***Кодекс жобасы бойынша жалпы кестеден 13.03.2025 ж. болатын  
жұмыс тобының отырысына 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  3-бабы | **3-бап. Салықтық құқықтық қатынастар субъектілеріне байланысты ұғымдар**  Салықтық құқықтық қатынастар субъектілеріне байланысты ұғымдар:  1) салық төлеуші – салықтарды және **бюджетке төленетін төлемдерді** төлеуші болып табылатын тұлға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі;  ...  **11) деңгейлес мониторингке қатысушы – уәкілетті органмен деңгейлес мониторинг туралы келісім жасасқан салық төлеуші;**  16) тіркеуші органдар – заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді және олардың филиалдары мен өкілдіктерін және (немесе) салық салу объектілерін және салық салуға байланысты объектілерді, оның ішінде:  жылжымайтын мүлікке құқықтарды;  жылжымалы мүлік кепілі және кеме ипотекасын;  радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды;  ғарыш объектілері және оларға құқықтарды;  көлік құралдарын;  дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды;  туындылар мен сабақтас құқықтар объектілеріне құқықтарды, туындылар мен сабақтас құқықтар объектілерін пайдалануға арналған лицензиялық шарттарды;  бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қоюды есептік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдар мен **Мемлекеттік корпорация**;  **17) Мемлекеттік корпорация – «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы;**  **18) МӘСҚ – Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры;**  19) «Астана» халықаралық қаржы орталығы органының ұйымы (бұдан әрі – АХҚО) – АХҚО қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген, қатысу үлесінің (дауыс беретін акцияларының) 50 және одан да көп пайызы АХҚО органына тікелей немесе жанама тиесілі болатын заңды тұлға.  Жанама иелену АХҚО органына тікелей тиесілі заңды тұлға арқылы АХҚО органының иелік етуін білдіреді;  **20) Ұлттық Банк – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;**  21) банк ұйымы – Қазақстан Республикасында құрылған екінші деңгейдегі банк, Қазақстанның Даму Банкі **және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым**;  **22) ЕАЭО – Еуразиялық экономикалық одақ;**  **23) ЕЭК – Еуразиялық экономикалық комиссия;**  **…** | **жобаның 3-бабында:**  1) тармақшадағы «**бюджетке төленетін төлемдерді**» деген сөздер «**бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді**» деген сөздермен ауыстырылсын;  **11) тармақша алып тасталсын;**  16) тармақшадағы «**Мемлекеттік корпорация**» деген сөздер «**Азаматтарға арналған үкімет» «мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация)**» деген сөздермен ауыстырылсын;  17), 18), 20), 22) және  23) тармақшалар алып тасталсын;  21) тармақшадағы «**және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым**» деген сөздер алып тасталсын; | **Заңнама бөлімі**  заң жобасының 4-бабының 2) тармақшасына сәйкес келтіру  (4-баптан кейінгі сөздерді қысқарту);  Кодекс жобасының  139-бабымен үйлестіру мақсатында;  «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының  1-бабының 1) тармақшасына сәйкес келтіру;  «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. Ұсынылған анықтамаларда мағынаны түсіндіру жоқ;  «Банктер және банк қызметі туралы» Заңның 5-бабына сәйкес уәкiлеттi органның немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы негiзiнде не Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осы Заңда көзделген банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргiзуге құқылы, банк болып табылмайтын заңды тұлға банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйым болып танылады. | **Пысық-талды** |
|  | Жобаның  7-бабы | **7-бап. Роялти ұғымы**   1. Осы баптың 2-тармағында өзгеше белгіленбесе, **роялти –** **мыналар**:   1) пайдалы қазбаларды өндіру және техногендік түзілімдерді қайта өңдеу процесінде жер қойнауын пайдалану құқығы;  ... | **жобаның 7-бабында:**  **тақырыптағы** «**ұғымы**» деген сөз алып тасталсын; | **Заңнама бөлімі**  заң техникасы; | **Пысық-талды** |
|  | жобаның 21-бабы | **21-бап. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының қолданылуы**  1. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданыста болады және осы Кодексте салықты және бюджетке төленетін төлемдерді төлеушілер ретінде, сондай-ақ салықты және бюджетке төленетін төлемдерді өндіріп алу және әкімшілендіру жөніндегі тиісті салықтық және өзге рәсімдерге қатысушылар ретінде айқындалған барлық жеке тұлғаларға, заңды тұлғаларға және олардың құрылымдық бөлімшелеріне қолданылады.  