ-шалары | **328-бап. Салық салынатын кірісті азайту**  1. Салық төлеушінің салық салынатын кірісті мынадай шығыстар түрлеріне:  …  6) осы Кодекстің 262-бабына сәйкес шегерімге жатқызылған соманың 200 пайызы мөлшерінде мыналарға:  қорғау құжаты бар жұмыстарды қоса алғанда, өнеркәсіптік меншік объектісін құруға байланысты ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға;  ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру мақсатында лицензиялық шарт немесе айрықша құқықты басқаға беру шарты бойынша жоғары оқу орындарынан, ғылыми ұйымдардан, автономиялық білім беру ұйымдарынан және стартап-компаниялардан зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды сатып алуға арналған шығыстар жағдайында қолданылмайды  Осы тармақшаның ережелері Қазақстан Республикасының аумағында аталған жұмыстар жүргізілген және (немесе) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелері енгізілген (пайдаланылған) жағдайда қолданылады.  Ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуді және (немесе) көрсетілген жұмыстардың нәтижесін және (немесе) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін енгізуді (пайдалануды) растау нысан бойынша жасалған және тиісті саланың уәкілетті органдарымен келісу бойынша ғылым саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен келісілген ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін енгізу (пайдалану) актісі болып табылады.  …  **7) жоқ;**  **8) жоқ.** | жобаның 328-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы **7) және 8) тармақшалармен** толықтырылсын:  **«7) салық төлеушілердің – «Қайырымдылық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 28-бабында көзделген эндаумент-қорларға (нысаналы капиталдарға) берілетін қайырмалдықтар мен эндаументтер (нысаналы салымдар) сомасының және меценаттық қызмет объектілерін қаржыландыратын эндаумент-қорға (нысаналы капиталға) өтеусіз берілген мүлік құнының 300 пайызы мөлшерінде азайтуға құқығы бар.**  **7) тармақшада көрсетілген шығыстарға салық салынатын кірісті азайту құқығын салық төлеушілер мынадай шарттар бір мезгілде сақталған кезде:**  **қайырмалдықты және (немесе) эндаументті (нысаналы салымды) алушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген және жұмыс істейтін нысаналы капитал қоры болып табылса;**  **салық төлеуші эндаумент-қордың (нысаналы капиталдың) активі ретінде қайырмалдықтың және (немесе) эндаументтің (нысаналы салымның) мөлшері мен нысаналы пайдаланылуын растайтын нысаналы салым шартын берсе;**  **салық төлеуші нысаналы салым шарты бойынша міндеттемелердің орындалуын растауды берсе, іске асырады.**  **Егер салық төлеушінің салық салынатын кірісінің азаю сомасы есепті кезеңдегі салық салынатын кіріс сомасынан асып кетсе, онда салық төлеуші есепті салық кезеңдерінен кейінгі салық салынатын кірістің азаюының пайдаланылмаған бөлігін есептелген салық салынатын кірістің азаю сомасы мен есепті салық кезеңі үшін салық салынатын кіріс сомасының іс жүзінде берілген азаю сомасы арасындағы айырманы құрайтын мөлшерде есепті салық кезеңінен кейін үш жыл ішінде қолдануға құқылы.**  **Осы тармақшаның күші жер қойнауын пайдаланушыларға «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 2-тармағының 5), 9) және 10) тармақшаларында және 36-бабы 2-1-тармағының 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген міндеттемелер орындалғанға дейін қолданылмайды;**  **8) нысаналы капитал қорларының – пайда алушыларға «Нысаналы капитал қорлары (эндаумент-қорлар) туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және нысаналы салым шартында айқындалған мақсаттарға беру үшін қайырымдылық көмек сомасының 300 пайызы мөлшерінде азайтуға құқығы бар.**  **8) тармақшада көрсетілген шығыстарға салық салынатын кірісті азайту құқығын нысаналы капитал қорлары мынадай шарттар бір мезгілде сақталған кезде:**  **қайырымдылық көмекті алушы «Нысаналы капитал қорлары (эндаумент-қорлар) туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес пайда алушы болып табылса;**  **нысаналы капитал қоры қайырымдылық көмектің мөлшері мен нысаналы пайдаланылуын растайтын шарт берсе;**  **нысаналы капитал қоры шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын растауды берсе, іске асырады.