***Жұмыс тобының 31.03.2025 ж. өтетін отырысына*** ***Кодекс жобасы бойынша жалпы кестеден үзінді***

**Қазақстан Республикасы Салық кодексінің жобасы бойынша**

**САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с№** | **Құрылым дық элемент** | **Жобаның**  **редакциясы** | **Ұсынылған өзгерістің немесе толықтырудың редакциясы** | **Өзгерістің немесе толықтырудың авторы және оның негіздемесі** | **Бас комитеттің шешімі,**  **негіздеме (қабылданбаған жағдайда** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Жобаның 19-бабы | **19-бап. Өзге ұғымдар мен аббревиатуралар**  1. Өзге ұғымдар мен аббревиатуралар:  …  **21) жоқ.**  **22) жоқ.** | жобаның 19-бабы мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақшалармен толықтырылсын:  **«21) Тауарды иелену құжаты – сәйкестендірілген тауарлардың сатып алушының иелігіне берілгенін растайтын құжат;**  **22) Отын картасы (литрлік/ақшалай) – мұнай өнімдерін, өзге де жанар-жағармай материалдарын, көлік құралының техникалық жарамды жай-күйін ұстап тұруға және оны пайдалануға арналған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді беру мен төлеуді есепке алу, тұтынушының тамақтануын, демалуын және қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын пластикалық карта және (немесе) виртуалды электрондық нөмір, микрочип, QR-код, штрих-код, мобильді қосымша және өзге де бағдарламалық-техникалық құрылғы****.»;** | **депутат**  **Е. Стамбеков**  Қазіргі уақытта мұнай өнімдерінің бөлшек сауда нарығына қатысушылардың барлығы дерлік пластикалық және виртуалды отын карталары, мобильді қосымшалар және басқа да бағдарламалық-техникалық құрылғылар сияқты маркетингтік құралдарды пайдаланады.  Бұл құралдар мұнай өнімдері мен өзге де жанар-жағармай материалдарын, тауарлар (жұмыстар мен қызметтер) үшін, көлік құралының техникалық жарамды жай-күйін ұстап тұру және оны пайдалану үшін, тұтынушының тамақтануын, демалысын және қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін қолма-қол ақшасыз және байланыссыз есеп айырысудың заманауи, ыңғайлы және сенімді тәсілі болып табылады.  Бұл ретте олар электрондық ақшаға жатпайды және банктер немесе қаржы-кредит мекемелері тарапынан басқаруды талап етпейді.  ҚР қолданыстағы Салық заңнамасында салық төлеушілер отын карталарын және өзге де бағдарламалық-техникалық құралдарды пайдалана отырып, ЖЖМ бөлшек саудада өткізу кезінде сатып алушының иелігіне сәйкестендірілген тауарлардың берілгенін растайтын тауарды иелену құжаттарының негізінде тауарларды өткізу үшін көзделген нормаларды басшылыққа алады.  «Сәйкестендірілген тауарлардың сатып алушының иелігіне берілгенін растайтын тауарды иелену құжаты» ұғымы отын карталары, мобильді қосымшалар және өзге де бағдарламалық-техникалық құралдар үшін нақты және жеткілікті анықтама бермейді.  Осыған байланысты салық төлеушілерде осы ұғымды салық органдары тарапынан салықтық тексерулер кезінде де, сатып алушылар тарапынан да айналым жасалған күн мен шот-фактураларды жазып беру мерзімдері бойынша дұрыс түсіндіру бойынша тәуекелдер туындайды.  Жоғарыда айтылғандардың негізінде ҚР Салық кодексіне «отын картасы (литрлік/ақшалай)» ұғымын енгізуді ұсынамыз, ол ЖЖМ беруді және ақы төлеуді есепке алу үшін пайдаланылатын маркетингтік құралдардың барлық түрлерін және көлік құралдарының техникалық жай-күйі мен пайдалануына, тұтынушының тамақтануын, демалысын және басқа да қажеттіліктерін қамтамасыз етуге қажетті тауарлар мен қызметтердің барлық спектрін қамтитын болады.  Тиісінше, тауарды иелену құжаттарына қолданылатын нормалар отын карталарына (литрлік/ақшалай) қолданылуы үшін ҚР Салық кодексіне өзгерістер енгізуді ұсынамыз. |  |
|  | жобаның 451-бабының 2-тармағы | **451-бап. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымды жасау күні**  …  2. Сатып алушының билігіне сәйкестендірілген тауарлардың берілгенін растайтын тауарға билік ету құжаттарының негізінде тауарлар өткізілген кезде осындай **тауарлар сатып алушыға іс жүзінде берілген** күнге тура келетін айдың соңғы күні өткізу бойынша айналымды жасау күні болып табылады.  … | **451-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:**  «2. Тауарларды тауар-өкімдік құжаттардың негізінде және (немесе) отын карталарын (литрлік/ақшалай) пайдалана отырып өткізу кезінде өткізу бойынша айналым жасалған күн мұндай тауарларды сатып алушыға нақты беру күні келетін айдың соңғы күні болып табылады.»; | **депутат**  **Е. Стамбеков**  Қазіргі уақытта мұнай өнімдерінің бөлшек сауда нарығына қатысушылардың барлығы дерлік пластикалық және виртуалды отын карталары, мобильді қосымшалар және басқа да бағдарламалық-техникалық құрылғылар сияқты маркетингтік құралдарды пайдаланады.  Бұл құралдар көлік құралының техникалық жарамды жай-күйін ұстап тұру және оны пайдалану, тамақтануды, демалысты және тұтынушының қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін мұнай өнімдері мен өзге де жанар-жағармай материалдары, тауарлар (жұмыстар мен қызметтер) үшін қолма-қол ақшасыз және байланыссыз есеп айырысудың заманауи, ыңғайлы және сенімді тәсілі болып табылады.  Бұл ретте олар электрондық ақшаға жатпайды және банктер немесе қаржы-кредит мекемелері тарапынан басқаруды талап етпейді.  ҚР қолданыстағы Салық заңнамасы жаңдайында салық төлеушілер отын карталарын және өзге де бағдарламалық-техникалық құралдарды пайдалана отырып, ЖЖМ бөлшек саудада өткізу кезінде сатып алушының иелігіне сәйкестендірілген тауарлардың берілгенін растайтын тауар-өкімдік құжаттардың негізінде тауарларды өткізу үшін көзделген нормаларды басшылыққа алады.  «Сатып алушының иелігіне сәйкестендірілген тауарлардың берілгенін растайтын тауар-өкімдік құжат» ұғымы отын карталары, мобильді қосымшалар және өзге де бағдарламалық-техникалық құралдарға нақты әрі жеткілікті анықтама бермейді.  Осыған байланысты салық төлеушілерде осы ұғымды салық органдары тарапынан салықтық тексерулер кезінде де, сатып алушылар тарапынан да айналым жасалған күн мен шот-фактураларды жазып беру мерзімдері бойынша дұрыс түсіндіру бойынша тәуекелдер туындайды.  Жоғарыда жазылғанның негізінде ҚР Салық кодексіне «отын картасы (литрлік/ақшалай)» ұғымын енгізуді ұсынамыз, ол ЖЖМ өткізу және төлемін есепке алу үшін пайдаланылатын маркетингтік құралдардың барлық түрін және көлік құралдарының техникалық жай-күйі мен пайдалануына, тамақтануды, демалысты және тұтынушының қажеттіліктерін қамтамасыз етуге қажетті тауарлар мен қызметтердің барлық спектрін қамтитын болады.  Тиісінше, тауар-өкімдік құжаттарға қолданылатын нормалар отын карталарына (литрлік/ақшалай) қолданылуы үшін ҚР Салық кодексіне өзгерістер енгізуді ұсынамыз. |  |
|  | жобаның 484-бабының 3-тармағы | **484-бап. Шот-фактураларды жазып беру мерзімдері**  …  3. Шот-фактура::  …  **13) жоқ.** | 484-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:  **«13) отын карталарын (литрлік/ақшалай) пайдалана отырып тауарларды өткізу кезінде;»;** | **депутат**  **Е. Стамбеков**  Қазіргі уақытта мұнай өнімдерінің бөлшек сауда нарығына қатысушылардың барлығы дерлік пластикалық және виртуалды отын карталары, мобильді қосымшалар және басқа да бағдарламалық-техникалық құрылғылар сияқты маркетингтік құралдарды пайдаланады.  Бұл құралдар көлік құралының техникалық жарамды жай-күйін ұстап тұру және оны пайдалану, тамақтануды, демалысты және тұтынушының қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін мұнай өнімдері мен өзге де жанар-жағармай материалдары, тауарлар (жұмыстар мен қызметтер) үшін қолма-қол ақшасыз және байланыссыз есеп айырысудың заманауи, ыңғайлы және сенімді тәсілі болып табылады.  Бұл ретте олар электрондық ақшаға жатпайды және банктер немесе қаржы-кредит мекемелері тарапынан басқаруды талап етпейді.  ҚР қолданыстағы Салық заңнамасы жаңдайында салық төлеушілер отын карталарын және өзге де бағдарламалық-техникалық құралдарды пайдалана отырып, ЖЖМ бөлшек саудада өткізу кезінде сатып алушының иелігіне сәйкестендірілген тауарлардың берілгенін растайтын тауар-өкімдік құжаттардың негізінде тауарларды өткізу үшін көзделген нормаларды басшылыққа алады.  «Сатып алушының иелігіне сәйкестендірілген тауарлардың берілгенін растайтын тауар-өкімдік құжат» ұғымы отын карталары, мобильді қосымшалар және өзге де бағдарламалық-техникалық құралдарға нақты әрі жеткілікті анықтама бермейді.  Осыған байланысты салық төлеушілерде осы ұғымды салық органдары тарапынан салықтық тексерулер кезінде де, сатып алушылар тарапынан да айналым жасалған күн мен шот-фактураларды жазып беру мерзімдері бойынша дұрыс түсіндіру бойынша тәуекелдер туындайды.  Жоғарыда жазылғанның негізінде ҚР Салық кодексіне «отын картасы (литрлік/ақшалай)» ұғымын енгізуді ұсынамыз, ол ЖЖМ өткізу және төлемін есепке алу үшін пайдаланылатын маркетингтік құралдардың барлық түрін және көлік құралдарының техникалық жай-күйі мен пайдалануына, тамақтануды, демалысты және тұтынушының қажеттіліктерін қамтамасыз етуге қажетті тауарлар мен қызметтердің барлық спектрін қамтитын болады.  Тиісінше, тауар-өкімдік құжаттарға қолданылатын нормалар отын карталарына (литрлік/ақшалай) қолданылуы үшін ҚР Салық кодексіне өзгерістер енгізуді ұсынамыз. |  |
|  | жобаның 19-бабы 1-тармағының жаңа 21) тармақшасы | **19-бап. Өзге ұғымдар мен аббревиатуралар**  1. Өзге ұғымдар мен аббревиатуралар:  **21) жоқ.** | жобаның 19-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы 21) тармақшамен толықтырылсын:  **«21) салықтық тексерудің анық емес актісі – Қазақстан Республикасының салық туралы заңнамасын бұза отырып жасалған, салықтарды негізсіз қосымша есептеу жүргізілген кәсіпкердің салық есептілігі туралы анық емес немесе толық емес мәліметтерді қамтитын салықтық тексеру актісі.»;** | **депутат**  **А. Қошмамбетов**  Кәсіпкерді жеке пайда табу мақсатында салық органдарының лауазымды адамдары қасақана жалған тексеру актілері мен салықтарды қосымша есептеу арқылы әкімшілік және қылмыстық қудалау орбитасына тартатын жағдайлар өте көп. Бұл ретте, соттарда кәсіпкерлер бұл бұзушылықтарды дәлелдейді. Алайда, тиісті нормалардың болмауына байланысты салық органдарының қызметкерлері тек тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Тексеру жүргізу кезінде салық органдарының жауапкершілігін күшейту мақсатында Салық кодексіне салықтық тексерудің анық емес актісі деген ұғымды енгізу ұсынылады.  Сондай-ақ, салықтық тексеру актісі дұрыс болмаған жағдайда әкімшілік жауапкершілік белгілеу ұсынылады. |  |