2. Жаңа салықты және (немесе) бюджетке төленетін төлемді белгілеу, мөлшерлемені арттыру**,** **салық салу объектісін және (немесе) салық базасын өзгерту, салық төлеушілердің (салық агенттерінің) санаттарын ұлғайту, салықты және бюджетке төленетін төлемдерді төлеу бойынша шегерімнің немесе жеңілдіктің күшін жою немесе оларды азайту бөлігінде** осы Кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізетін Қазақстан Республикасының заңдары ағымдағы жылғы 1 шілдеден кешіктірілмей қабылдануы және олар қабылданған жылдан кейінгі жылғы 1 қаңтардан кейін қолданысқа енгізілуі мүмкін.  **3. Осы Кодекске салықтық әкімшілендіру, салықтық есептілікті белгілеу ерекшеліктері, салық төлеушінің (салық агентінің) жағдайын жақсарту бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заңдар ағымдағы жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірілмей қабылдануы мүмкін.**  4. Осы Кодекске өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздемейтін заңмен жүзеге асырылады.  **Жоқ.**  5. Қазақстан Республикасы заңдарының салықтың және (немесе) бюджетке төленетін төлемдердің жаңа түрін белгілейтін, мөлшерлемелерді арттыратын, жаңа міндеттер белгілейтін, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) жағдайын нашарлататын ережелерінің кері күші болмайды.  6. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төтенше жағдай жариялауды енгізу кезеңінде уәкілетті орган мәселелер бойынша салықтық әкімшілендірудің ерекшеліктерін белгілейді:  1) бюджетке салықтар мен төлемдерді төлеу мерзімінің өзгеруін;  2) салық есептілігін тапсыру мерзімі өзгерту;  3) салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін және салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдану және (немесе) тоқтата тұруын;  4) салық органдарының хабарламаларын орындау мерзімін ұзартуын;  5) салықтық тексерулерді тағайындауды тоқтата тұруын;  6) мерзімге енгізілуге жатпайтын мерзімді белгілеу:  төтенше жағдай енгізілгенге және (немесе) төтенше жағдай жарияланғанға дейін тағайындалған салықтық тексеру жүргізу;  салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің есептелген, есептелген сомасын есептеу немесе қайта қарау бөлігінде талап қоюдың ескіру мерзімі. | жобаның 21-бабында:  2-тармақтағы **«, салық салу объектісін және (немесе) салық базасын өзгерту, салық төлеушілердің (салық агенттерінің) санаттарын ұлғайту, салықты және бюджетке төленетін төлемдерді төлеу бойынша шегерімнің немесе жеңілдіктің күшін жою немесе оларды азайту бөлігінде»** деген сөздер алып тасталсын;  **3-тармақ алып тасталсын;**  **4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:**  «4. Осы Кодекске өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздемейтін заңмен жүзеге асырылады.  **Бұл ретте осы Кодекске Қазақстан Республикасы Үкіметінің заңнамалық бастамасы тәртібімен өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде мұндай заң жобасын салық саясаты саласындағы уәкілетті орган және (немесе) бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган әзірлейді.»;** | **депутаттар**  **Б. Бейсенғалиев**  **Д. Еспаева**  **Т. Савельева**  **Е. Әбіл**  Салық саясатына, оның ішінде салық жеңілдіктерін оңтайландыру үшін уақтылы өзгерістер енгізу қажеттілігін ескере отырып, Салық кодексіне салық салу объектісін және (немесе) салық базасын өзгерту, салық төлеушілердің (салық агенттерінің) санаттарын ұлғайту, салықтар мен бюджетке төлемдер төлеу бойынша шегерімнің немесе жеңілдіктердің күшін жою немесе азайту бөлігінде өзгерістер мен толықтыруларды ағымдағы жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей қабылдап, олар қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан ерте қолданысқа енгізу жөніндегі нормалар бойынша болжанатын талапты алып тастау ұсынылады  Бұл сондай-ақ жыл сайын мемлекеттік бюджет тапшылығының артуына және белгілі бір уақыт өткеннен кейін кейбір салық жеңілдіктері экономиканың дамуын және бюджетке қосымша салықтардың түсуін ынталандыруды тоқтататындығына байланысты.  Осы баптың қолданыстағы редакциясы бойынша келесі жылдан бастап салық жеңілдіктерін жою үшін ағымдағы жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей өзгерістер енгізу қажет.  Мысалы, осы мәселелер бойынша қабылданған өзгерістер 2025 жылғы 1 шілдеден кейін және 31 желтоқсанға дейін 2027 жылғы 1 қаңтардан ерте емес, бір жарым жылдан кейін күшіне енуі тиіс.  Сонымен қатар, «Құқықтық актілер туралы» Заңның осындай нормаларды қолданысқа енгізу үшін кемінде 60 күн мерзімді сақтау талаптары бар.  Салық кодексінің 3-бабының 5-тармағына сәйкес салық төлеушінің жағдайын нашарлататын кері күш нормалары болмайды.  Сондықтан осы талаптармен шектелу ұсынылады.  Ал жаңа салықты және (немесе) бюджетке төленетін төлемді белгілейтін, салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің мөлшерлемелерін арттыратын нормалар бойынша қолданыстағы практиканы сақтау қажет.  Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының қабылданған жаңа Бюджет кодексіне сәйкес салық жеңілдіктері жыл сайын мониторингтеледі және талданады, жыл сайын салық жеңілдіктерінің тиімділігін және оларды одан әрі қолданудың орындылығын бағалауды қамтитын салық шығыстары туралы талдамалық есеп жасалады.  