**  **Егер нысаналы капитал қорының салық салынатын кірісінің азаю сомасы есепті кезеңдегі салық салынатын кіріс сомасынан асып кетсе, онда нысаналы капитал қоры есепті салық кезеңдерінен кейінгі салық салынатын кірістің азаюының пайдаланылмаған бөлігін есептелген салық салынатын кірістің азаю сомасы мен есепті салық кезеңі үшін салық салынатын кіріс сомасының іс жүзінде берілген азаю сомасы арасындағы айырманы құрайтын мөлшерде есепті салық кезеңінен кейін үш жыл ішінде қолдануға құқылы.»;** | **депутат**  **Н. Тау**  **2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.**  328-баптың ұсынылып отырған редакциясы салық төлеушілерге меценаттық қызмет объектілерін қаржыландыратын эндаумент-қорларға (нысаналы капиталдарға) жасалған қайырмалдықтар мен эндаументтердің (нысаналы салымдардың) 300 %-ына баламалы сомаға салық салынатын табысты азайту мүмкіндігін енгізеді. Бұл қадам, әсіресе, «Қайырымдылық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 28-бабында айқындалған салаларда меценаттық пен қайырымдылықты ынталандыруға бағытталған.  Эндаумент қорларына қайырмалдықтар мен нысаналы салымдарды жүзеге асыратын салық төлеушілерге салық жеңілдіктерін енгізу әлеуметтік, білім беру және мәдени жобаларға жеке инвестицияларды ұлғайту үшін күшті ынталандыру болып табылады. Салым сомасының 300 %-ын шегеруге мүмкіндік беру қоғамдық бастамаларды қолдағысы келетін меценаттар мен бизнес үшін тартымды жағдайлар жасайды.  Эндаумент қорлары қоғамдық маңызы бар жобаларды тұрақты ұзақ мерзімді қаржыландыруды қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Қайырмалдықтар мен нысаналы салымдар бойынша салықтық жеңілдіктердің артуы қорларға көбірек қаражат жинауға көмектеседі, бұл оларға білім беру, мәдени және ғылыми бағдарламаларды, сондай-ақ меценаттыққа қатысты басқа жобаларды тиімді қаржыландыруға мүмкіндік береді.  Эндаумент-қорларға қайырмалдық жасау үшін салықтық жеңілдіктерді заңнамалық бекіту Қазақстанда меценаттықтың дамуына тікелей ықпал етеді. Тұрақты қаржыландыру көздері ретінде жұмыс істейтін эндаумент-қорлар жеке сектор тарапынан қайырмалдықтар мен қаржы салымдарының ұлғаюының арқасында әлеуметтік маңызы бар жобаларды белсенді қолдайтын болады.  Ұсынылып отырған редакция нысаналы салым шарттарын беру жөніндегі міндеттемелерді және міндеттемелердің орындалуын растауды қоса алғанда, салықтық жеңілдіктерді алу үшін қатаң шарттарды көздейді. Бұл қаражатты пайдаланудың ашықтығын қамтамасыз етеді және эндаумент қорларына деген сенімді сақтау үшін маңызды болып табылатын теріс пайдалану мүмкіндігін болдырмайды.  Эндаумент-қорларға қайырымдылық жасайтын компаниялар мен жеке тұлғалар үшін жеңілдіктерді енгізу әлеуметтік жауапты бизнестің дамуын ынталандырады. Бұл Қазақстанда корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік мәдениетін құру жолындағы маңызды қадам болады, онда компаниялар білім беру, ғылыми және мәдени бастамаларды қаржыландыруға белсенді қатысатын болады.  Салық салынатын кірісті азайтудың пайдаланылмаған бөлігін келесі салықтық кезеңдерге (үш жылға дейін) ауыстыру мүмкіндігі салық төлеушілерге қаржылық міндеттемелерін жоспарлауға икемділік береді. Бұл компанияның немесе жеке тұлғаның ағымдағы қаржылық жағдайына байланысты салық жеңілдіктерін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.  Бұл норма жер қойнауын пайдаланушыларға «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген міндеттемелері орындалғанға дейін қолданылмайтынын атап өту маңызды. Бұл меценаттық қызметті ынталандыру мен жер қойнауын пайдалану саласындағы стратегиялық маңызды міндеттемелерді орындау арасындағы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді.  Осылайша, 328-баптың ұсынылған редакциясы меценаттықты дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауға, қайырымдылық институттарын нығайтуға және эндаумент-қорлар арқылы ұзақ мерзімді қаржыландыруды қолдауға ықпал етеді. Қайырмалдықтар мен нысаналы салымдарға арналған салықтық жеңілдіктер әлеуметтік жобаларға жеке инвестицияларды ынталандырады және қоғамдық маңызы бар бастамалардың тұрақты дамуына ықпал етеді.  Нысаналы капитал қорлары үшін салық салынатын табысты пайда алушыларға жіберілген қайырымдылық көмек сомасынан 300%-ға азайту мүмкіндігіне қатысты Салық кодексінің 328-бабына 8) тармақшаны енгізу жеке секторды әлеуметтік, білім беру және мәдени жобаларды қаржыландыруға белсенді қатысуға ынталандыру үшін елеулі шара болып табылады.  Эндаумент-қорлар арқылы берілетін қайырымдылық көмекке салықтық супервайзерді (300%) енгізу бизнес пен жеке тұлғалар үшін әлеуметтік жобаларға белсенді қатысуға қуатты ынталандыру болады. Мұндай шара инвесторлар мен меценаттарды өз салымдарын ұлғайтуға ынталандырады, өйткені айтарлықтай салықтық жеңілдіктер беріледі.  