|  | жобаның 348-бабы 2-тармағының 3) тармақшасы | 348-бап. Салық мөлшерлемелері  …  2. Салықты есептеу үшін салық салынатын кіріске қызмет түрлері бойынша корпоративтік табыс салығының мынадай мөлшерлемелері қолданылады:  …  3) келесі қызмет түрлерінен:  **осы Кодекстің 321-бабын қолданудан басқа, әлеуметтік салада қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінен**;  өңдеу өнеркәсібіне жататын өз өндірісінің тауарларын өндіру және өткізу жөніндегі қызметтен – 10 пайыз.  Осы тармақшамен белгіленген салық мөлшерлемесі қолданылатын өңдеу өнеркәсібіне қатысты қызмет түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.  Осы тармақшаның мақсаттары үшін қызмет түрлерін айқындау техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына сәйкес жүзеге асырылады;  … | **жобаның 348-бабы 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:**  «3) келесі қызмет түрлерінен:  осы Кодекстің 321-бабын қолданудан басқа, әлеуметтік салада қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінен;  ЭҚЖС-нің төмендегі кодтарына сәйкес өңдеу өнеркәсібіне жататын өз өндірісінің тауарларын өндіру және өткізу жөніндегі қызметтен 10 пайыз:  Тоқыма бұйымдарын өндіру  Киім өндіру  Былғары және оған жататын өнімдер өндіру  Жиһаздан басқа ағаш және тығын бұйымдарын өндіру;  сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндірісі  Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру  Полиграфиялық қызмет және жазылған ақпарат тасымалдағыштарды тыңдатып-көрсету  Химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру  Негізгі фармацевтикалық өнімдерді және фармацевтикалық препараттарды өндіру  Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру  Өзге де металл емес минералды өнімдер өндіру  Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдарын өндіру  Компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар өндіру  Электр жабдықтарын өндіру  Басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру  Автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер өндіру  Өзге де көлік құралдарын өндіру  Жиһаз өндіру  Басқа да дайын бұйымдар өндіру,  оларға осы тармақшада белгіленген салықтық мөлшерлеме қолданылатын мөлшерлемелерді Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.  Осы тармақшаның мақсаттары үшін қызмет түрлерін айқындау техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына сәйкес жүзеге асырылады.  **Осы тармақшаның ережелерін осы Кодекстің 17-бөліміне сәйкес салық преференциялары мен жеңілдіктерін не есептелген корпоративтік табыс салығын азайтуды көздейтін салық заңнамасының ұқсас нормаларын қолданған (қолданатын) салық төлеушілерге қолданылмайды.**»; | **депутат**  **А. Қошмамбетов**  Өңдеу өнеркәсібіне жататын өз өндірісінің тауарларын өндіру және өткізу жөніндегі қызмет бойынша Салық кодексінің жобасында КТС 10% төмендетілген мөлшерлемесі көзделген (базалық 20%-бен салыстырғанда).  «Өнеркәсіптік саясат туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 22) тармақшасына сәйкес «өңдеу өнеркәсібі» - жаңа өнімге (тауарға, оның ішінде азық-түлік тауарларына) арналған шикізатты, материалдарды, заттарды, компоненттерді өңдеумен байланысты өнеркәсіп салаларының жиынтығы.  Бұл ретте осы Заңның 9) тармақшасында «өнеркәсіп» – пайдалы қазбаларды өндіруге, өңдеуші өндіріске, электр энергиясымен, газбен және бумен қамтамасыз етуге, ауаны баптауға, сумен жабдықтауға, су бұруға, қалдықтарды жинау мен кәдеге жаратуды ұйымдастыруға, сондай-ақ ластануды жоюға жататын экономикалық қызмет түрлерінің жиынтығы болып табылатын экономика саласы екені анықталды.  Яғни, осы ұғымдардан пайдалы қазбаларды өндіруді жүзеге асыратын, кез-келген көлемде (тіпті шамалы) өңдеуді жүзеге асыратын адамдар КТС-ны екі есе төмендете алады.  Сондай-ақ өңдеуді көздейтін қызмет түрлері бойынша сұрақтар бар, олар үшін қандай да бір жеңілдіктер қарастырылған.  Мысалы, сол мақалада ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу үшін 3% мөлшерлемесі белгіленген.  Осыған байланысты, КТС 2 есе төмендетілген мөлшерлемесін қолдана отырып, тәсілді пысықтау ұсынылады.  Өңдеу өнеркәсібінде енгізілетін жаңа қызмет бойынша төмендетілген мөлшерлемені қолдану үшін шектеу шараларын белгілеу ұсынылады:  1) Тамақ өнімдерін, сусындарды, темекі бұйымдарын, химия өнеркәсібі және металлургия өндірісі өнімдерін өндіру, мұнайды, газды және қатты пайдалы қазбаларды бастапқы өңдеу үшін осындай мөлшерлемені қолдануға тыйым салу белгіленсін;  2) жеңілдіктер мен преференцияларды пайдаланатын немесе пайдаланған салық төлеушілердің 10% мөлшерлемені қолдану мүмкіндігін болғызбауға міндетті. |  |
|  | жобаның 348-бабы 2-тармағының 3) тармақшасы | 348-бап. Салық мөлшерлемелері  …  2. Салықты есептеу үшін салық салынатын кіріске қызмет түрлері бойынша корпоративтік табыс салығының мынадай мөлшерлемелері қолданылады:  …  3) келесі қызмет түрлерінен:  **осы Кодекстің 321-бабын қолданудан басқа, әлеуметтік салада қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінен;**  өңдеу өнеркәсібіне жататын өз өндірісінің тауарларын өндіру және өткізу жөніндегі қызметтен – 10 пайыз.  Осы тармақшамен белгіленген салық мөлшерлемесі қолданылатын өңдеу өнеркәсібіне қатысты қызмет түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.  Осы тармақшаның мақсаттары үшін қызмет түрлерін айқындау техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына сәйкес жүзеге асырылады;  … | жобаның 348-бабы 2-тармағының **3)** **тармақшасы** **мынадай редакцияда жазылсын**:  «3) мынадай қызмет түрлерінен:  осы Кодекстің 321-бабын қолданудан басқа, әлеуметтік салада қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметінен;  өңдеу өнеркәсібіне жататын өз өндірісінің тауарларын өндіру және өткізу жөніндегі қызметтен – 10 пайыз.  Осы тармақшада белгіленген салық мөлшерлемесі қолданылатын өңдеу өнеркәсібіне **(тамақ өнімдерін, сусындарды, темекі бұйымдарын, химия өнеркәсібі және металлургия өндірісін, мұнайды, газды және қатты пайдалы қазбаларды бастапқы өңдеу өнімдерін өндіруді қоспағанда)** жататын қызмет түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.  Осы тармақшаның мақсаттары үшін қызмет түрлерін айқындау техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына сәйкес жүзеге асырылады.  **Осы тармақшаның ережелерін жер қойнауын пайдаланушылар (өз мұқтаждары үшін жерасты суларын өндіру құқығына ие болуына байланысты ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын жер қойнауын пайдаланушыларды қоспағанда), сондай-ақ осы Кодекстің 17-бөліміне сәйкес салықтық преференциялар мен жеңілдіктерді не есептелген корпоративтік табыс салығын азайтуды көздейтін салық заңнамасының ұқсас нормаларын қолданған (қолданатын) салық төлеушілер қолданбайды;»;** | **депутаттар**  **Б. Бейсенғалиев**  **Е. Әбіл**  Өңдеу өнеркәсібіне жататын өз өндірісінің тауарларын өндіру және өткізу жөніндегі қызмет бойынша Салық кодексінің жобасында КТС 10% төмендетілген мөлшерлемесі көзделген (базалық 20 %-бен салыстырғанда).  «Өнеркәсіптік саясат туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 22) тармақшасына сәйкес «өңдеу өнеркәсібі» - жаңа өнім (тауар, оның ішінде азық-түлік тауарлары) үшін шикізатты, материалдарды, заттарды, құрамдастарды өңдеуге байланысты өнеркәсіп салаларының жиынтығы.  Бұл ретте осы Заңның 9) тармақшасында «өнеркәсіп» – пайдалы қазбалар өндіруге, өңдеу өнеркәсібіне, электр энергиясымен, газбен және бумен қамтамасыз етуге, ауаны баптауға, сумен жабдықтауға, су бұруға, қалдықтарды жинауға және кәдеге жаратуға, сондай-ақ ластануды жоюға жататын экономикалық қызмет түрлерінің жиынтығын білдіретін экономика саласы екені анықталды.  Яғни, осы ұғымдардан пайдалы қазбаларды өндіруді жүзеге асыратын, кез-келген көлемде (тіпті шамалы) өңдеуді жүзеге асыратын адамдар КТС-ны екі есе төмендете алады.  Сондай-ақ өңдеуді көздейтін қызмет түрлері бойынша сұрақтар бар, олар үшін қандай да бір жеңілдіктер қарастырылған.  Мысалы, сол мақалада ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу үшін 3% мөлшерлемесі белгіленген.  Яғни, 2 есе төмендетілген КТС мөлшерлемесін қолдана отырып, тәсілді пысықтау ұсынылады.  Өңдеу өнеркәсібінде енгізілетін жаңа қызмет бойынша төмендетілген мөлшерлемені қолдану үшін шектеу шараларын белгілеу ұсынылады:  1) тамақ өнімдерін, сусындарды, темекі бұйымдарын, химия өнеркәсібі және металлургия өндірісі өнімдерін өндіру, мұнайды, газды және қатты пайдалы қазбаларды бастапқы өңдеу үшін осындай мөлшерлемені қолдануға тыйым салуды белгілеу;   1. жеңілдіктер мен преференцияларды пайдаланатын немесе пайдаланған салық төлеушілердің 10% мөлшерлемесін қолдану мүмкіндігін болғызбау. | **Доработать**  **Для инф.** |
|  | жобаның 348-бабының 3-тармағы | 348-бап. Салық мөлшерлемелері  ...  3. 2-тармақтың 1) және 2) тармақшаларын қолдану мақсатында осы тармақшаларда көрсетілген қызметті жүзеге асырудан алынған кірістерге **сондай-ақ** «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге берілген бюджеттік субсидиялар да жатады. | **жобаның 348-бабының 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:**  «3. 2-тармақтың 1) және 2) тармақшаларын қолдану мақсатында осы тармақшаларда көрсетілген қызметті жүзеге асырудан алынған кірістерге «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге берілген бюджеттік субсидиялар **жатпайды**.»; | **депутат**  **А. Қошмамбетов**  Үкімет жыл сайын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді субсидиялау үшін бюджет қаражатын бөледі. Алайда, жыл сайын 10% (шамамен 50 млрд теңге) негізгі міндеттерді шешпей, бюджетке қайтарылады. Бұл ретте жыл сайын субсидиялар бойынша 250 млрд. теңгеден астам берешек қалыптасады. Осыған байланысты салық салынатын табыстан бюджеттік субсидияларды алып тастау ұсынылады. |  |