Бұл талаптар заң шығарушыларды уақтылы шешім қабылдауда шектейтін болады.  Сондай-ақ жобаның осы бабының 3-тармағын алып тастау ұсынылады. Осы Кодекске салықтық әкімшілендіру, салық есептілігін белгілеу ерекшеліктері, салық төлеушінің (салық агентінің) жағдайын жақсарту бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заңдар ағымдағы жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірілмей қабылдануы мүмкін.  Бұл норма іс жүзінде Парламент палаталарын заң жобаларын бастамашылар жылдың екінші жартысында енгізген кезде заңдарды ағымдағы жылдың 1 желтоқсанына дейін қабылдауға мәжбүр етеді. Сонымен қатар, Президент заңдарға бір ай ішінде қол қояды.  Салықтық әкімшілендіру жөніндегі нормаларды енгізу мерзімі бойынша шешім қабылдаған кезде Парламент Палаталарының аппараттары «Құқықтық актілер туралы» Заңның талаптарын басшылыққа алатын болады, сондай-ақ Салық кодексінің осы бабының  5-тармағында салық төлеушінің жағдайын нашарлататын кері күш нормаларының болмайтыны айқындалған кемінде 60 күн мерзімді сақтауға міндетті.  Осы баптың 4-тармағының қолданыстағы редакциясын қайтару ұсынылады. Яғни, заң жобасын Үкімет бастағанда, әзірлеуші Ұлттық экономика министрлігі болды. Жаңа жобада әзірлеуші Қаржы министрлігін анықтауды ұсынады, өйткені олар салық әкімшілігіне жауап береді. |  |
|  | жобаның 26-бабы | **26-бап. Салық төлеушілердің (салық агентінің) адалдығы қағидаты**  1. Салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық міндеттемені орындау жөніндегі әрекеттерді (әрекетсіздікті) жүзеге асырудағы адалдығы сенім артылады.  **2. Салық төлеушінің (салық агентінің) өзінің экономикалық негізсіз әрекеттерінен салықтық пайданы (салықтық үнемдеуді), оның ішінде салықтық төлемдерді азайтуға бағытталған пайданы алуға жол берілмейді.**  **Салық төлеушінің (салық агентінің) іс-әрекеттерін экономикалық негізсіз іс-әрекеттерге жатқызу өлшемшарттарын уәкілетті орган белгілейді.**  **Экономикалық негізсіз әрекеттерден алынған салықтық пайда (салықтық үнемдеу) шегерімге жатқызылмайды және ол бойынша салықтық жеңілдік қолданылмайды.**  3. Егер салық төлеуші (салық агенті) **салық органының** алдын ала алынған жеке жазбаша түсіндірмесіне сәйкес орындаған, кейіннен кері қайтарып алынған, қате деп танылған немесе мағынасы бойынша жаңа, өзге де түсіндірме жіберілген болса, онда салық міндеттемесі салық төлеушіге айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептемей тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымды қарау кезінде түзетуге (түзетуге) жатады.  4. Салық төлеуші (салық агенті) жол берген Қазақстан Республикасының салық заңнамасын және Қазақстан Республикасының өзге заңнамасын бұзу салықтық тексерулер жүргізу барысында сипатталуға тиіс.  Қазақстан Республикасының салық заңнамасын және Қазақстан Республикасының өзге заңнамасын бұзу фактісі туралы куәландыратын дәлелдерді негіздеу және мән-жайларды ашу салық органдарына жүктеледі.  5. Тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымды қарау кезінде Қазақстан Републикасының салық заңнамасының барлық айқын емес тұстары мен реттелмеген мәселелері салық төлеушінің (салық агентінің) пайдасына түсіндіріледі.  6. Салықтық міндеттемелерін айқындау кезінде пара және (немесе) заңды күшіне енген сот актісі немесе ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық істі тоқтату туралы қаулы негізінде өзге заңсыз материалдық сыйақы деп танылған қылмыстық құқық бұзушылық (әрекет) нәтижесінде алынған (шеккен) активтерді, кірістер мен шығыстарды есепке алуға жол берілмейді. | жобаның 26-бабы мынадай редакцияда жазылсын:  **26-бап. Салық төлеушілердің (салық агентінің) адалдығы қағидаты**  1. Салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық міндеттемені орындау жөніндегі әрекеттерді (әрекетсіздікті) жүзеге асырудағы адалдығы сенім артылады.  **2. Салық төлеушінің шаруашылық қызмет фактілері (осындай фактілер жиынтығы) туралы, салық және (немесе) бухгалтерлік есепте не салық төлеушінің салық есептілігінде көрсетілуге жататын салық салу объектілері туралы мәліметтерді бұрмалау нәтижесінде салық міндеттемесін азайтуға жол берілмейді.**  **3. Салық төлеушінің мынадай шарттар бір мезгілде сақталған кезде мәмілелер (операциялар) бойынша шығыстар шегерімдерін (есепке жатқызуға) қолдануға құқығы бар:**  **1) мәмілені (операцияны) жасаудың мақсаты салық сомасын төлемеу (толық төлемеу) болып табылмайды;**  **2) мәміле (операция) бойынша міндеттемені салық төлеушімен жасалған шарттың тарапы болып табылатын тұлға немесе мәмілені (операцияны) орындау жөніндегі міндеттеме шарт бойынша берілген тұлға орындайды.