Ұзақ мерзімді қаржыландыру көздері ретінде жұмыс істейтін эндаумент қорлар әлеуметтік, білім беру және мәдени бағдарламаларды тұрақты қаржыландыруды қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Мұндай қорлар үшін салық салынатын кірісті қайырымдылық көмек сомасынан үш есе азайту олардың белсенді дамуына және ұзақ мерзімді қоғамдық мүдделерге бағытталған мақсаттарын орындауға мүмкіндік береді.  Салық салынатын кірісті 300% төмендету мүмкіндігі қорлардың қайырымдылық қаражатын тарту мүмкіндіктерін арттырып қана қоймай, оларға пайда алушылар алдындағы міндеттемелерін тиімдірек орындауға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе білім, ғылым, өнер және әлеуметтік қолдау саласындағы ұзақ мерзімді жобаларды жүзеге асырумен айналысатын қорлар үшін өте маңызды.  Ұсынылып отырған норма қайырымдылық көмектің мөлшері мен нысаналы пайдаланылуын растайтын шартты ұсыну міндеттемесін, сондай-ақ қор міндеттемелерінің орындалуын Растауды қоса алғанда, салық жеңілдіктерін алу үшін бірқатар шарттарды көздейді. Бұл шаралар ашықтықты қамтамасыз етеді және қаражаттың тек Заңда және шартта белгіленген мақсаттарға жұмсалуын қамтамасыз етеді.  Салық салынатын кірісті азайтудың пайдаланылмаған бөлігін келесі үш салық кезеңіне ауыстыру мүмкіндігі нысаналы капитал қорларына қаржылық жоспарлауға икемділік береді және олардың операцияларының тұрақтылығын жақсартады. Бұл қорларға пайда алушылар алдындағы міндеттемелер мен салық есептілігі талаптары арасындағы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді.  Халықаралық практикада мұндай салықтық жеңілдіктер меценаттық және қайырымдылық институттарын қолдау үшін кеңінен қолданылады. Қазақстанда мұндай нормаларды қабылдау ұлттық салық заңнамасын әлемдік стандарттармен үйлестіреді және әлеуметтік маңызы бар жобаларға инвестициялар үшін климатты жақсартады.  Осылайша, 328-баптың ұсынылған редакциясы қайырымдылық және меценаттық салымдарды ұлғайту үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған, бұл Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына оң әсер етеді. Үлкейтілген коэффициентке негізделген нысаналы капитал қорларына салықтық жеңілдіктер әртүрлі жобаларды ұзақ мерзімді қаржыландыру үшін тұрақты негіз құра отырып, маңызды қоғамдық бастамаларға көбірек қаражат жинауға мүмкіндік береді. |  |
|  | жобаның 361-бабының жаңа  19) тармақ-шасы | **361-бап. Жеке тұлғаның кірісі болып табылмайтын өзге де экономикалық пайда**  Жеке тұлғаның кірісі болып табылмайтын басқа экономикалық артықшылықтарға мыналар жатады:  …  18) резидент оларға жүктеген басқару міндеттерін орындауға байланысты шеккен басқару органының (Директорлар кеңесінің немесе өзге де органның) мүшелеріне өтемақы:  осындай шығыстарды растайтын құжаттар (оның ішінде электрондық билет, оның құнын төлеу фактісін растайтын құжат, сондай-ақ отырғызу талоны немесе жол жүру фактісін растайтын және тасымалдаушы берген өзге де құжат болған кезде электрондық жол жүру құжаты) негізінде бронь үшін шығыстарды төлеуді қоса алғанда, басқарушылық міндеттерді орындау орнына дейін және кері қайтуға нақты жүргізілген шығыстар);  шетелде іссапарда жүрген мемлекеттік қызметшілердің қонақүйлерде бір орындық стандартты нөмірлерді жалдау бойынша шығыстарын өтеудің шекті нормаларынан аспайтын шығыстарды растайтын құжаттардың негізінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрғын үй-жайды жалдау бойынша іс жүзінде жұмсалған шығыстарды өтеудің шекті нормаларынан аспайды;  осындай шығыстарды растайтын құжаттар негізінде Қазақстан Республикасының шегінде тұрғын үй-жайды жалдау бойынша нақты жұмсалған шығыстар;  қырық күнтізбелік күннен аспайтын кезең ішінде басқарушылық міндеттерін орындау үшін Қазақстан Республикасының шегінде болған әрбір күнтізбелік күн үшін тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын 6 еселенген айлық есептік көрсеткіштен аспайтын ақша сомасы;  күнтізбелік қырық күннен аспайтын кезең ішінде басқару міндеттерін орындау үшін Қазақстан Республикасынан тыс жерде болған әрбір күнтізбелік күн үшін тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 8 еселенген мөлшерінен аспайтын ақша сомасы. Бұл ретте басқару міндеттерін орындау орны тұрақты тұратын жерімен сәйкес келмеуге тиіс.  **19) жоқ.** | жобаның 361-бабы мынадай мазмұндағы **19) тармақшамен** толықтырылсын:  **«19) нысаналы капитал қорынан қайырымдылық көмек және стипендиялар түрінде алынған кіріс.»;** | **депутат**  **Н. Тау**  **2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.