|  | жобаның 465-бабының жаңа 46) тармақшасы | **465-бап. Қосылған құн салығынан босатылған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдар**  Өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын мынадай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді:  …  45) осы Кодекстің 169-бабына сәйкес акцизделетін тауарларды таңбалауға арналған есепке алу-бақылау таңбалары.  **46) жоқ.** | жобаның 465-бабы мынадай мазмұндағы 46) тармақшамен толықтырылсын:  **«46) медициналық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар денсаулық сақтау субъектісінің мыналардан басқа:**  **- пластикалық эстетикалық хирургиядан;**  **- косметологиядан;**  **- эстетикалық стоматология және ортодонтиядан;**  **- негізгі зертханалық қызмет түрі бар медициналық ұйымдардан басқа, медициналық қызметтердің барлық түрлерін көрсетуі,»;** | **Депутат**  **Н. Сабильянов**  Медициналық қызметтерге ҚҚС - бұл іс жүзінде айналымға салынатын ҚҚС (сату салығы).  ҚҚС енгізу медициналық ұйымдардың барлық табысынан 10% -ын (Үкімет ұсынысының жобасы) алып қоюға әкеп соғады, бұл олардың қаржылық тұрақтылығына, инфрақұрылымға және жабдықтарды жаңғыртуға, персоналды дамытуға және оқытуға инвестициялау және одан әрі даму мүмкіндігіне қауіп төндіреді, сайып келгенде бұл пациенттерге медициналық қызметтердің қолжетімділігіне әсер етеді.  ТМККК және МӘМС шеңберінде ҚҚС өтеудің мүмкін болмауы, өйткені тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) шеңберінде көрсетілетін медициналық көмектің бағасы әкімшілік тұрғыдан белгіленеді және серпімді емес.  Шағын және микробизнеске теріс әсер етеді. ҚҚС-ты басқару, есепке алу және сүйемелдеу қиындықтары шағын медициналық бизнесті дамытуға қосымша кедергілер туғызады.  Ұсынылған өтемнің мардымсыздығы.  Ұсынылып отырған әлеуметтік салықты және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын алып қою түсетін кірістердің барабар өтемақысы болып табылмайды.  Табыстың төмендеуі жағдайында медициналық ұйымдар ҚҚС-ты кеңінен енгізуден туындаған бағаның инфляциялық өсуін өтеу үшін қызметкерлердің жалақысын көтере алмайды.  Медициналық ұйымдардың жоғары үстеме шығындары. Өндірістік шығындардан басқа, медициналық мекемелердің айтарлықтай үстеме шығындары болады, олар ҚҚС бойынша шегеруге келмейді:  - медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру;  - жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандыру;  - салықтар мен аударымдар: әлеуметтік салық, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), әлеуметтік аударымдар (ӘА), міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар (МӘССА), олар жиынтығында еңбекақы төлеу қорының 21,5%-ын құрайды.  ҚҚС енгізу кезінде медициналық қызметтің шығындылығына әке соғады.  Бұл медициналық ұйымдардың жабылуына, жұмыс орындарының қысқаруына және халыққа медициналық көмектің қолжетімділігінің төмендеуіне әкеп соғуы мүмкін.  - медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасының нашарлауы.  ҚҚС енгізу ақылы медициналық қызметтер бағасының өсуіне алып келетінін сөзсіз.  - көлеңкелі сектордың кеңеюі. Жоғары салықтар медициналық қызметтердің бір бөлігінің көлеңкелі секторға кетуін ынталандыруы мүмкін, бұл салық түсімдерінің төмендеуіне және медициналық көмектің сапасын бақылаудың нашарлауына әкеледі;  - әлеуметтік шиеленістің өсуі;  - қарыз дағдарысы қаупі;  - медицина саласының инвестициялық тартымдылығының төмендеуі және даму бағдарламаларының қысқарруына әкеп соғуы мүмкін. |  |
|  | жобаның 469-бабы 2-тармағының 1) тармақшасы | **469-бап. Мүлікті қаржы лизингіне беру**  1. Мүлікті қаржы лизингіне беру осы Кодекстің 206-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келсе, ол лизинг беруші алуға жататын сыйақы сомасы бөлігінде қосылған құн салығынан босатылады.  2. Мүлікті қаржы лизингіне беру сыйақы сомасы есепке алынбаған барлық мерзімді лизингтік төлемдердің сомасы бөлігінде осы Кодекстің 206-бабының талаптарына сәйкес келсе, мынадай шарттардың бірі сақталған кезде:  1) берілетін мүлік осы Кодекстің 465-бабы бірінші бөлігінің **34) тармақшасына** сәйкес қосылған құн салығынсыз сатып алынса;  … | жобаның 469-бабы 2-тармағының 1) тармақшасындағы **«34) тармақшасына»** деген сөздер **«34) және 36) тармақшаларына» деген сөздермен ауыстырылсын;** | **депутат**  **А. Қошмамбетов**  Қолданыстағы Салық кодексінде уәкілетті мемлекеттік органмен (ҚР ҰК 394-бабының 38) тармақшасы) өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан өндірушілер, сондай-ақ олардың уәкілетті өкілдері (ҚР ҰК 394-бабының 48) тармақшасы) көлік құралдарын және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасын өткізу кезінде ҚҚС-тан босатылады деп көзделген. Бұл жеңілдік отандық өндірушілер үшін бәсекелестік артықшылықтар жасауға және ҚР аумағында өндірілген көлік құралдары мен а/ш техникасына сұранысты арттыруға бағытталған.  Айта кету керек, ауыл шаруашылығында машина-трактор паркін айтарлықтай көлемде жаңарту қаржы лизингі арқылы жүзеге асырылады.  Сонымен қатар, техниканы қаржы лизингіне беру, егер берілетін мүлік ҚР ҰК 394-бабының 38) тармақшасына сәйкес ҚҚС-сыз сатып алынған болса ғана ҚҚС-тан босатылады.  Алайда, ҚР ҰК 394-бабының 48) тармақшасына сәйкес ҚҚС-сыз уәкілетті өкілдерден сатып алынған техниканы лизингке беру кезінде лизинг берушіде ҚҚС есептеу бойынша міндеттеме туындайды, өйткені 398-бапта ҚР ҰК 394-бабының 48) тармақшасы бойынша салықты есептеуден босату көзделмеген.  Нәтижесінде, 394-бапта көзделген жеңілдіктер толық көлемде жұмыс істемейді, сондай-ақ ҚҚС төлеуші болып табылмайтын ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне қаржылық жүктеме артады. |  |
|  | жобаның 470-бабының жаңа 18) тармақшасы | **470-бап. Қосылған құн салығынан босатылатын импорт**  1. Мыналардың:  …  **18) жоқ;** | жобаның 470-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы 18) тармақшамен толықтырылсын:  **«18) шикізат қант.»;** | **депутат**  **А. Қошмамбетов**  Қазақстанның қант өндіру саласы көптеген жылдар бойы қаржылық қиындықтарға тап болды.  Ішкі нарықта шикізаттың жетіспеушілігін, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған шикізаттың (қант қызылшасы) қысқа мерзімін ескере отырып, қант зауыттары жыл бойына жұмыс істеп тұрған қуаттарды жүктеу және ел халқын отандық қантпен қамтамасыз ету үшін үшінші елдерден қамыс шикізатын импорттауға мәжбүр.  Жаңа Салық кодексінің жобасы шеңберінде қамыс шикізат қанты импортында қолданыстағы жеңілдікті алып тастау халық үшін өнімнің қымбаттауына алып келеді, өйткені жаңа салық ставкасы шеңберінде ҚҚС 16%-ды құрайды.  Жеңілдікті алып тастау қант саласын дамытуға бағытталған барлық мемлекеттік қолдауды теңестіреді.  Айта кету керек, Ресей Федерациясы тарапынан бүгінгі таңда Қазақстанға «қызылша шикізаты» қантын өндіруге арналған шикізатты экспорттау бойынша ұсыныстар түсуде.  Осыған байланысты, жеңілдікті жаңа редакцияда сақтау Қазақстан халқын отандық өндірістегі қолжетімді қантпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. |  |
|  | жобаның 348-бабының 3-тармағы | 348-бап. Салық мөлшерлемелері  ...  3. 2-тармақтың 1) және 2) тармақшаларын қолдану мақсатында осы тармақшаларда көрсетілген қызметті жүзеге асырудан алынған кірістерге сондай-ақ «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге берілген бюджеттік субсидиялар да жатады. | ***348-баптың 3-тармағы пысықтауды қажет етеді***. | **Заңнама бөлімі**  «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңға сәйкес ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге берілген бюджеттік субсидиялар айқындалмаған; | **-с** |
|  | жобаның 348-бабының 3-тармағы | 348-бап. Салық мөлшерлемелері  ...  3. 2-тармақтың 1) және 2) тармақшаларын қолдану мақсатында осы тармақшаларда көрсетілген қызметті жүзеге асырудан алынған кірістерге сондай-ақ «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына сәйкес **ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге** берілген бюджеттік субсидиялар да жатады. | жобаның 348-бабының 3-тармағындағы сөздер **«ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге» деген сөздер алып тасталсын;** | **депутат**  **Б.Т**. **Бейсенғалиев**    «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңға сәйкес ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге берілген бюджеттік субсидиялар айқындалмаған; | **+** |
|  | жобаның 348-бабының 3-тармағы | 348-бап. Салық мөлшерлемелері  ...  3. 2-тармақтың 1) және 2) тармақшаларын қолдану мақсатында осы тармақшаларда көрсетілген қызметті жүзеге асырудан алынған кірістерге сондай-ақ «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге берілген бюджеттік субсидиялар да жатады. | жобаның 348-бабының 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  «**3. «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге берілген бюджеттік субсидиялар кіріс деп танылмайды және салық салынуға жатпайды.»;** | **депутаттар**  **А. Баққожаев**  **Ж. Дайрабаев**  **Қ. Абден**  **Ж. Әшімжанов**  **Д. Қасқарауов**  Бюджеттік субсидиялар АӨК субъектілеріне өндірістік қызметке байланысты жұмсалған шығындардың бір бөлігіне өтемақы ретінде төленеді, осыған байланысты оларды кіріс ретінде қарастыру дұрыс емес. Сонымен қатар, субсидияның бір бөлігін салық ретінде алып қою кезінде кепілдендірілген субсидиялар нормативінің тұтастығы бұзылады, бұл мемлекеттік қолдау шарасының бенифициарының құқықтарын бұзу болып табылады. | **Доработать**  ***для инф.*** |
|  | жобаның 360-бабының 3) тармақшасы | 360-бап. Жеке тұлғаның табысы болып табылмайтын зейнетақы аннуитетіне байланысты сомалар  Жеке тұлғаның табысы болып табылмайтын зейнетақы аннуитетімен байланысты сомаларға мыналар жатады:  …  3) бір сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті **шарты** бұзылған кезде алынған және Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасында көзделген тәртіппен басқа сақтандыру ұйымына жіберілген сатып алу сомасы. | **жобаның 360-бабының 3) тармақшасындағы** «**шарты**» деген сөзден кейін «**мерзімінен бұрын**» деген сөздермен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Әлеуметтік кодекстің 1-бабы 1-тармағының 130) тармақшасына сәйкес келтіру; |  |
|  | 440-баптың 1-тармағы ның 3) тармақша сы | **440-бап. Салық салынатын айналымды айқындау**  1. Мыналар салық салынатын айналым болып табылады:  …  **3) тауарлардың қалдықтары түріндегі айналым. Егер осы тармақшада өзгеше көзделмесе, қосылған құн салығы есепке жатқызылатын қосылған құн салығы ретінде есепке алынған және осындай есептілікті ұсынған күннің алдындағы күнге қосылған құн салығы бойынша тарату салық есептілігін ұсына отырып, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен алу кезінде қосылған құн салығын төлеушіге меншік құқығында тиесілі тауарлар тауар қалдықтары түріндегі айналым деп танылады.;**  **Осы тармақшада көзделген айналымға осы кодекстің 440-бабының 3) тармақшасында көрсетілген салық салынбайтын айналым енгізілмейді.**  **Осы тармақшада көзделген айналымға осы Кодекстің 370-бабының 3) тармақшасында көрсетілген салық салынбайтын айналым енгізілмейді.**  **Осы тармақтың ережесі бірігу нәтижесінде жаңадан құрылған барлық заңды тұлғалар немесе өзіне басқа заңды тұлға (заңды тұлғалар) қосылған заңды тұлға қайта ұйымдастырудан кейін қосылған құн салығын төлеушілер болып табылады деген шарт орындалған кезде, заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуына байланысты оны қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару кезінде қолданылмайды.** | жобаның 440-бабы 1-тармағының **3) тармақшасы** мынадай редакцияда жазылсын:  **«3) қосылған құн салығы бойынша салық төлеушіні тіркеу есебінен алу кезінде тауарлардың қалдығы түріндегі айналым.**  **Осы тармақшаны орындау мақсатында осы Кодекстің 441-бабының 3) тармақшасында көрсетілген салық салынбайтын айналымды қоспағанда, қосылған құн салығы есепке жатқызылатын қосылған құн салығы ретінде есепке алынған тауарлар тауарлар қалдығы түріндегі айналым деп танылады.**  **Тауарлардың қалдығына тарату есептілігін табыс ету күнінің алдындағы күні қосылған құн салығын төлеушіге меншік құқығымен тиесілі тауарлар енгізіледі.**  Осы тармақтың ережесі заңды тұлғаны қайта ұйымдастыруға байланысты қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарған кезде, бірігу нәтижесінде жаңадан құрылған барлық заңды тұлғалар немесе басқа заңды тұлға (заңды тұлғалар) қосылған (қосылған) заңды тұлға қайта ұйымдастырылғаннан кейін қосылған құн салығын төлеушілер болып табылады деген шарт орындалған жағдайда қолданылмайды»; | **Депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  Редакцияны жақсарту, түсініктемелердің біркелкі болуы мақсатында. | **Пысықталды** |