**  **4**. Егер салық төлеуші (салық агенті) **уәкілетті органның** алдын ала алынған жеке жазбаша түсіндірмесіне сәйкес орындаған, кейіннен кері қайтарып алынған, қате деп танылған немесе мағынасы бойынша жаңа, өзге де түсіндірме жіберілген болса, онда салық міндеттемесі салық төлеушіге айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептемей тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымды қарау кезінде түзетуге (түзетуге) жатады.  **5.** Салық төлеуші (салық агенті) жол берген Қазақстан Республикасының салық заңнамасын және Қазақстан Республикасының өзге заңнамасын бұзу салықтық тексерулер жүргізу барысында сипатталуға тиіс.  Қазақстан Республикасының салық заңнамасын және Қазақстан Республикасының өзге заңнамасын бұзу фактісі туралы куәландыратын дәлелдерді негіздеу және мән-жайларды ашу салық органдарына жүктеледі.  **6.** Тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымды қарау кезінде Қазақстан Републикасының салық заңнамасының барлық айқын емес тұстары мен реттелмеген мәселелері салық төлеушінің (салық агентінің) пайдасына түсіндіріледі.  **7.** Салықтық міндеттемелерін айқындау кезінде пара және (немесе) заңды күшіне енген сот актісі немесе ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық істі тоқтату туралы қаулы негізінде өзге заңсыз материалдық сыйақы деп танылған қылмыстық құқық бұзушылық (әрекет) нәтижесінде алынған (шеккен) активтерді, кірістер мен шығыстарды есепке алуға жол берілмейді.»; | **депутаттар**  **Б. Бейсенғалиев**  **Е. Әбіл**  Салық органдарына сақталуын бақылау жүктелген Қазақстан Республикасы салық заңнамасының және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасының нормаларын орындауды салық органдары салықтық тексеру түрінде салықтық бақылауды жүзеге асыру жолымен жүзеге асырады.  Осы қағиданың негізі салық органдарының салық төлеушінің іс-әрекетін экономикалық негізсіз деп жатқызуы болып табылатынын назарға ала отырып, салық органдарының лауазымды адамдары тарапынан субъективті бағалауды болдырмау мақсатында нақты өлшемшарттарды көздеу ұсынылады.  Бұл мән-жай салық төлеушінің мәмілелер жасасу және шығыстарды шегерімге жатқызу және салық жеңілдіктерін қолдану құқығын іске асыру кезінде айқындылығы үшін де көзделеді. |  |
|  | Жобаның  32-бабы | **32-бап. Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері**  1. **Салық төлеуші**:  1) салық органдарынан қолданылып жүрген салық пен бюджетке төленетін төлемдер, Қазақстан Республикасының салық заңнамасындағы өзгерістер туралы ақпарат алуға;  2. **Салық төлеуші:**  1) салықтық міндеттемелерді уақтылы және толық көлемде орындауға;  2) салық органының талап етуі бойынша салық бойынша аудит жүргізуге арналған шартты және осындай шарт жасалған жағдайда, салық бойынша аудит қорытындысын ұсынуға;  3) орындалуын бақылау салық органдарына жүктелген осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге заңнамасында көзделген функцияларды іске асыру мақсатында салық органы сұрататын ақпарат пен құжаттарды ұсынуға;  4) бақылау-касса машиналарын қолданған кезде қойылатын талаптарды сақтауға;  5) бақылау-касса машинасының тауар чектерінің кітаптарын толық толтырылған күннен бастап талап қою мерзімі ішінде сақтауға;  6) деректерді беру функциясы жоқ бақылау-касса машинасын қолданған кезде ауысымдық есептерді, қолма-қол ақшаны есепке алу кітаптарын, сондай-ақ күшін жою, қайтару чектерін және күшін жою және қайтару операциялары жүргізілген чектерді талап қоюдың ескіру мерзімі ішінде сақтауға;  7) сақтаудың қалыпты жағдайлары кезінде табиғи тозу және (немесе) табиғи кему салдарынан мұндай мүліктің өзгеруін қоспағанда, билік етуі шектелген мүліктің шектеу алынғанға дейін өзгеріссіз күйде сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.  3. Қоғамдық тамақтандыру және сауда саласындағы қызметті жүзеге асыратын салық төлеуші салық төлеушінің паспортын бақылау-касса машиналары тікелей орналасқан орындарға және халықты хабардар ету үшін жалпыға қолжетімді орындарға орналастыруға міндетті.  Салық органы қалыптастыратын, салықтық құпия болып табылмайтын және штрих-кодта қамтылған кәсіпкерлік субъектісінің ақпараттық картасы осы баптың мақсатында салық төлеушінің паспорты болып табылады.  Салық төлеушінің паспортын салық органы қалыптастырады және уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.  Салық төлеушінің паспортындағы мәліметтердің тізбесін, оны қалыптастыру және интернет-ресурста орналастыру тәртібі мен мерзімдерін уәкілетті орган белгілейді.  4. Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген өзге құқықтары болады және ол өзге міндеттерді орындайды. | **жобаның 32-бабында:**  **тақырып** «**Салық төлеушінің**» деген сөздерден кейін «**(салық** **агентінің)**» деген сөздермен толықтырылсын;  **1-тармақ** «**Салық төлеуші**» деген сөздерден кейін «**(салық** **агенті)**» деген сөздермен толықтырылсын;  **2, 3 және 4-тармақтар** мынадай редакцияда жазылсын:  «2. Салық төлеуші **(салық агенті)**:  1) салықтық міндеттемелерді уақтылы және толық көлемде орындауға;  2) салық органының талап етуі бойынша салық бойынша аудит жүргізуге арналған шартты және осындай шарт жасалған жағдайда, салық бойынша аудит қорытындысын ұсынуға;  3) орындалуын бақылау салық органдарына жүктелген осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге заңнамасында көзделген функцияларды іске асыру мақсатында салық органы сұрататын ақпарат пен құжаттарды ұсынуға;  **4)** сақтаудың қалыпты жағдайлары кезінде табиғи тозу және (немесе) табиғи кему салдарынан мұндай мүліктің өзгеруін қоспағанда, билік етуі шектелген мүліктің шектеу алынғанға дейін өзгеріссіз күйде сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.  **3. Салық төлеуші:**  **1) бақылау-касса машиналарын қолдану кезінде қойылатын талаптарды сақтауға;**  **2) бақылау-касса машинасының тауар чектерінің кітаптарын толық толтырылған күннен бастап талап қою мерзімі ішінде сақтауға;**  **3) деректерді беру функциясы жоқ бақылау-касса машинасын қолданған кезде ауысымдық есептерді, қолма-қол ақшаны есепке алу кітаптарын, сондай-ақ күшін жою, қайтару чектерін және күшін жою және қайтару операциялары жүргізілген чектерді талап қою мерзімі ішінде сақтауға міндетті.**  **4.** Қоғамдық тамақтандыру және сауда саласындағы қызметті жүзеге асыратын салық төлеуші салық төлеушінің паспортын бақылау-касса машиналары тікелей орналасқан орындарға және халықты хабардар ету үшін жалпыға қолжетімді орындарға орналастыруға міндетті.  Салық органы қалыптастыратын, салықтық құпия болып табылмайтын және штрих-кодта қамтылған кәсіпкерлік субъектісінің ақпараттық картасы осы баптың мақсатында салық төлеушінің паспорты болып табылады.  Салық төлеушінің паспортын салық органы қалыптастырады және уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.  Салық төлеушінің паспортындағы мәліметтердің тізбесін, оны қалыптастыру және интернет-ресурста орналастыру тәртібі мен мерзімдерін уәкілетті орган белгілейді.  **5.** Салық төлеушінің **(салық агентінің)** Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген өзге құқықтары болады және ол өзге міндеттерді орындайды.»; | **Депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  Кодекс жобасының 33-бабын алып тастау жөніндегі ұсынысқа байланысты; | **Пысық-талды** |
|  | Жобаның 32-бабы  1-тарма-ғының  2) тармақ-шасы | **32-бап. Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері**  1. **Салық төлеуші**:  1) салық органдарынан қолданылып жүрген салық пен бюджетке төленетін төлемдер, Қазақстан Республикасының салық заңнамасындағы өзгерістер туралы ақпарат алуға;  2) салық органынан өзі ұсынған мәліметтер мен құжаттар шегінде өзінің салықтық міндеттемесінің туындауы, орындалуы және тоқтатылуы жөнінде түсініктеме және түсіндірме алуға құқылы.  Деңгейлес мониторингке қатысушы үшін осы тармақшаның бірінші бөлігінде көзделген түсініктемелерді жүзеге асыру және түсіндірмелер беру, сондай-ақ жоспарланған мәмілелерге (операцияларға) қатысты алдын ала түсініктемелерді уәкілетті орган жүргізеді;  **Осы тармақшаның бірінші бөлігінің ережесі консультациялық қызметтерді және (немесе) заңдық қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілердің консультациялық қызметпен байланысты салықтық міндеттемелердің туындауы, орындалуы және тоқтатылуы жағдайларын қоспағанда, консультациялық және (немесе) көмек беру мақсатында өзге салық төлеушілердіңсалықтық міндеттемелерінің туындауы, орындалуы және тоқтатылуы бойынша түсініктеме және түсіндірме беру туралысұрау салуларына қолданылмайды;**  3) Қазақстан Республикасының салық заңнамасымен реттелетін қатынастарда өз мүдделерін жеке өзі немесе өкіл арқылы білдіруге;  ... | жобаның 32-бабы 1-тармағының 2) тармақшасының **үшінші бөлігі алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н.С. Сайлаубай**  **А.Н. Рақымжанов**  **Н.С. Әуесбаев**  **А.Б. Сағандықова**  **Б. Бейсенғалиев**  **Е. Әбіл**  **Заңнама бөлімі**  Салық төлеушілердің белгілі бір санатына (консультанттар мен заңгерлерге) шектеулер енгізу кемсітушілік болып табылады, бұл барлығының заң алдындағы теңдігі деген Конституциялық қағидатына қайшы келеді. Барлық салық төлеушілер, қызмет түріне қарамастан, салық міндеттемелерін орындау үшін қажетті ақпаратты алуға тең құқылы болуға тиіс.  Бұл тең емес шарттарды білдіреді, өйткені консультанттар мен заңгерлер де салық төлеушілер болып табылады.  Халықаралық пратика көрсеткендей, салық консультациясын беру жүйесі дамыған елдерде салық органдары консультанттармен және заңгерлермен белсенді түрде өзара әрекеттесіп, оларға түсініктемелер мен түсініктемелер береді. Олардың салық органынан түсініктеме алу құқығын шектеу соттарға қараулар мен өтініштер санының артуына әкелуі мүмкін.  Осылайша, ұсынылған шектеу салық төлеушілердің құқықтарын бұзып қана қоймай, көптеген құқықтық және экономикалық проблемаларды тудырады.  