**  361-баптың ұсынылып отырған редакциясы нысаналы капитал қорынан (эндаумент-қордан) қайырымдылық көмек және стипендиялар түрінде алынған жеке тұлғалардың кірістерін салық салудан босататын жаңа тармақты қамтиды. Бұл өзгеріс қайырымдылық қызметін қолдауға және жеке тұлғалардың нысаналы капитал қорлары қаржыландыратын жобаларға қатысуын ынталандыруға бағытталған.  Нысаналы капитал қорларынан алынатын қайырымдылық көмек пен стипендияларға салық салудан босатуды енгізу меценаттық және қайырымдылық бағдарламаларына қатысудың тартымдылығын арттыруға ықпал етеді. Бұл Қазақстандағы қайырымдылық институтын дамытуға және эндаумент-қорлар арқылы көрсетілетін көмек көлемін ұлғайтуға жағдай жасайды.  Эндаумент қорларынан төленетін стипендиялар көбінесе талантты студенттер мен жас ғалымдарды қолдауға бағытталған. Мұндай кірістерді салық салудан босату білім беру бағдарламаларын кеңейтуге және көбірек стипендия беруге қорлар үшін қосымша ынталандырулар жасайды.  Нысаналы капитал қорларынан көмек немесе стипендия алатын жеке тұлғалар үшін салық міндеттемелері үлкен қаржылық кедергі болуы мүмкін. Мұндай кірістерді салық салудан босату бұл кедергіні жояды, алушыларға берілген қаражатты оқу, ғылыми зерттеулер немесе әлеуметтік жобалар болсын, белгіленген мақсаттарға толық пайдалануға мүмкіндік береді.  Қайырымдылық көмек пен стипендияларды салық салынбайтын кірістер тізіміне енгізу әлеуетті донорлар үшін эндаумент қорлардың тартымдылығын арттырады. Салықтық жеңілдіктерсіз көмек толығымен қайырымдылық мақсаттарға жұмсалатынына сенімділік қайырымдылықтардың көбірек санын және нысаналы салымдардың ұлғаюын ынталандыруы мүмкін.  Нысаналы капитал қорлары қаржыландыратын қайырымдылық бағдарламалары көбінесе халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдауға бағытталған. Мұндай көмекті салықтан босату атаулы көмекті ұлғайтуға және мұқтаж жандарға қаражатты тиімдірек бөлуге ықпал етеді.  Нысаналы капитал қорларынан алынатын кірістерді салық салудан тікелей босату қаржыландыру тетіктеріне және қор қаражатын пайдалануға деген сенімділікті арттыруға ықпал етеді. Бұл қорлардың ашықтығы мен есептілігін күшейтеді, өйткені қайырымдылық пен стипендияға арналған қаражатқа салық салынбайтыны анық жазылады.  Осылайша, 361-баптың ұсынылған редакциясы қайырымдылықты қолдауға, білім беру және әлеуметтік бастамаларды дамытуға, сондай-ақ эндаумент-қорлардан көмек пен стипендия алатын жеке тұлғалар үшін неғұрлым қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған. Осы норманы енгізу Қазақстандағы нысаналы капиталдар институтын дамытуға және әлеуметтік және білім беру көмегінің көлемін ұлғайтуға ықпал ететін болады. |  |
|  | жобаның 363-бабы 5-тарма-ғының жаңа  10) тармақ-шасы | **363-бап. Үй жұмыскерінің кірісін қоса алғандағы жұмыскердің кірісі**  …  5. Кірістердің мына түрлері жұмыскердің кірісіне кірмейді:  1) азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін кіріс;  2) біржолғы зейнетақы төлемдері, зейнетақы төлемдері түріндегі кіріс;  3) дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар түріндегі кіріс;  4) стипендиялар;  5) сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдері түріндегі кіріс;  6) мүліктік кіріс;  7) дара кәсіпкердің кірісі;  8) жеке практикамен айналысатын адамның кірісі;  9) жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін кірістер.  **10) жоқ.** | жобаның 636-бабының 5-тармағы мынадай мазмұндағы **10) тармақшамен** толықтырылсын:  **«10) нысаналы капитал қорынан қайырымдылық көмек түрінде алынған кіріс.»;** | **депутат**  **Н. Тау**  **2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі**.  363-баптың ұсынылып отырған редакциясы қызметкерлердің салық салынатын кірісінен нысаналы капитал қорынан (эндаумент-қордан) алынған қайырымдылық көмекті алып тастайтын жаңа тармақты енгізеді. Бұл өзгеріс әлеуметтік маңызы бар бастамаларды қолдауға және көмек алу үшін неғұрлым қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған, бұл меценаттық және қайырымдылық саласындағы мемлекеттік саясаттың басымдықтарына сәйкес келеді.  Нысаналы капитал қорларына берілетін қайырымдылық көмегіне салық салудан босатуды енгізу қызметкерлерге қосымша салық жүктемесінсіз көмек алуға мүмкіндік береді. Бұл медициналық шығындарды төлеу, қызметкерлердің балаларын оқытуға көмектесу немесе қызметкерлердің әлеуметтік қауіпсіздігін арттыратын басқа да әлеуметтік бағдарламалар түріндегі қолдауды қамтуы мүмкін.  