|  | жобаның 465-бабы | **465-бап. Қосылған құн салығынан босатылған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдар**  Өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын мынадай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді:  …  5) Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын, кондоминиум объектісін басқару бойынша көппәтерлі тұрғын үй мүлкінің меншік иелері бірлестігінің қызметі шеңберінде көрсетілетін қызметтерді;  …  9) егер осы Кодекстің 463-бабында өзгеше белгіленбесе, қор биржасында жасалған мәміле негізінде не егер осындай мәміле тараптарының бірі екінші деңгейдегі банк, «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған аффинирленген құйма алтынды өздерінің айырбастау пункттері арқылы **сатып алуды және** сатуды жүзеге асыруға **құқығы** **бар** **заңды тұлғалар,** бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы – заңды тұлға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылса, құймалар мен тілімдер түріндегі инвестициялық алтынды;  ….  15) **тіркеуші органда тіркелген** **діни бірлестіктердің** діни мақсаттағы заттарды өткізуі бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.  Көрсетілген тауарлардың тізбесін және **оны қалыптастыру өлшемшарттарын** Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді;  …  22) қызметтің осы **түрін** жүзеге асыру құқығына арналған лицензия негізінде жүргізілетін тарих және мәдениет ескерткіштеріндегі ғылыми-реставрациялау жұмыстарын;  …  27) осы тармақтың 28) тармақшасына сәйкес білім беру қызметін жүзеге асыратын дербес білім беру ұйымдары көрсететін қосымша білім беру қызметтері;  …  29) бір мезгілде мынадай шарттар сақталған кезде:  өткізілетін көлік құралының және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасының, сондай-ақ олардың құрамдастарының құрамына бұрын әкелінген, осы Кодекстің 470-бабы 1-тармағының 9) тармақшасына немесе 516-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес қосылған құн салығынан босатылатын шикізат және (немесе) материалдар, сондай-ақ олардың құрамдастары кірсе;  өткізілетін көлік құралының және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасының, сондай-ақ олардың құрамдастарының құрамында шикізатты және (немесе) материалдарды, сондай-ақ олардың құрамдастарын әкелуді көрсетілген көлік құралдарын және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасын, сондай-ақ олардың құрамдастарын өткізетін заңды тұлға жүзеге асырса;  көлік құралдары және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасы, сондай-ақ олардың құрамдастары **индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган** мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша бекіткен, өткізілуі қосылған құн салығынан босатылатын көлік құралдарының және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасының, сондай-ақ олардың құрамдастарының тізбесіне енгізілсе, көлік құралдарын және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасын, сондай-ақ олардың құрамдастарын  …  44) Қазақстан Республикасында экологиялық таза автомобиль көлік құралдарын (**4 және одан жоғары экологиялық сыныпқа** сәйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) және олардың құрамдауыштарын өндіруді ынталандыру шеңберінде кәсіпорындардың қаржыландыру алуы; | ***465-бапта:***  5) тармақшадағы **«пәтерлер (үй-жайлар)»** деген сөздер **«үй-жайлар (пәтерлер)»** деген сөздермен ауыстырылсын;   1. ***тармақшада:***   **«құқығы бар заңды тұлғалар»** деген сөздер **«құқығын жүзеге асыратын уәкілетті ұйым»** деген сөздермен ауыстырылсын;  **«сатып алуды және»** деген сөздер «**сатып алуды және (немесе)»** деген сөздермен ауыстырылсын;  ***15) тармақшада****:*  ***«*тіркеуші органда тіркелген** **діни бірлестіктердің**» деген сөздер **«тіркелген діни бірлестіктердің»** деген сөздермен ауыстырылсын;  екінші бөлік **«оны қалыптастыру өлшемшарттарын»** деген сөздердің алдынан **«осы тармақшаның бірінші бөлігінде көрсетілген»** деген сөздермен толықтырылсын;  22) тармақшадағы**«түрін»** сөзі **«кіші түрін»** деген сөздермен ауыстырылсын;  27) тармақшадағы **«28»** деген цифрлар **«26»** деген цифрлармен ауыстырылсын;  29) тармақшаның төртінші абзацындағы **«индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган»** деген сөздер **«инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган»** деген сөздермен ауыстырылсын;  *Осыған ұқсас ескерту Кодекс жобасының барлық мәтіні бойынша ескерілсін*  **«4 және одан жоғары экологиялық сыныпқа»** деген сөздер **«Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентінде белгіленген экологиялық сыныпқа»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңның 45-бабымен корреспонденттеу мақсатында;  «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Заңның 12 - бабы 2-тармағының екінші бөлігімен корреспонденттеу мақсатында;  заң техникасы;  заң техникасы;  «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңның 1-қосымшасының 2-жолының 2-бағанымен корреспонденттеу мақсатында;  заң техникасы;  Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 100-1-бабына сәйкес келтіру;  Экология кодексіің 388-бабы 1-тармағының 3) тармақшасымен корреспонденттеу мақсатында; | **Пысықталды**  **+** |
|  | жобаның 471-бабы 6-тармағының 1) тармақшасы | **471-бап. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы**  ...  6. Осы баптың 8-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы баптың 1-тармағының мақсаттары үшін тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер сатып алынған жағдайда есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомасы мына құжаттардың бірі негізге алына отырып, қосылған құн салығын және салық төлеуші өнім берушінің сәйкестендіру нөмірі көрсетіле отырып айқындалады:  1) шот-фактураны жазып беру күніне қосылған құн салығын төлеуші болып табылатын өнім беруші жазып берген шот-фактура немесе **жол жүру билеті (қағаз жеткізгіштегі, электрондық билет, электрондық жол жүру құжаты);** | ***«*жол жүру билеті (қағаз жеткізгіштегі, электрондық билет, электрондық жол жүру құжатыа)»** деген сөздер **«жол жүру құжаты (бтлеті) (қағаз немесе электрондық нысанда)»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  «Автомобиль көлігі туралы» Заңның 1-бабының 15-1) тармақшасына сәйкес келтіру; |  |
|  | жобаның 484-бабының 7 және 8-тармақтары | **484-бап. Шот-фактураларды жазып беру мерзімдері**  …  7. Түзетілген шот-фактура бұрын жазып берілген шот-фактураға өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет болған кезде жазып беріледі.  **8. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, қосымша шот-фактура түзету сомасына айналым жасалған күннен ерте емес және осындай күннен кейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей жазып беріледі.**  **Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның құқық мирасқоры қосымша шот-фактураны ұлғайту жағына қарай жазып беруді айналым жасалған күннен кейінгі күнтізбелік бір жүз сексен күннен кешіктірмей жүргізеді.**  **Осы Кодекстің 206-бабының талаптары сақталмаған кезде лизинг беруші қосымша шот-фактураны осындай жағдай орын алған күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей жазып береді.** | **жобаның 484 бабында:**  **7-тармақ алып тасталсын;**    **8-тармақ алып тасталсын;** | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 490-бабының 1-тармағымен қайталануды болдырмау мақсатында;  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 23-бабы 9-тармағының төртінші бөлігіне сәйкес нормативтік құқықтық актінің тақырыбы, оның бабы, тарауы, бөлігі, бөлімі, кіші бөлімі және параграфы нормативтік құқықтық актінің өзін, сондай-ақ тиісті бапты, тарауды, бөлімді, бөлімді, кіші бөлімді және параграфты реттеу нысанасын көрсетуге тиіс; |  |
|  | жобаның 484-бабының 7-тармағы | **484-бап. Шот-фактураларды жазып беру мерзімдері**  …  7. **Түзетілген шот-фактура бұрын жазып берілген шот-фактураға өзгерістер мен толықтырулар енгізу** қажет болған кезде жазып беріледі**.**  **…** | **жобаның 484-бабында:**  7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  **«7. Түзетілген шот-фактура осы Кодекстің 490-бабының 1-тармағында көзделген жағдай туындаған кезде жазып беріледі.»;** | **депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  Кодекс жобасының 490-бабының 1-тармағымен қайталануды болдырмау мақсатында. |  |
|  | жобаның 491-бабының жаңа 5-тармағы | **491-бап. Қосымша шот-фактураны жазып беру**  …  **5. Жоқ.** | ***491-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:***  **«5. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, қосымша шот-фактура түзету сомасына айналым жасалған күннен ерте емес және осындай күннен кейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірілмей жазып беріледі.**  **Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның құқықтық мирасқоры ұлғайту жағына қосымша шот-фактураны жазып беруді айналым жасалған күннен кейін күнтізбелік жүз сексен күннен кешіктірмей жүргізеді.**  **Осы Кодекстің 206-бабының талаптары сақталмаған кезде лизинг беруші қосымша шот-фактураны осындай жағдай туындаған күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде жазып береді.»;** | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 484-бабынан 8-тармақты алып тастау жөніндегі ұсынысқа байланысты; | **-с** |
|  | жобаның 496-бабының 1-тармағы | **496-бап. Салық декларациясы**  1. Осы Кодекстің 438-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қосылған құн салығын төлеуші, егер осы бапта өзгеше белгіленбесе қосылған құн салығы бойынша декларацияны орналасқан жері бойынша салық органына есепті салықтық кезеңнен кейінгі айдың 15-күнінен ерте емес және есептісалықтық кезеңнен кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірмей әрбір салықтық кезең үшін табыс етуге міндетті.  Қосылған құн салығы бойынша декларацияны табыс ету жөніндегі міндеттеме осы Кодекстің 438-бабы 1-тармағының **2) және 3) тармақшаларында** көрсетілген қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою жүргізілмеген адамдарға қолданылмайды.  Осы Кодекстің 498-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларда оператор жай серіктестіктің (консорциумның) барлық қатысушылары бойынша **келісімшарттық қызмет бойынша** қосылған құн салығы бойынша декларацияны ұсынады. | **Жобаның 496-бабында:**  **1-тармақта:**  екінші бөліктегі **«2) және 3) тармақшаларында»** деген сөздер **«2) тармақшасында»** деген сөздермен ауыстырылсын;  үшінші бөліктегі **«келісімшарттық қызмет бойынша»** деген сөздер«**өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 438-бабы 1-тармағының 3) тармақшасының болмауына байланысты;  Кодекс жобасының 498-бабы 3-тармағының үшінші абзацымен корреспонденттеу мақсатында; | **Пысықталды**  **ЖТ қолдады**  **Пысықталсын +** |