Жоба бабының ұсынылып отырған редакциясы консультациялар және (немесе) заң көмегін көрсету мақсатында заң көмегін жүзеге асыратын адамдардың сұрау салуы бойынша салық органынан түсініктемелер мен түсініктемелер алу мүмкін невозможстігін көздейді.  Бұл ұсыныс әрқайсысының Конституцияның 13-бабының  3-тармағында көзделген білікті заң көмегін алуға конституциялық құқығын өрескел шектейді.  Конституцияның 39-бабының  3-тармағына сәйкес бұл құқық ешбір жағдайда шектелуге жатпайды.  «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңның 45-бабы  1-тармағының 2) және  6) тармақшаларына сәйкес адвокаттар заң көмегін көрсете отырып, атап айтқанда: құқықтық сипаттағы өтініштер мен басқа да құжаттарды жасайды; мемлекеттік органдарда клиенттің мүдделерін білдіреді.  Аталған баптың 2-тармағында адвокаттардың Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де заң көмегін көрсетуі көзделген.  Ұсынылған тыйым адвокаттардың аталған заң көмегін көрсету құқығына негізсіз шектеу енгізеді және халықаралық стандарттарға қайшы келеді.  Мәселен, мысалы, адвокаттардың рөліне қатысты негізгі қағидаттардың 2-тармағы (БҰҰ - ның қылмыстың алдын алу және құқық бұзушылармен жұмыс істеу жөніндегі сегізінші Конгресі қабылдаған) Гавана, Куба,  1990 жылғы 27 тамыз-7 қыркүйек) үкіметтің өз аумағындағы барлық адамдар үшін адвокаттарға тиімді және тең қол жеткізудің тиімді рәсімдері мен икемді тетіктерін қамтамасыз етуін көздейді кемсітушілік сияқты ешқандай айырмашылықсыз олардың юрисдикциясына жатады.  Негізгі қағидаттардың  13-тармағының b) және с) тармақшалары өз клиенттеріне қатысты адвокаттар, басқалармен қатар, клиенттерге кез келген қолжетімді құралдармен көмек көрсету және олардың немесе олардың мүдделерін қорғау үшін заңнамалық шаралар қабылдау және әкімшілік органдарда көмек көрсету функцияларын орындайтынын белгілейді.  Үкіметтің негізгі қағидаттарының 16-тармағының а) тармақшасына сәйкес адвокаттар өздерінің барлық кәсіби міндеттерін кедергілерден немесе негізсіз араласудан босатылған жағдайда орындай алуын қамтамасыз етеді.  Негізгі қағидаттардың  21-тармағына сәйкес құзыретті органдар адвокаттардың өз клиенттеріне тиімді заң көмегін көрсету мүмкіндігіне ие болуы үшін адвокаттарға тиісті ақпаратқа, құжаттамаға және олардың қарамағындағы немесе олардың бақылауындағы құжаттарға жеткілікті мерзімінен бұрын қол жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті. Мұндай қол жетімділік қажет болған кезде қамтамасыз етілуі керек.  Сонымен қатар, бұл норманы қосу қайшы келеді:  «Әкімшілік рәсімге қатысушының жеке немесе қоғамдық сипаттағы мүдделі мәселелер бойынша ақпарат беру туралы өтініші» деп түсінілетін өтініштерді, оның ішінде ӘРПК-де өтініштерді қарау тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне кез келген жеке және заңды тұлға кез келген әкімшілік органға сұрау салулар жіберуге және оларға жауаптар алуға құқылы, салық органдары мұндай сұрау салуларды жіберу бойынша ерекшелік бола алмайды немесе қандай да бір шектеулер белгілей алмайды;  10-бап Мемлекеттік қызметшілердің азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын және қорғалуын қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде олардың өтініштерін қарау және олар бойынша қажетті шаралар қабылдау міндетін белгілейтін «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына.  Қаралып отырған заң жобасына заң көмегін жүзеге асыратын тұлғалардың салық органынан түсініктемелер алуға нақты тыйым салуды енгізуі ештеңеге негізделмеген. Бұл ретте жіберілетін сұрау салулар, керісінше, Салық кодексіндегі олқылықтарды, даулы ережелер мен қайшылықтарды анықтауға және оларды жоюға (оның ішінде өзгерістер енгізу арқылы) ықпал етеді, бұл болашақта тұтастай алғанда салық құқықтық қатынастарына жағымды әсер етеді.  Осыған байланысты осы баптың заң көмегін көрсету тәртібімен салық органына жүгіну құқығын алып тастау бөлігіндегі ережелері сөзсіз алып тастауға жатады.  *Депутаттар Б. Бейсенғалиев, Е. Әбілдің негіздемесі*  Бұл норма жеке адамдардың, атап айтқанда заң көмегін көрсететін адамдардың қызметімен тікелей шектеледі. Мұндай адамдар тек заң кеңесшілері ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік органдар, адвокаттар мен нотариустар болуы мүмкін. Бұл тармақ кемсітушілік болып табылады және Қазақстанның бірқатар заңдарына, атап айтқанда адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңға тікелей қайшы келеді.  