Эндаумент қорлар арқылы қайырымдылық көмек көрсету жұмыс берушілерге өз қызметкерлерін қолдауға қатысуға жаңа мүмкіндіктер туғызады. Осындай кірістерге салық салудан босатудың арқасында жұмыс берушілер мұқтаж қызметкерлерді қолдау үшін нысаналы қорлардың тетіктерін белсенді қолдана алады, бұл тұрақты және әлеуметтік жауапкершілікті корпоративті мәдениетті қалыптастыруға ықпал етеді.  Эндаумент қорлары арқылы қайырымдылық көмек аурулар, табиғи апаттар немесе жеке дағдарыстар сияқты күтпеген қиындықтар кезінде берілуі мүмкін. Мұндай кірістерді салықтан босату қиын өмірлік жағдайларда қызметкерлерге көмектесу үшін қаражатты тиімдірек пайдалануға мүмкіндік береді.  Эндаумент-қордан салықтан босатпай қайырымдылық көмек алған жағдайда, қызметкер алынған сомадан салық төлеу қажеттілігіне тап болуы мүмкін. Бұл мұндай көмектің нақты пайдасын төмендетуі мүмкін. Салықтан босатуды енгізу қызметкерлерге толық қолдау көрсетуге мүмкіндік беру арқылы бұл кедергіні жояды.  Қайырымдылық көмекті салық салынбайтын кірістер тізіміне енгізу эндаумент қорларына деген сенімді арттырады және ұйымдарды өз қызметкерлерін жүйелі қолдау үшін осындай қорларды құруға және дамытуға ынталандырады. Бұл сонымен қатар қоғамда меценаттық пен қайырымдылықтың өсуіне ықпал етеді.  Әлемдік практикада көптеген елдер қайырымдылық төлемдерін салық салудан босатады, осылайша қайырымдылық пен әлеуметтік бағдарланған қорлардың дамуын қолдайды. Қазақстанның Салық кодексіне осындай норманы енгізу заңнаманы халықаралық стандарттармен үйлестіруге ықпал ететін болады.  Осылайша, Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 363-бабының ұсынылып отырған редакциясы әлеуметтік қорғауды арттыруға ықпал ететін және корпоративтік қайырымдылықты дамытуды ынталандыратын нысаналы капитал қорлары арқылы қызметкерлерге қайырымдылық көмек көрсету үшін неғұрлым қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған. |  |
|  | жобаның 392-бабы 1-тарма-ғының жаңа  4) тармақ-шасы | **Параграф. Жеке салық шегерімдері**  **392-бап. Жеке салық шегерімдері бойынша жалпы ережелер**  1. Жеке тұлғаның жеке салық шегерімдерінің мынадай түрлерін қолдануға құқығы бар:  1) әлеуметтік төлемдердің салықтық шегерімі;  2) базалық салық шегерімі;  3) әлеуметтік салық шегерімдері.  **4) жоқ.**  2. Жеке тұлға салық шегерімдерін қолданады:  1) салық агентінде;  2) салық агентінде қолданбаған кезде дербес;  3. Салық салу объектісін айқындау кезінде салық шегерімдері осы баптың 1-тармағында көрсетілген тәртіппен дәйекті түрде қолданылады. | жобаның 392-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы **4) тармақшамен** толықтырылсын:  «**4) эндаумент-қорға (нысаналы капиталға) берілетін қайырымдылықтар және (немесе) эндаументтер (нысаналы салымдар) бойынша салықтық шегерім.»;** | **депутат**  **Н. Тау**  **2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.**  Жеке тұлғаларға эндаумент-қорларға қайырымдылық және нысаналы салымдар (эндаументтер) бойынша салық шегерімін қолдануға мүмкіндік беретін 392-бапқа жаңа тармақ енгізу азаматтар арасында қайырымдылықты ынталандыруға және Қазақстанда нысаналы капиталдар жүйесін дамытуға бағытталған. |  |
|  | жобаның 395-бабы  1-тармағы 2) тармақ-шасының бірінші бөлігінің алтыншы абзацы | **395-бап. Әлеуметтік салық шегерімдері**  1. Әлеуметтік салық шегерімдері:  …  2) осы тармақшаны қолдану күніне мұндай адамның:  он сегіз жасқа толғанға дейін әрбір осындай мүгедектігі бар бала үшін – мүгедектігі бар баланың ата-анасының, қорғаншыларының, қамқоршыларының бірі;   өмір бойына әрбір осындай адам үшін – «бала кезінен мүгедектігі бар адам» деген себеппен мүгедектігі бар адам деп танылған адамның ата-анасының, қорғаншыларының, қамқоршыларының бірі;  асырап алынған бала он сегіз жасқа толғанға дейін әрбір осындай адам үшін – бала асырап алушылардың бірі;  жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды баланы қабылдайтын отбасына беру туралы шарттың қолданылу мерзімі кезеңінде әрбір осындай адам үшін – жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды баланы қабылдайтын отбасына қабылдап алған ата-аналардың бірі болып табылатыны негізінде күнтізбелік жыл үшін тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 882 еселенген мөлшері.  **Жоқ.