|  | жобаның 498-бабының 3-тармағы | **498-бап. Жай серіктестік (консорциум) құрамында өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылардың қосылған құн салығы бойынша салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері**  …  3. Қосылған құн салығы бойынша салық нысандарын жасау және табыс ету жөніндегі салықтық міндеттемені оператор өнімді бөлу туралы **келісім (келісімшарт) шеңберінде** жүзеге асырылатын қызмет бойынша жинақтап орындаған кезде: | жобаның 498-бабы 3-тармағының бірінші абзацындағы **«келісім (келісімшарт) шеңберінде»** деген сөздер **«келісім (келісімшарт) бойынша»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 293-бабының бірінші бөлігіне сәйкес келтіру; |  |
|  | жобаның 506-бабының 2-тармағы | **506-бап. Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер өткізілетін орын**  2. Егер::  …  4) налогоплательщиком этого государства приобретаются:  осы мемлекеттің салық төлеушісі мыналарды:  консультациялық, заңгерлік, бухгалтерлік, аудиторлық, инжинирингтік, жарнамалық, дизайнерлік, маркетингтік қызметтерді, ақпаратты өңдеу жөніндегі қызметтерді, сондай-ақ ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және тәжірибелік-технологиялық (технологиялық) жұмыстарды;  **ЭЕМ** мен дерекқорларға арналған бағдарламаларды (есептеу техникасының бағдарламалық құралдары мен ақпараттық өнімдерін) әзірлеу, оларды бейімдеу және түрлендіру, осындай бағдарламалар мен дерекқорларды қолдап отыру жөніндегі жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді;  егер персонал сатып алушының қызмет орнында жұмыс істесе, персоналды беру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алса, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің аумағы жұмыстар, көрсетілетін қызметтер өткізілетін орын болып танылады.  Осы тармақшаның ережелері мынадай жағдайларда да қолданылады:  патенттерді, лицензияларды, мемлекет қорғайтын өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды куәландыратын өзге де құжаттарды, сауда маркаларын, тауар белгілерін, фирмалық атауларды, қызмет көрсету белгілерін, авторлық, сабақтас құқықтарды немесе өзге де осыған ұқсас құқықтарды беру, ұсыну, басқаға беру;  көлік құралдарын жалға беруді, олардың лизингін және өзге де негіздерде пайдалануға беруді қоспағанда, жылжымалы мүлікті жалға беру, лизингке беру және өзге де негіздерде пайдалануға беру;  шарттың (келісімшарттың) негізгі қатысушысының атынан осы тармақшада көзделген жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсетуүшін басқа тұлғаны тартатын тұлғаның қызметтер көрсетуі;  … | ***Жобаның 506-бабында:***      2-тармақтың 4) тармақшасының бірінші бөлігінің үшінші абзацындағы **«ЭЕМ»** деген сөз **«электрондық есептеу машиналары»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабы 3-тармағының екінші бөлігіне сәйкес келтіру; |  |
|  | жобаның 507-бабының 2 және 3-тармақтары | **507-бап. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым, салық салынатын импорт жасалған күн**  …  2. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, салық төлеушінің импортталған тауарларды (оның ішінде оларды дайындау туралы шарттар (келісімшарттар) бойынша жұмыстарды орындау нәтижесі болып табылатын тауарларды), сондай-ақ алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын заттар, тауарлар түрінде қарыз беруді көздейтін шарт (келісімшарт) бойынша алынған тауарларды есепке алу үшін қабылдаған күн салық салынатын импорт жасалған күн болып табылады.  Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, осы тараудың мақсаттары үшін:  1) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес осындай тауарларды бухгалтерлік есепте тану (көрсету) күндерінің неғұрлым ертерегі;  2) осындай тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу күні импортталған тауарларды есепке қабылдаған күн болып табылады.  Салық төлеушіде осы тармақтың екінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген күндердің екеуі де болған кезде көрсетілген күндердің неғұрлым кешірегі импортталған тауарларды есепке қабылдаған күн болып табылады.  Осы тармақтың мақсаттары үшін мыналар тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелген күн болып табылады:  тауарларды әуе немесе теңіз кемелерімен тасымалдау кезінде – Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан әуежайға немесе портқа әкелген күн;  тауарларды халықаралық автомобиль қатынасымен тасымалдау кезінде – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өткен күн.  Бұл ретте Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өту күні Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі **аумақтық бөлімшесінің құрылымдық бөлімшелері** беретін мемлекеттік бақылаудан өту туралы талонның (не мемлекеттік бақылаудан өту туралы талон көшірмесінің) негізінде айқындалады, оның нысанын және ұсыну тәртібін уәкілетті органы мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті бірлесіп белгілейді. Салықтық әкімшілендіру мақсатында уәкілетті органы мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті мәліметтерді бірыңғай ақпараттық жүйе арқылы беру бойынша өзара іс-қимыл ұйымдастырады;  …  3. Сыйақыны есепке алмағандағы лизинг шартында көзделген (төлемнің іс жүзіндегі мөлшері мен жүзеге асырылу күніне қарамастан) тауарлар (лизинг нысаналары) құнының бір бөлігін төлеу күні лизинг алушыға осы тауарларға (лизинг нысаналарына) меншік құқығының өтуін көздейтін лизинг шарты бойынша ЕАЭО-ға мүше басқа мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды (лизинг нысаналарын) әкелген кезде салық салынатын импорт жасалған күн болып табылады.  Егер лизинг шарты бойынша тауарлар (лизинг нысаналары) құнының бір бөлігін төлеу мерзімінің басталу күні тауарларды (лизинг нысанасын) Қазақстан Республикасының аумағына әкелетін күнге дейін белгіленсе, импортталған тауарларды есепке қабылдаған күн салық салынатын импортты жасаудың бірінші күні болып табылады.  Егер лизинг алушы лизинг шартында көзделген лизингтік төлемдерді мерзімінен бұрын өтеуді үш жыл өткеннен кейін жүзеге асырса, түпкілікті есеп айырысу күні осы лизинг шарты бойынша салық салынатын импортты жасаудың соңғы күні болып табылады.  Осы Кодекстің **437-**бабының 2-тармағында белгіленген талаптар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ мүлікті (лизинг нысанасын) берген сәттен бастап үш жыл өткеннен кейін лизинг шарты **(келісімшарты)** бұзылған жағдайда импортталған тауарларды (лизинг нысаналарын) есепке қабылдаған күн салық салынатын импорт жасалған күн болып табылады. | **Жобаның 507-бабында:**    **2-тармақта:**  Бесінші бөліктің бірінші абзацындағы «**аумақтық бөлімшесінің құрылымдық бөлімшелері**» деген сөздер «**аумақтық бөлімшесінің (құрылымдық бөлімшелерінің)»** деген сөздермен ауыстырылсын**;**    3-тармақтың төртінші бөлігінде:  **«437»** деген цифрлар **«502»** деген цифрлармен ауыстырылсын;  **«(келісімшарт)»** деген сөз алып тасталсын;  *Осыған ұқсас ескерту Кодекс жобасының бүкіл мәтіні бойынша ескерілсін* | **Заңнама бөлімі**  «Мемлекеттік шекара туралы» Заңның 18-бабы 3-тармағының 1) тармақшасымен корреспонденттеу мақсатында;  Кодекс жобасының 502-бабы 2-тармағының бірінші бөлігімен корреспонденттеу мақсатында;  лизинг шарттары бойынша талаптарға байланысты мәселелер айқындалған Кодекс жобасының бабына сілтемені нақтылау мақсатында; | **Принято**  **270325**  ***в конце позиции есть доп. поправка***  ***Жаңа түзету*** |
|  | Жобаның 588-бабы 2-тарма-ғының 1) тармақ-шасы | **588-бап. Салық төлеушілер**  ...  2. Мыналар жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды:  1) Кеңес Одағының батырлары, Социалистік Еңбек ерлері, «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi» атақтарына ие болған, үш дәрежелі **Даңқ орденімен** және «Отан» орденімен марапатталған адамдар – осы Кодекстің 528-бабының 1) тармақшасында көрсетілген барлық салық салу объектілерінің жалпы құнынан республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген мөлшері шегінде; | **Жобаның 588-бабы 2-тарма-ғының 1) тармақшасындағы** «**Даңқ орденімен**» деген сөздер «**Еңбек Даңқы» орденінің иегерлері болған**» деген сөздермен толықтырылсын.  *Осыған ұқсас түзету жобаның 554-бабында ескерілсін* | **Заңнама бөлімі**  Әлеуметтік кодекстің 190-бабы 3-тармағының 8) тармақ-шасымен үйлестіру мақсатында; |  |
|  | Жобаның 605-бабы-ның  4-тармағы | **605-бап. Алымдарды есептеу және төлеу тәртібі**  ...  4. Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмыс берушілерге рұқсат бергені немесе ұзартқаны үшін алым **облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының** Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы заңнамасында айқындалатын тәртіппен жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру не ұзарту туралы шешім қабылдау туралы хабарламасын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде алынады. | ***Жобаның 605-бабының 4-тар-мағындағы* «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының»** деген сөздер **«жергілікті атқарушы органның»** деген сөздермен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 37-1-бабымен үйлестіру мақсатында; |  |