Сонымен қатар, келесі заңнамалық актілермен елеулі қайшылықтар мен кемсітушілік белгілері бар:  1) заңда тыйым салынбаған тәсілмен ақпарат алу және тарату бостандығы туралы  (ҚР Конституциясының 20-бабы);  2) ақпаратқа қол жеткізу құқығын тек заңдармен шектеу туралы және конституциялық құрылысты қорғау, адамның тәртібін, құқықтары мен бостандықтарын қорғау жағдайларында («Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңның 5-бабы);  3) хабарламалар мен сұрау салуларды қарау тәртібі (Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 12-тарауы);  4) кәсіпкерлік субъектілеріне қажетті ақпараттың қолжетімділігі туралы (Кәсіпкерлік кодекстің 10-бабының 3-тармағы);  5)жекелеген субъектілердің артықшылықты жағдайын белгілейтін нормативтік-құқықтық актілерді қабылдауға тыйым салу туралы (Кәсіпкерлік кодекстің 2-бабының 3-тармағы);  6) кәсіпкерлік субъектілерінің теңдігі туралы (Кәсіпкерлік кодекстің 6-бабы);  7) салық міндеттемелері бойынша түсініктеме беру және түсініктеме беру жөніндегі міндеттер туралы (Мемлекеттік кірістер комитеті Ережесінің  14-тармағының 2-тармақшасының 2-бөлігі).  *Заңнама бөлімінің негіздемесі*  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 60-бабының 4-тармағына сәйкес мемлекеттік саясатты жүргізетін, белгілі бір салада (қызмет аясында) реттеуді және басқаруды жүзеге асыратын немесе құзыретіне тиісті мәселелерді шешу жатқызылған мемлекеттік органдар не өзге де мемлекеттік органдар өздеріне берілген өкілеттіктерге сәйкес жеке немесе заңды тұлғалардың жүгінуі бойынша нақты субъектілерге қатысты немесе нақты жағдайға қолданылатын нормативтік құқықтық актілерге өз құзыреті шегінде түсіндірмелер беруге міндетті.  Бұдан басқа, «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңның 76-1-баптың 2-тармағына сәйкес мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және заңды тұлғалар заң консультантының заң көмегін көрсетуіне байланысты сұрау салуына он жұмыс күні ішінде жазбаша жауап беруге міндетті. | **Пысық-талды** |
|  | Жобаның  33-бабы | **33-бап. Салық агентінің құқықтары мен міндеттері**  Салық агентінің салық төлеушінің құқықтары сияқты құқықтары болады және сондай міндеттерді орындайды, сондай-ақ осы Кодексте көзделген өзге құқықтары мен міндеттері болады. | **жобаның 33**-**бабы алып тасталсын;**  *Кодекс жобасындағы баптардың кейінгі нөмірленуін тиісінше өзгерту* | **Заңнама бөлімі**  32-бабының тақырыбына салық агентінің енгізілуіне байланысты. онда құқықтар мен міндеттердің тізбесі айқындалған; | **Пысық-талды** |
|  | Жобаның  47-бабы | **47-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) құжатты салық органына ұсыну тәртібі**  1. Салық төлеушінің (салық органының) құжаты салық органына:  1) қағаз жеткізгіште – өзі келу тәртібімен (оның ішінде Мемлекеттік корпорация арқылы) немесе хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы ұсынылуы мүмкін. Қосылған құн салығы бойынша салықтық есептілікті Мемлекеттік корпорация арқылы және пошта арқылы хабарламасы бар тапсырыс хатпен ұсынуға жол берілмейді;  2) электрондық құжат нысанында – электрондық тәсілмен (ақпаратты компьютерлік өңдеуге мүмкіндік беретін электрондық нысанда) **ұсынылуы мүмкін**.  2. Ұсыну тәсіліне қарай құжатты салық органына ұсыну күні:  1) өзі келуі тәртібімен ұсынған кезде – салық органының немесе Мемлекеттік корпорацияның құжатты тіркеу күні;  2) хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы ұсынған кезде – пошта немесе өзге байланыс ұйымының қабылдағаны туралы белгі қойылған күн;  3) электрондық тәсілмен ұсынған кезде (ақпаратты компьютерлік өңдеуге мүмкіндік беретін электрондық нысанда) – салық органының ақпараттық жүйесі орталық торабының салықтық есептілікті қабылдаған күні;  4) электрондық тәртіппен ұсынған кезде – **веб-портал** және Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес құжаттармен алмасуды қамтамасыз ететін өзге ақпараттандыру объектісі арқылы өзге құжаттарды жіберу күні болып табылады.  Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бір реттік парольдерді пайдалана отырып салық нысандарына қол қоюға және куәландыруға жол беріледі. | **жобаның 47-бабында:**  **1-тармақтың бірінші абзацы** мынадай редакцияда жазылсын:  «1. Құжатты салық төлеуші (салық агенті) салық органына мынадай тәсілдердің бірі арқылы:»;  2-тармақтың **4) тармақшасы** мынадай редакцияда жазылсын:  «4) – электрондық тәсілмен ұсынған кезде – **«электрондық үкіметтің»** веб-порталы (бұдан әрі – веб-портал) және Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес электрондық тәсілмен құжаттармен алмасуды қамтамасыз ететін өзге де ақпараттандыру объектісі арқылы жіберу күні болып табылады.»;  *Осыған ұқсас ескертулер тиісті септікте Кодекс жобасының бүкіл мәтіні бойынша ескерілсін* | **Заңнама бөлімі**  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 24-бабы 3-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес келтіру;  Кодекс жобасының 19-бабы  1-тармағының 12) тармақшасына сәйкес келтіру; | **Пысық-талды** |