**  Осы тармақшаның ережелері:  қорғаншылыққа және қамқоршылыққа мұқтаж адамдардың қорғаншылары және қамқоршылары болып табылатын тиісті білім беру ұйымдары, медициналық ұйымдар, халықты әлеуметтік қорғау ұйымдары әкімшіліктерінің жұмыскерлеріне қатысты олардың осындай ұйымдарымен еңбек қатынастарында болуына байланысты;  Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасына сәйкес асырап алынатын баланың (балалардың) анасымен немесе әкесімен некеге тұратын (ерлі-зайыптылықта болатын) адамдарға қатысты қолданылмайды.  … | 395-баптың 1-тармағы 2) тармақшасының бірінші бөлігі бесінші абзацындағы «бірі болып табылатыны негізінде күнтізбелік жыл үшін тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 882 еселенген мөлшері» деген сөздер «бірі;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы **алтыншы абзацпен толықтырылсын**:  «**Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 133-бабы 1-тармағының 1) – 3) және 9) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге мұқтаж балаларды беру туралы шарттың қолданылу мерзімі кезеңіне әрбір осындай адам үшін – Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 133-бабы 1-тармағының 1) – 3) және 9) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге мұқтаж балаларды қабылдаған кәсіби тәрбиешілердің бірі болып табылатыны негізінде күнтізбелік жыл үшін тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 882 еселенген мөлшері**.**»**; | **депутат**  **А. Мысырәлімова**  «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру және бала құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңы жобасының ережелеріне сәйкестендіру мақсатында. |  |
|  | жобаның жаңа  395-1-бабы | **Жоқ.** | жоба мынадай мазмұндағы **395-1-баппен толықтырылсын:**  **«395-1-бап. Эндаумент-қорға (нысаналы капиталға) берілетін қайырмалдықтар және (немесе) эндаументтер (нысаналы салымдар) бойынша салықтық шегерім**  **1. Эндаумент-қорға (нысаналы капиталға) берілетін қайырмалдықтар және (немесе) эндаументтер (нысаналы салымдар) бойынша салықтық шегерімді жеке тұлға эндаумент-қорға (нысаналы капиталға) берілетін қайырымдылық және (немесе) эндаумент (нысаналы салым) сомасының 300 пайызы мөлшерінде қолданады.**  **2. Эндаумент-қорға (нысаналы капиталға) берілетін қайырмалдықтар және (немесе) эндаументтер (нысаналы салымдар) бойынша салықтық шегерімді қолдану үшін растайтын құжаттар мыналар болып табылады:**  **1) нысаналы салым шарты;**  **2) нысаналы салым шарты бойынша міндеттемелердің орындалғанын растайтын құжат;**  **3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген және жұмыс істейтін нысаналы капитал қоры қайырмалдықты және (немесе) эндаументті (нысаналы салымды) алушы болып табылатынын растайтын құжат.**  **3. Салықтық шегерімдер нысаналы салым шарты жасалған салықтық кезеңде қолданылады.»;** | **депутат**  **Н. Тау**  **2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.**  Эндаумент-қорға (нысаналы капиталға) қайырмалдықтар мен эндаументтер бойынша салықтық шегерімді белгілейтін Салық кодексіне 395-1-бапты енгізу жеке тұлғалар үшін елеулі салықтық жеңілдіктер беру арқылы қайырымдылықты ынталандыруға және нысаналы капиталдар жүйесін нығайтуға бағытталған.  Қайырмалдық немесе нысаналы салым сомасының 300%-ы салықтық шегерім жеке тұлғаларға эндаумент қорларына қайырымдылық жасауға айтарлықтай экономикалық ынталандыруды қамтамасыз етеді. Бұл эндаумент-қорлар арқылы қаржыландырылатын түрлі әлеуметтік, білім беру, мәдени және ғылыми жобаларға қайырымдылық салымдарының көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді.  Эндаумент қорлары ұзақ мерзімді әлеуметтік және мәдени бағдарламаларды тұрақты қаржыландыруды қамтамасыз етеді. Осындай елеулі салықтық жеңілдіктерді енгізу қорларға білім беруді, ғылымды және әлеуметтік саланы қолдауға байланысты ұзақ мерзімді жобаларды жоспарлауға мүмкіндік беретін нысаналы капиталға жеке қайырымдылықтарды тартуға ықпал етеді.  Нысаналы салым шарттары және басқа құжаттар арқылы қайырымдылықты растау талаптарын енгізу қаражатты пайдаланудың ашықтығын қамтамасыз етеді, бұл қайырымдылық жасаушылар мен қорлар арасындағы сенімді нығайтады. Бұл теріс пайдалану қаупін азайтады және қайырымдылық қаражаттың нысаналы пайдаланылуын бақылауды күшейтеді.  Эндаумент-қорларға нысаналы салымдар мен қайырмалдықтар бойынша салық шегерімін беру Қазақстандағы осы институттың өсуі мен дамуына оң әсер етеді. Бұл өз кезегінде нысаналы капитал арқылы қаржыландырылатын көптеген ұйымдардың, әсіресе білім, мәдениет және ғылым саласындағы ұзақ мерзімді тұрақтылығына жағдай жасайды.  