|  | жобаның 608-бабының  3-тармағы | **608-бап. Жалпы ережелер**  …  3. Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдар, ал арнаулы экономикалық аймақтардың аумақтарында-жергілікті атқарушы органдар немесе **арнаулы экономикалық аймақтардың әкімшіліктері, жергілікті атқарушы органдар** тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өзінің орналасқан жері бойынша салық органдарына **уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша** төлемақы төлеушілер, салық салу объектілері және уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға алуға) жер учаскелері берілген кезеңдер туралы мәліметтерді ұсынады. | жобаның 608-бабының  **3-тармағы** мынадай редакцияда жазылсын:  3. Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдар, ал арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында – жергілікті атқарушы органдар немесе **арнайы экономикалық аймақтардың басқарушы компаниялары** тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өзінің орналасқан жері бойынша салық органдарына төлемақы төлеушілер, салық салу объектілері және уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға алуға) жер учаскелері берілген кезеңдер туралы мәліметтерді ұсынады.»;  *Осыған ұқсас ескерту*  *Кодекс жобасының бүкіл мәтіні бойынша ескерілсін.* | **Депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  Кодекс жобасының  608-бабының 3-тармағында арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында жергілікті атқарушы органдар немесе арнайы экономикалық аймақтардың әкімшіліктері есепті тоқсаннан кейінгі айдың  15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өзінің орналасқан жері бойынша салық органдарына төлемақы төлеушілер, салық салу объектілері және уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға алуға) жер учаскелері берілген кезеңдер туралы мәліметтерді уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша ұсынады.  Сонымен қатар, «Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы» Заңда **«арнайы экономикалық аймақтар әкімшілігінің»** анықтамасы көзделмеген. |  |
|  | жобаның 616-бабының  6 және 10-тармақтары | **616-бап. Жалпы ережелер**  …  6. Су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті органның **өңірлік** органдары тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 25-күнінен кешіктірмей өзінің орналасқан жері бойынша салық органдарына төлемақы төлеушілер мен салық салу объектілері, олардың орналасқан жері, арнайы су пайдалануға берілген рұқсаттар, суды пайдаланудың белгіленген лимиттері, су пайдалану рұқсаттары мен лимттеріне енгізілген өзгерістер, Қазақстан Республикасының су заңнамасының сақталуын тексерудің нәтижелері, уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша Қазақстан Республикасының су заңнамасының сақталуын тексеру нәтижелеріне шағымдану жөніндегі сот шешімдері туралы мәліметтерді ұсынады.  …  10. Орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және **өсімдіктер дүниесі** саласындағы уәкілетті органдар жыл сайын есепті жылдан кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өзінің орналасқан жері бойынша салық органдарына мөлшері осы баптың 2-тармағына сәйкес айқындалатын төлемақы төлеушілер және уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салық салу объектілері туралы мәліметтерді ұсынады. | **жобаның 616-бабында:**  6-тармақтағы **«өңірлік»** деген сөз **«аумақтық»** деген сөзбен ауыстырылсын;  **10-тармақтағы** **«өсімдіктер дүниесі»** деген сөздер **«өсімдіктер дүниесін күзету, қорғау, сақтау, қалпына келтіру және пайдалану»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының  616-бабының 6-тармағында су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті органның өңірлік органдары тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 25-күнінен кешіктірмей өзінің орналасқан жері бойынша салық органдарына төлемақы төлеушілер мен салық салу объектілері, олардың орналасқан жері, арнайы су пайдалануға берілген рұқсаттар, су пайдаланудың белгіленген лимиттері, су пайдаланудың рұқсаттары мен лимиттеріне енгізілген өзгерістер, Қазақстан Республикасы су заңнамасының сақталуы бойынша тексерулердің нәтижелері, Қазақстан Республикасы су заңнамасының сақталуы бойынша тексерулердің нәтижелеріне шағымдану бойынша сот шешімдері туралы мәліметтерді уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша ұсынады.  Бұл ретте Қазақстан Республикасы Су кодексінің  33-бабына сәйкес су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы мемлекеттік басқаруды Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі және басқа да органдар Конституцияда, осы Кодексте, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде белгіленген өз құзыреті шегінде жүзеге асырады.  Осыған байланысты Кодекс жобасының 616-бабының  6-тармағында көзделген мәліметтер бойынша салық органына ақпарат беруге жауапты су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті органның тиісті бөлімшесін нақтылау қажет;  «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы  1-бабының 10) тармақшасына сәйкес келтіру; |  |
|  | жобаның 666-бабының 3) тармақшасы | **666-бап. Бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған кірістері**  1. Бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған кірістері деп табыстардың мынадай түрлері танылады:  …  3) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде ақпаратты өңдеу қызметтерін, басқарушылық, қаржылық, консультациялық, инжинирингтік, маркетингтік, аудиторлық, дизайнерлік, заңдық, жарнамалық (соттарда, төрелікте немесе аралық сотта өкілдік ету және құқықтар мен заңды мүдделерді қорғау жөніндегі қызметтерді, сондай-ақ нотариаттық қызметтерді қоспағанда) қызметтер көрсетуден түсетін табыс.  Осы бөлімнің мақсатында:  сақтандыру нарығына (сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру жөніндегі қызметтерді қоспағанда), бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың қызметі;  бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметі;  банк қызметі, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізу жөніндегі ұйымдардың қызметі (Қазақстан Республикасының шегінен тыс орналасқан Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесіне банктік шоттар ашу және жүргізу, аударым, кассалық операциялар, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоса алғанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізу, төлем құжаттарының инкассоға қабылдау бойынша көрсетілетін қызметтерді, қоспағанда);  орталық депозитарийдің және өзара сақтандыру қоғамдарының қызметі;  әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қызметі;  әлеуметтік сақтандыру қорының **қызметі** қаржылық көрсетілетін қызметтер деп танылады; | **666-баптың 3) тармақшасы екінші бөлігінің жетінші абзацы** **«қорының»** деген сөзден кейін **«мемлекеттік»** деген сөзбен толықтырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі 1-бабының 100) тармақшасына сәйкес келтіру мақсатында; |  |
|  | Жобаның 71- тарауының тақырыбы | 71-ТАРАУ. **ҚЫЗМЕТІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТҰРАҚТЫ МЕКЕМЕ ҚҰРУҒА АЛЫП КЕЛМЕЙТІН** БЕЙРЕЗИДЕНТ-ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ КІРІСТЕРІНЕ САЛЫҚ САЛУ ТӘРТІБІ  **670-бап. Төлем көзінен корпоративтік табыс салығын есептеу мен ұстау тәртібі**  **…** | **жобаның 71-тарауының тақырыбындағы «Қызметі Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құруға алып келмейтін»** деген сөздер **«Қызметін Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмай жүзеге асыратын»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының  344-бабының тақырыбына сәйкес келтіру. |  |
|  | 5-баптың 3) тармақшасының бірінші бөлігінің бірінші абзацы, 4) тармақшасы | **5-бап. Салықтық берешекке байланысты ұғымдар**  Салықтық берешекке байланысты ұғымдар:  …  2) өсімпұл – мерзімі өткен әрбір күнге Ұлттық Банктің қолданыста болған базалық мөлшерлемесіне еселенген арақатынаста есептелетін және мыналарға:    …  4) салықтық берешектің шекті мөлшері – уәкілетті орган айқындаған салық берешегінің мөлшері, ол асып кеткен кезде салық органы салық төлеуші заңды тұлғаға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесіне, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидентке, дара кәсіпкерге, жеке практикамен айналысатын тұлғаға салық міндеттемесін қамтамасыз ету тәсілдерін және (немесе) **салық берешегін** мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолданады. | жобаның 5-бабында:  3) тармақшаның бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:  2) өсімпұл – мерзімі өткен әрбір күнге **Қазақстан Республикаы** Ұлттық Банкінің **(бұдан әрі – Ұлттық Банк)** қолданыста болған базалық мөлшерлемесіне еселенген арақатынаста есептелетін және мыналарға:    4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  «4) салықтық берешектің шекті мөлшері – уәкілетті орган айқындаған салық берешегінің мөлшері, ол асып кеткен кезде салық органы салық төлеуші заңды тұлғаға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесіне, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидентке, дара кәсіпкерге, жеке практикамен айналысатын тұлғаға салық міндеттемесін қамтамасыз ету тәсілдерін және (немесе) **осы Кодекстің 5-тарауының 4-параграфында және 17-тарауында көзделген** салықтық берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолданады. **Бұл ретте салықтық берешектің шекті мөлшері салық міндеттемесін қамтамасыз етудің әрбір тәсілі және (немесе) салықтық берешекті мәжбүрлеп өндіріп алудың әрбір шарасы үшін жеке айқындалады.»;** | **депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (жалпы бөлім) 18-тарауының 2-параграфына сәйкес келтіру мақсатында, оның ережелеріне сәйкес «өсімпұл» деген сөз жекеше түрде қолданылады.  Бұл термин мәтін бойынша бірнеше рет қолданылатыны ескерілді.  Осыған байланысты, «Құқықтық актілер туралы» ҚР Заңының 24-бабы 6-тармағының екінші бөлігіне сәйкес редакцияны осы сөз тіркесін қолдану мүмкіндігі болатындай етіп жазуды ұсынамыз.  Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді төлеу жөніндегі салық міндеттемесін және салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қамтамасыз ету тәсілдерін қолдану кезінде сараланған тәсілді жобаның тұжырымдамасына сәйкес келтіру мақсатында редакциялық нақтылау. | *310325+*  *Взаимосвязано с позицией ОЗ по статье 52 проекта, в части сокращения наименования НБ РК*  *По подпункту 4) редакция уточненная с НПП* |
|  | жобаның 50-бабы | 50-бап. Салық органының **Ұлттық Банкпен** өзара іс-қимылы  1. Салық органы салықтық әкімшілендіруді жүзеге асыру кезінде **Банкпен** өзара іс-қимыл жасайды.  Өзара іс-қимыл шеңберінде мәліметтерді ұсыну ақпараттық жүйелерді интеграциялау арқылы жүзеге асырылады. Ақпараттық жүйелер интеграцияланғанға дейін мәліметтер қағаз жеткізгіште не өзге электрондық тәсілмен ұсынылуы мүмкін.  **2. Ұлттық Банк:**  1) салық органына салықтық әкімшілендіруді жүзеге асыру жөніндегі міндеттерді орындауда жәрдем көрсетуге;  2) ақпараттық жүйелердің салық органының ақпараттық жүйесімен интеграциялануын қамтамасыз етуге;  3) салық органына өз құзыреті шегінде міндеттерді орындау және оларға жүктелген функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті мәліметтерді, оның ішінде тізбеге, мерзімге, тәртіпке сәйкес және уәкілетті органның және **Ұлттық Банктің** бірлескен актісімен бекітілген өзара іс-қимыл қағидаларында белгіленген нысандар бойынша дербес деректерді ұсынуға міндетті.  Ақпараттық жүйелерді интеграциялау арқылы мәліметтермен алмасу жағдайында мәліметтерді берудің жеке тәртібін белгілеу талап етілмейді.  3. **Ұлттық Банк** пен банк ұйымдары салық органына валюталық түсім туралы қорытынды береді.  Валюталық түсімнің түсуі туралы қорытындының нысанын, осындай қорытындыны ұсынудың тәртібі мен мерзімдерін уәкілетті орган **Ұлттық Банкпен** келісу бойынша белгілейді. | **жобаның 50-бабында:**  тақырыптағы **«Ұлттық Банкпен»** деген сөздер **«Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен»** деген сөздермен ауыстырылсын;  1-тармақтың бірінші бөлігіндегі «**Банкпен»** деген сөз кейін **«Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен»** деген сөздермен ауыстырылсын;  *Кодекс жобасының бүкіл мәтіні бойынша осындай ескертулер ескерілсін* | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 3-бабының отыз бірінші абзацын алып тастау жөніндегі ұсынысқа байланысты; | **Доработать**  **310325+**  **-с** |
|  | жобаның 15-бабы | 15-бап. **Әлеуметтік саладағы қызметті жүзеге асыратын ұйым ұғымы**  …  2. Әлеуметтік саладағы қызметке мынадай қызмет түрлері жатады:  1) медициналық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар денсаулық сақтау субъектісінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес медициналық көмек нысанында қызметтер көрсетуі;  2) білім беру саласында қызметтер көрсету:  білім беру қызметін жүргізу құқығына тиісті лицензиялар бойынша жүзеге асырылатын:  бастауыш білім,  негізгі орта білім,  жалпы орташа,  техникалық және кәсіптік білім беру,  орта білімнен кейінгі білім,  жоғары білім,  жоғары оқу орнынан кейінгі білім;  **мектепке дейінгі тәрбие және оқыту;**  **білім беру ұйымы білім беру қызметімен айналысуға лицензия бойынша жүзеге асыратын – қосымша білім беру;**  9) дербес білім беру ұйымдарының:  **Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген білім берудің мынадай деңгейлері: бастауыш мектеп (мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қамтитын), негізгі мектеп, орта мектеп, орта білімнен кейінгі білім, жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім бойынша білім беру қызметі;**  қосымша білім беру бойынша;  ғылыми-техникалық, инновациялық, ғылыми-зерттеу қызметі (фундаментальды және қолданбалы ғылыми зерттеулер) бойынша қызметі.  3. Әлеуметтік саладағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға акцизделетін тауарларды өндіру және өткізу жөніндегі қызметтен кіріс алатын ұйымдар кірмейді. | **жобаның 15-бабында:**  **2-тармақ бойынша:**  **2) тармақшада:**  **оныншы абзац** алып тасталсын;  он бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:  **«білім беру ұйымы білім беру қызметімен айналысуға лицензия бойынша жүзеге асыратын қосымша білім беру;»;**  **9) тармақшаның екінші абзацы** мынадай редакцияда жазылсын:  **«Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген білім берудің мынадай деңгейлері: мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш білім, негізгі орта білім, орта білім (жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік білім), орта білімнен кейінгі білім, жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім бойынша білім беру қызметі;»;** | Заңнама бөлімі  «Білім туралы» Заңның 57-1-тармағына, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңға 3-қосымшаның 12-тармағына сәйкес мектепке дейінгі тәрбие және оқыту саласындағы қызметке хабарлама беріледі;  «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңда білім беру қызметімен айналысуға лицензияның тиісті түрі жоқ;  «Білім туралы» Заңның 12-бабымен ұйлестіру мақсатында. | **Пысық-талды**  **310325** |
|  | жобаның 16-бабы | **16-бап. Ауыл шаруашылығы кооперативі**  1. Осы Кодекстің мақсаттары үшін ауыл шаруашылығы кооперативі деп Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы заңнамасына сәйкес құрылған, мынадай:  ...  5) осындай кооператив мүшелеріне өз өндірісінің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу мақсатында тауарларды өткізу **қызмет түрлерінің бір және (немесе) бірнеше түрлерін жүзеге асыратын** заңды тұлға танылады.  **Осы тармақтың** 4) және 5) тармақшаларында көзделген тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесін **мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен** келісім бойынша агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган айқындайды.  2. Осы Кодекстің ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін көзделген ережелері жеке меншік және (немесе) жер пайдалану құқықтарында (қайталама жер пайдалану құқығын қоса алғанда) жер учаскелері болған кезде қолданылады.  Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы **ара шаруашылығы өнімін өндіру**, сондай-ақ аталған өз өндірісінің өнімін қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ауыл шаруашылығы кооперативтеріне қолданылмайды. | **жобаның 16-бабында:**  **1-тармақта:**  5) тармақшадағы **«қызмет түрлерінің бір және (немесе) бірнеше түрлерін жүзеге асыратын»** деген сөздер **«қызметтің бір және (немесе) бірнеше түрімен айналысатын»** деген сөздермен ауыстырылсын;  **5) тармақшаның екінші бөлігінде:**  **«Осы тармақтың»** деген сөздер **«Осы тармақтың бірінші бөлігінің»** деген сөздермен ауыстырылсын;  **«мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен»** деген сөздер **«мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен, сондай-ақ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен»** деген сөздермен ауыстырылсын;  2-тармақтың екінші бөлігіндегі **«ара шаруашылығы өнімін өндіру»** деген сөздер **«ара шаруашылығы өнімін алу»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  «Ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы» Заңның 6 - бабы 1-тармағының екінші бөлігіне сәйкес келтіру;  заң техникасы;  Бюджет Кодексінің 3-бабының 15-1) және 55) тармақшаларына сәйкес мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган, сондай-ақ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындалды;  «Ара шаруашылығы туралы» Заңның 1-бабының 12) тармақшасына, 12-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру; | **Пысық-талсын**  **310325** |
|  | жобаның 16-бабы | **16-бап. Ауыл шаруашылығы кооперативі**  1. Осы Кодекстің мақсаттары үшін **а**уыл шаруашылығы кооперативі деп Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы заңнамасына сәйкес құрылған, мынадай:  …  5) осындай кооператив мүшелеріне өз өндірісінің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу мақсатында тауарларды өткізу **қызмет түрлерінің бір және (немесе) бірнеше түрлерін жүзеге асыратын** заңды тұлға танылады.  Осы тармақтың 4) және 5) тармақшаларында көзделген тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесін **мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен** келісім бойынша агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган айқындайды.  …  2. Осы Кодекстің ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін көзделген ережелері жеке меншік және (немесе) жер пайдалану құқықтарында (қайталама жер пайдалану құқығын қоса алғанда) жер учаскелері болған кезде қолданылады.  Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы ара шаруашылығы **өнімін өндіру**, сондай-ақ аталған өз өндірісінің өнімін қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ауыл шаруашылығы кооперативтеріне қолданылмайды. | **жобаның 16-бабында:**  **1-тармақта:**  **бірінші бөліктің бірінші абзацы** мынадай редакцияда жазылсын:  «**А**уыл шаруашылығы кооперативі деп Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы заңнамасына сәйкес құрылған, мынадай:  ...  5) осындай кооператив мүшелеріне өз өндірісінің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу мақсатында тауарларды өткізу **қызметтің бір және (немесе) бірнеше түрімен айналысатын** заңды тұлға танылады.».  **1-тармақтың екінші бөлігі** мынадай редакцияда жазылсын:  «Осы тармақтың **бірінші бөлігінің** 4) және 5) тармақшаларында көзделген тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесін **мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен** келісу бойынша агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган айқындайды.»;  2-тармақтың екінші бөлігіндегі **«өнімін өндіру»** деген сөздер **«өнімін өндіру саласында»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  Осы Кодексте салық салу мақсаттары үшін 1-параграфта айқындалатын мәндердегі негізгі ұғымдар пайдаланылады деп көзделетін жобаның 2-бабы 1-тармағының бірінші бөлігімен қайталануды болдырмау мақсатында. 16-бап көрсетілген параграфта орналасқан.  Осыған байланысты «Осы Кодекстің мақсаттары үшін» деген сөздер алып тасталуға тиіс.  «Ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы» Заңның 6 - бабы 1-тармағының екінші бөлігіне сәйкес келтіру;  Қызмет түрлерін ауыл шаруашылығы кооперативтерінің қызметіне жатқызу мәселелері салық саясатының мәселелеріне жатады.  Осыған байланысты, Бюджет кодексінің 3-бабының 15-1) және 55) тармақшаларын ескере отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу белгіленсін.  «Ара шаруашылығы туралы» ҚР Заңының кіріспесінде Заңның бал ара шаруашылығы өнімін өндіру, бал араны қорғау, пайдалану және молықтыру, оларды ауылшаруашылық дақылдарын және барлық тозаңдандырылатын флораны тозаңдандыру үшін тиімді пайдалану, ара шаруашылығының, сондай-ақ өсімдік шаруашылығының өнімділігін арттыру үшін жағдай жасау, бал ара шаруашылығымен айналысатын жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін сақтау кепілдіктерін қамтамасыз ету саласындағы қатынастарды реттейтіні көзделген.  «Ара шаруашылығы туралы» ҚР Заңының 2-тарауының тақырыбы **«Бал ара шаруашылығы саласындағы қызметті жүзеге асыру»** болып табылады.  Осыған байланысты 2-тармақтың екінші бөлігінің ережелерін «Ара шаруашылығы туралы» ҚР Заңының кіріспесіне және 2-тарауының тақырыбына сәйкес келтіруді ұсынамыз. | *310325*  *+* |
|  | жобаның 19-бабы | **19-бап. Өзге ұғымдар мен аббревиатуралар**  1. Өзге ұғымдар мен аббревиатуралар:  …  **19) борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы – бастапқы орналастыру құны (купонды есепке алмағанда) немесе сатып алу құны (купонды есепке алмағанда) мен шығару шарттарында купонды төлеу көзделетін борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны арасындағы оң айырма;**  20) борыштық бағалы қағаздар – эмитенттің (борышкердің) осы бағалы қағаздарды, оның ішінде мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды, облигацияларды шығару шарттарында борыштың негізгі сомасын төлеу жөніндегі міндеттемесін куәландыратын бағалы қағаздар. | **жобаның 19-бабында:**  **1-тармақта:**  **19) тармақша** алып тасталсын; | **Заңнама бөлімі**  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 23-бабының 7-тармағына сәйкес нормативтiк құқықтық актiде пайдаланылатын терминдер мен анықтамаларды нақтылау қажет болғанда, онда олардың мәніне түсiндiрме беретiн бап (тармақ) болады; Кодекс жобасының мәтіні бойынша 19) тармақшада жазылған ұғым пайдаланылмайды; | **Пысық-талсын**  **310325** |