Осы бапта ұсынылатын салық жеңілдіктері жеке тұлғалардың әлеуметтік жауапкершілік сезімін қалыптастыруға бағытталған. Бұл олардың әлеуметтік маңызды міндеттерді шешуге және қоғамға оң әсер ететін бастамаларды қолдауға белсенді қатысуын ынталандырады.  Эндаумент қорларға қайырмалдықтар мен нысаналы салымдарға салықтық шегерімдерді енгізу халықаралық практикаға сәйкес келеді. Бірқатар елдерде эндаумент-қорларға қайырымдылық жасайтын жеке тұлғалар үшін салықтық жеңілдіктер азаматтық бастамаларды қолдаудың және әлеуметтік жобаларды тұрақты дамытудың тиімді құралы болып танылды.  Осылайша, Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 395-1-бабының ұсынылып отырған редакциясы қайырымдылықты дамытуға ықпал етеді, эндаумент-қорлар арқылы әлеуметтік және мәдени жобаларға ұзақ мерзімді салымдарды ынталандырады, сондай-ақ жеке тұлғаларға қоғамдық маңызы бар жобаларға жеке инвестицияларды ұлғайтуға бағытталған елеулі салықтық жеңілдіктер береді. |  |
|  | Жобаның 424-бабы | **424-бап. Төлем көзінен салық салуға жататын өтеусіз алынған мүлік түріндегі кірісті азайту**  Төлем көзінен салық салуға жататын өтеусіз алынған мүлік түріндегі кіріс мынадай кірістерге азаяды:  1) қайырымдылық және демеушілік көмек түрінде алынған мүліктің құны;  2) гуманитарлық көмек түрінде алынған мүліктің құны. | жобаның 424-бабының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  «1) қайырымдылық және демеушілік көмек, **сондай-ақ қайырымдылық көмек және нысаналы капитал қорының стипендиялары** түрінде алынған мүліктің құны;»; | **депутат**  **Н. Тау**  **2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізу.**  Өтеусіз алынған мүлік түріндегі кірісті азайтуға қатысты 424-бапқа өзгерістер енгізу салық салынатын базаны азайтуға болатын кірістер тізімін кеңейтуді көздейді. Оған қайырымдылық көмек пен нысаналы капитал қорлары беретін стипендияларды қосу ұсынылады.  Студенттер мен жас мамандарға арналған стипендияларды қоса алғанда, нысаналы капитал қорларынан көмек алушылар жиі қолдауды қажетсінеді. Мұндай санаттағы азаматтар үшін салық базасын азайту олардың қаржылық тұрақтылығына ықпал етеді және білім алуға немесе басқа да маңызды қажеттіліктерге көбірек қаражат бөлуге мүмкіндік береді.  Салық салынбайтын кірістер тізіміне қайырымдылық көмек пен нысаналы капитал стипендияларын қосу жеке тұлғалардың салық жүктемесін айтарлықтай азайтады. Бұл эндаумент-қорлар арқылы көмек алуға және олардың тиімділігін арттыруға қосымша ынталандыру болады. |  |
|  | Жобаның 579-бабы 3-тарма-ғының жаңа  6) және 7) тармақ-шалары | **12-бөлім. МҮЛІК САЛЫҒЫ**  **65-тарау. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР МЕН ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ МҮЛКІНЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚ**  **579-бап. Салық төлеушілер**  ...  3. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды:  1) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, оны сақтау және қайта өңдеу процесінде тікелей пайдаланатын меншік құқығындағы салық салу объектілері бойынша;  Осы тармақшада көрсетілген салық төлеушілер меншікті ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, сақтау және өңдеу процесінде тікелей пайдаланылмайтын салық салу объектілері бойынша мүлік салығын осы бөлімде айқындалған тәртіппен төлейді;  2) мемлекеттік орта білім беру мекемелері мен мемлекеттік оқу орындары;  3) қылмыстық жазаларды орындау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары;  4) діни бірлестіктер;  5) осы Кодекстің 722-1-бабының 4-тармағында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, келісімшарттық қызмет шеңберіндегі барлауға және өндіруге немесе көмірсутектерді (құрлықтағы газ жобаларын қоспағанда) өнідуге арналған күрделі жобалар бойынша келісімшарттар бойынша жер қойнауын пайдаланушылар.  **6) жоқ;**  **7) жоқ.**  Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар пайдалануға, сенімгерлік басқаруға немесе жалға берілген салық салу объектілері бойынша салық төлеушілер болып табылады. | 579-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы **6) және 7) тармақша-лармен толықтырылсын:**  «**6) эндаумент-қорға нысаналы салым шарты бойынша мүлікті берген заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер (нысаналы капитал);**  **7) нысаналы салым шарты бойынша эндаумент (нысаналы салым) түрінде мүлік алған нысаналы капитал қоры.»;** | **депутат**  **Н. Тау**  **2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енеді.