|  | 245-баптың 2-тармағы | **245-бап. Бағалы қағаздар бойынша құн өсімінен түсетін кіріс**  …  2. Борыштық бағалы қағаздардың шығып қалуынан түсетін нәтиже оң немесе теріс мәнге ие болуы мүмкін және салықтық кезеңдешығып қалудың әрбір операциясы бойынша мынадай тәртіппен айқындалады:  1) өткізу, оның ішінде өтеу кезінде – өткізу күніндегі дисконттың және (немесе) сыйлықақының амортизациясын ескере отырып, борыштық бағалы қағазды өткізу, өтеу құны мен оның бастапқы құны арасындағы купонды есепке алмағандағы айырма;  2) жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде – жарғылық капиталға салым ретінде берілген борыштық бағалы қағаздың құны мен беру күніне дисконттың және (немесе) сыйлықақының амортизациясын ескере отырып, оның бастапқы құны арасындағы купонды есепке алмағандағы айырма;  3) заңды тұлғаны бірігу, қосылу, бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастыру нәтижесінде шығып қалу кезінде – беру актісінде немесе бөлу балансында көрсетілген борыштық бағалы қағаздың құны мен шығып қалу күніне дисконттың және (немесе) сыйлықақының амортизациясын ескере отырып, оның бастапқы құны арасындағы купонды есепке алмағандағы оң айырма. | **жобаның 245-бабының 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:**  «2. Борыштық бағалы қағаздардың шығып қалуынан түсетін нәтиже оң немесе теріс мәнге ие болуы мүмкін және салықтық кезеңдешығып қалудың әрбір операциясы бойынша мынадай тәртіппен айқындалады:  1) өткізу, оның ішінде өтеу кезінде – өткізу күніндегі дисконттың және (немесе) борыштық **бағалы қағаздар бойынша** сыйлықақының амортизациясын ескере отырып, борыштық бағалы қағазды өткізу, өтеу құны мен оның бастапқы құны арасындағы купонды есепке алмағандағы айырма;  2) жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде – жарғылық капиталға салым ретінде берілген борыштық бағалы қағаздың құны мен беру күніне дисконттың және (немесе) **бағалы қағаздар бойынша** сыйлықақының амортизациясын ескере отырып, оның бастапқы құны арасындағы купонды есепке алмағандағы айырма;  3) заңды тұлғаны бірігу, қосылу, бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастыру нәтижесінде шығып қалу кезінде – беру актісінде немесе бөлу балансында көрсетілген борыштық бағалы қағаздың құны мен шығып қалу күніне дисконттың және (немесе) **бағалы қағаздар бойынша** сыйлықақының амортизациясын ескере отырып, оның бастапқы құны арасындағы купонды есепке алмағандағы оң айырма.»; | **депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  Жобаның 19-бабының 19) тармақшасында көзделген «борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйлықақылар» терминін қолдану бөлігінде «Құқықтық актілер туралы» ҚР Заңының 23-бабының 7-тармағына сәйкес келтіру мақсатында.  Жобаның 245-бабының 2-тармағында сыйлықақының атауын нақтылауды ұсынамыз. | **310325**  Жобаның 19-бабының 19) тармақшасы бойынша ЗБ позициясымен өзара байланысты |
|  | 256-баптың 4-тармағының он екінші абзацы | **256-бап. Сыйақы бойынша шегерім**  …  4. Сыйақыны шегеру осы баптың 2 және 3-тармақтарында белгіленген ережелер ескеріле отырып, мынадай формула бойынша есептелетін сома шегінде жүргізіледі:  (А + Д) + (СК/СО) х (ПК) х (Б + В + Г),  мұнда:  А – Б, В, Г, Д көрсеткіштеріне енгізілген сомаларды қоспағанда, сыйақы сомасы;  Б – Д көрсеткішіне енгізілген сомаларды қоспағанда, өзара байланысты тарапқа осы баптың 3-тармағының ережелері ескеріле отырып төленген (төленуге жататын) сыйақы сомасы;  В – Б көрсеткішіне енгізілген сомаларды қоспағанда, **осы Кодекстің 323-бабына сәйкес айқындалатын** жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген тұлғаларға осы баптың 3-тармағының ережелері ескеріле отырып төленген (төленуге жататын) сыйақы сомасы;  Г – В көрсеткішіне енгізілген сомаларды қоспағанда, осы баптың 3-тармағының ережелерін ескере отырып, Г1 және Г2 көрсеткіштерінің сомасы;  Г1– өзара байланысты тараптың депозитімен берілген қарыздар бойынша тәуелсіз тарапқа төленген (төлеуге жататын) сыйақы сомасы;  Г2– есепті салықтық кезеңде өзара байланысты тарап кепілдік, кепілгерлік немесе өзге қамтамасыз ету нысаны бойынша міндеттемелерді орындаған (қарыз бойынша төлемдерді жүзеге асырған) жағдайда, өзара байланысты тараптардың қамтамасыз етілген кепілдігімен, кепілгерлігімен немесе өзге қамтамасыз ету нысанымен берілген қарыздар бойынша тәуелсіз тарапқа төленген (төленуге жататын) сыйақы сомасы;  Д – мынадай:  Қазақстан Республикасында құрылған кредиттік серіктестік беретін, акцияларының бақылау пакеті ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұлттық даму институты болып табылатын банк беретін кредиттер (қарыздар) үшін;  ұстаушысы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры болып табылатын борыштық бағалы қағаздар бойынша дисконт не купон (дисконтты не бастапқы орналастыру құнынан және (немесе) сатып алу құнынан алынатын сыйлықақыны ескере отырып) түріндегі сыйақы сомасы;  ШК – шекті коэффициент;  КС – меншікті капиталдың орташа жылдық сомасы;  МС – міндеттемелердің орташа жылдық сомасы.  А, Б, В, Г, Д сомаларын есептеу кезінде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес құрылыс объектісінің құнына енгізілетінсыйақылар алып тасталады. Өзара байланысты болып табылмайтын тарап осы баптың мақсаттары үшін тәуелсіз тарап деп танылады.  … | 256-баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің алтыншы абзацындағы «**осы Кодекстің 323-бабына сәйкес айқындалатын**» деген сөздер алып тасталсын;  256-баптың 4-тармағының он екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:  «бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ұстаушысы болып табылатын борыштық бағалы қағаздар бойынша дисконт не купон (борыштық бағалы қағаздар бойынша дисконтты не сыйлықақыны ескере отырып) түрінде;». | **депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  «жеңілдікті салық салынатын мемлекет» термині бүкіл мәтін бойынша пайдаланылатындығын ескере отырып, «Құқықтық актілер туралы» ҚР Заңының 24-бабы 4-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес түсініп қабылдауға ыңғайлы болу үшін 1-параграфта анықтаманы көздеп, жобаның 323-бабының 3-тармағын алып тастау ұсынылады.  Жобаның 19-бабының 19) тармақшасында көзделген «борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйлықақылар" терминін қолдану бөлігінде "Құқықтық актілер туралы» ҚР Заңының 23-бабының 7-тармағына сәйкес келтіру мақсатында.  Жобаның 256-бабының 4-тармағында сыйлықақының атауын нақтылауды ұсынамыз. | ***310325***  *Жобаның 19-бабының 19) тармақшасы бойынша ЗБ позициясымен өзара байланысты* |
|  | жобаның 20-бабы | **2-параграф. Салық салудың құқықтық негіздері**  **20-бап. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы**  1. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Кодекстен, сондай-ақ қабылдануы осы Кодексте көзделген нормативтік құқықтық актілерден тұрады.  2. Осы Кодексте көзделмеген салықты және бюджетке төленетін төлемдерді төлеу жөніндегі міндет ешкімге жүктелуге тиіс емес.  **3. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының мақсаты Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді, сондай-ақ салық салу қағидаттары негізінде салық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін салық құқықтық қатынастары тараптарының құқықтары мен міндеттерін белгілеу болып табылады.**  **Қазақстан Республикасы салық заңнамасының міндеттері салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді есептеу және төлеу, салық міндеттемелерін орындау үшін құқықтық негіздер құру болып табылады.**  **4. Осы Кодекс пен Қазақстан Республикасының басқа да заңдарының арасында қайшылықтар болған кезде Салық салу мақсаттары үшіносы Кодекстің нормалары қолданылады.**  5. Осы Кодексте көзделген жағдайлардан басқа, салықтық қатынастарды реттейтін нормаларды Қазақстан Республикасының салықтық емес заңнамасына қосуға тыйым салынады.  **…** | **жобаның 20-бабында:**  **3-тармақ** алып тасталсын;  **4-тармақ** мынадай редакцияда жазылсын:  **«4. Осы Кодекс пен салық салу саласындағы қатынастарды реттейтін нормаларды қамтитын Қазақстан Республикасының өзге де заңдары арасында қайшылық болған жағдайларда осы Кодекстің ережелері қолданылады.»;**  **….** | **Заңнама бөлімі**  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 23-бабы 9-тармағының төртінші бөлігіне сәйкес келтіру; жеке құрылымдық элементке бөлу ұсынылады (Кодекс жобасының жаңа 23-бабы);  редакциялық түзету;  … | **Пысық-талсын**  **310325** |
|  | жобаның жаңа 22-бабы | **21-бап. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының қолданылуы**  **…**  **22-бап. Салық салу қағидаттары**  1. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы осы Кодексте белгіленген салық салу қағидаттарына негізделеді.  Салық салу қағидаттарына салық салудың міндеттілігі, айқындылығы, салық салудың әділдігі, салық төлеушінің адалдығы, салық жүйесінің біртұтастығы және Қазақстан Республикасы салық заңнамасының жариялылығы қағидаттары жатады.  Қазақстан Республикасы салық заңнамасының ережелері салық салу қағидаттарына қайшы келмеуге тиіс.  2. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы немесе Қазақстан Республикасының өзге заңнамасы ережелерінің салық салу қағидаттарына қайшылықтары анықталған кезде мұндай ережелер қолдануға жатпайды.  3. Қазақстан Республикасының өзге заңнамасының қағидаттары, егер бұл салық салу қағидаттарына қайшы келмесе, салық салуда қолданылады.  **23-бап. Салық салудың міндеттілігі қағидаты**  ... | **жоба** мынадай мазмұндағы **22-баппен** толықтырылсын:  **«22-бап. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының негізгі мақсаты мен міндеті**  **1. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының мақсаты Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді, сондай-ақ салық салу қағидаттары негізінде салық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін салықтық құқықтық қатынастар тараптарының құқықтары мен міндеттерін белгілеу болып табылады.**  **2. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының міндеті салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді есептеу және төлеу, салық міндеттемелерін орындау үшін құқықтық негіздер жасау болып табылады.»;**  *Кодекс жобасының бүкіл мәтіні бойынша баптардың кейінгі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін.* | **Заңнама бөлімі**  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 24-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру; | **Қабылданды** |

**Ескертпе:** Заң жобасының мәтіні «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларына сәйкес келтірілуге тиіс.

**Қаржы және бюджет комитетінің төрайымы Т. Савельева**