**  Өз мүлкін эндаумент-қорларына беретін ұйымдар мен кәсіпкерлер үшін мүлік салығынан босату қайырымдылыққа және нысаналы капиталға салымдар жасауға қосымша ынталандырулар болады. Бұл елдегі филантропия мәдениетін дамытуға, қайырымдылық көмек көлемін ұлғайтуға және әлеуметтік маңызы бар жобаларды қолдауға ықпал етеді.  Эндаумент-қорлары білім, ғылым, мәдениет және денсаулық сақтау сияқты ұзақ мерзімді жобаларды тұрақты қаржыландыруды қамтамасыз етеді. Осы қорларға берілетін мүлікті салықтан босату қордың активтерді тиімді басқаруына және қайырымдылық пен қоғамдық пайдалы бағдарламаларды іске асыруға көбірек қаражат жұмсауына мүмкіндік береді.  Осылайша, ұсынылып отырған толықтыру эндаумент- қорларының өсуіне, олардың жұмысын жақсартуға және әлеуметтік мәселелерді шешуге қосқан үлесін кеңейтуге ықпал етеді және бизнес пен қоғамның әлеуметтік маңызды жобаларға қатысуын ынталандырады. |  |
|  | 626-баптың 2-тарма-ғының жаңа  8) тармақ-шасы | **66-ТАРАУ. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ МҮЛКІНЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚ**  **588-бап. Салық төлеушілер**  2. Жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды:  …  **8) жоқ.** | жобаның 588-бабының 2-тармағы мынадай мазмұндағы **8) тармақшамен толықтырылсын:**  **«8) мүлікті нысаналы салым шарты бойынша эндаумент-қорға (нысаналы капиталға) берген жеке тұлғалар.»** | **депутат**  **Н. Тау**  **2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.**  Азаматтар үшін мүлік салығынан босату өз мүлкін мына мекенжайға береді эндаумент-қорлар жеке қайырымдылық белсенділікті және халықтың әлеуметтік жобаларға қатысуын ынталандырады. Бұл жеке тұлғаларға мақсатты капиталға қомақты қайырымдылық жасауға қосымша мотивация береді, бұл елдегі қайырымдылық көлемін арттыруға ықпал етеді.  Эндаумент-қорлар білім беру, ғылым, денсаулық сақтау, мәдениет және экология сияқты салалардағы әлеуметтік маңызы бар жобаларды ұзақ мерзімді қолдауға бағытталған. Активтерді осы қорларға беретін жеке тұлғалардың мүлік салығынан босату осындай жобаларды қаржыландыруға қол жетімді капитал көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді, бұл оларды жүзеге асыру үшін ресурстардың тұрақты көздерін қамтамасыз етеді.  Осылайша, ұсынылып отырған толықтыру жеке қайырымдылық қызметін ынталандыруды, дамытуды қамтамасыз етеді мемлекеттік жобаларды қаржыландырудың тұрақты көздері және мүлікті қоғамдық игілік үшін пайдаланудың неғұрлым тиімді жүйесін құру. |  |
|  | жобаның 659-бабының  1-тармағы 2) тармақ-шасының жаңа үшінші абзацы | **659-бап. Мемлекеттік баж төлеу тәртібі**  1. Мемлекеттік баж:  …  2) тиісті құжаттар берілгенге дейін:  Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәліктерін, азаматтығы жоқ адамның куәліктерін, шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхатын және жол жүру құжатын бергені үшін;  **жоқ;**  аңшы куәлігін (аңшы куәлігінің телнұсқасын) бергені (қайта ресімдегені) үшін;  азаматтық, қызметтік қару мен оның патрондарын Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге, сақтауға немесе сақтауға және алып жүруге, тасымалдауға рұқсаттар, қорытындылар бергені үшін;  азаматтық пиротехникалық заттар мен оларды қолдана отырып бұйымдар сатып алуға рұқсат бергені үшін;  жеке және заңды тұлғалардың азаматтық, қызметтік қаруының әрбір бірлігін (суық аңшылық, сигналдық қаруды, механикалық бүріккіштерді, Көзден жас ағызатын немесе тітіркендіргіш заттармен жарақтандырылған аэрозольдік және басқа құрылғыларды, тұмсық энергиясы 7,5 Дж аспайтын және калибрі 4,5 мм-ге дейінгі пневматикалық қаруды қоса алғанда)тіркегені және қайта тіркегені үшін;  Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан шығуға және Қазақстан Республикасына кіруге байланысты істер бойынша;  … | жобаның 659-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы **үшінші абзацпен толықтырылсын:**  **«шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында уақытша тұруға рұқсат бергені үшін;»;** | **депутат**  **И. Сұңқар**    ТМД елдерінде мемлекеттік қызметтің бұл түрі үшін мемлекеттік баж алынады.  Мысалы, Ресейде, Әзірбайжанда, Белоруссияда, Қырғызстанда, Өзбекстанда, Тәжікстанда, Арменияда, Украинада.  Мұндай өзгеріс мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. |  |

**Ескерту:** Заң жобасының мәтіні «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларына сәйкес келтірілуі қажет.

**Қаржы және бюджет**

**комитетінің төрайымы Т. Савельева**