|  | Жобаның  53-бабының жаңа 14-1-тармағы | **53-бап. Салық органының өзге тұлғалармен өзара іс-қимылы**  **...**  14. Сауда объектілерін, сауда объектілеріндегі, оның ішінде сауда базарларындағы сауда орындарын уақытша иеленуге және пайдалануға беретін тұлға өзінің орналасқан жері бойынша салық органына есепті жылдан кейінгі жылғы 31 наурыздан кешіктірілмейтін мерзімде жалдау (пайдалану) шарттарының тізілімін ұсынуға міндетті.  Жалдау (пайдалану) шарттары тізілімінің нысанын, оны жасау және ұсыну тәртібін уәкілетті орган белгілейді. | 53-бап мынадай мазмұндағы 14-1-тармақпен толықтырылсын:  **«14-1. Сауда объектілерін, сауда объектілеріндегі, оның ішінде сауда базарларындағы сауда орындарын уақытша иеленуге және пайдалануға беретін тұлға (жалға беруші) сауда орындарында QR-кодтарды пайдалана отырып есеп айырысуды қолдайтын төлем жүйесінің болуын және қолданылуын талап етуге міндетті.**  **QR-кодтарды пайдалана отырып, төлем жүйесін қолдану тәртібін уәкілетті орган белгілейді.»;** | **депутат**  **А. Жұбанов**  Сандық төлем құралдарын пайдалану кірістерді жасыру қатерін азайтуға мүмкіндік береді, салықтық әкімшілендіруді жеңілдетеді және бюджет түсімдерін тиімді бақылауға ықпал етеді. Сонымен қатар, бұл механизм кәсіпкерлер үшін де, тұтынушылар үшін де төлемдердің ыңғайлылығы мен қауіпсіздігін арттырады, қолма-қол ақша айналымын азайтады және онымен байланысты қатерлерді азайтады. QR-кодтары бар төлем жүйелерін міндетті қолдану қаржы қызметтерін цифрландырудың қазіргі заманғы үрдістеріне сәйкес келеді, қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды дамытуды ынталандырады және шағын және орта бизнестің цифрлық экономикаға интеграциялануына ықпал етеді. Сондай-ақ, бұл шара есепке алынбаған қолма-қол есеп айырысулармен жұмыс істейтін заңсыз сауда нүктелерінің бәсекелестік артықшылықтарын жоя отырып, барлық сауда субъектілері үшін тең жағдай жасайды. Мұндай төлем шешімдерін енгізу сауда орындарын жалға алушылар қызметінің ашықтығын қамтамасыз етеді, тұтынушылардың сенімін нығайтады және заманауи, тиімді және қауіпсіз сауда жүйесін қалыптастыруға ықпал етеді. |  |
|  | Жобаның 72-бабы | **72-бап. Тарату кезінде салықтық міндеттемесін орындау ерекшеліктері**  ...  3. Таратылатын салық төлеуші артық (қате) төлеген салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің және өсімпұлдардың, айыппұлдардың, сондай-ақ кеден органдары алатын кедендік баждардың, **салықтың, кедендік алымдар** мен **өсімпұлдардың** сомалары оның берешегін өтеу есебіне есепке жатқызылуға және қалған бөлігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және шарттар ескеріле отырып, таратылатын салық төлеушіге қайтарылуға тиіс.  Егер таратылатын салық төлеушінің қосылған құн салығын төлеушіні тіркеу есебінен алу күніне есепке жатқызылатын қосылған құн салығы бойынша есептелген салық сомасынан қайтарылуға жататын асып кету сомасы болса, көрсетілген асып кету осы Кодексте айқындалған тәртіппен қайтарылуға жатады. | **жобаның 72-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінде:**  «**салықтың, кедендік алымдар**» деген сөздер «**кедендік** **алымдардың, салықтар**» деген сөздермен ауыстырылсын;  *Жобаның бүкіл мәтіні бойынша осындай ескертуді ескеру қажет*  «**өсімпұлдардың**» деген сөзден кейін «**артық төленген және (немесе) артық өндіріп алынған**» деген сөздермен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  редакциясын нақтылау;  «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің  110-бабына сәйкес келтіру; | **Пысық-талды** |
|  | Жобаның  87-бабы | **87-бап. Салықтық тәуекелдерді басқару жүйесі**  ...  2. Салықтық әкімшілендіру кезінде салықтық тәуекелді азайту жөніндегі шаралар алдын алу және бақылау шараларына бөлінеді.  Салықтық тәуекелді барынша азайту жөніндегі алдын алу шаралары салық төлеушілерді (салық агенттерін) салық нысандарын табыс ету, салық пен бюджетке төлемдер төлеу, тіркеу есебіне қою мерзімдерінің басталғаны және (немесе) өзге салықтық міндеттемелерін орындау қажеттілігі туралы хабардар ету жолымен жүзеге асырылады.  Салықтық тәуекелді барынша азайту жөніндегі бақылау шаралары камералдық бақылау, электрондық шот-фактураларды жазып беруді салыстырмалы бақылау, бақылаудың өзге нысандарын салықтық бақылау арқылы жүзеге асырылады.  **Салық төлеушіге (салық агентіне) шаралар қолдану оның ішінде автоматтандырылған ақпараттық жүйені пайдалана отырып айқындалады.**  Автоматтандырылған ақпараттық жүйенің салықтық бақылауын тағайындау түріндегі салықтық тәуекелді азайту шарасын айқындау кезінде салықтық тексеру жүргізу туралы нұсқама қалыптастырылады.  Салықтық тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру тәртібін уәкілетті орган айқындайды. | **жобаның 87-бабында:**  2-тармақтың **төртінші бөлігі** мынадай редакцияда жазылсын:  «Салық төлеушіге (салық агентіне) салық қауіп-қатерін барынша азайту жөніндегі шараларды қолдану **салық органының** автоматтандырылған ақпараттық жүйесін пайдалана отырып та айқындалады.»; | **Заңнама бөлімі**  салық төлеушіге (салық агентіне) қолданылатын шаралар нақтыланбаған, сондай-ақ автоматтандырылған ақпараттық жүйенің түрі белгіленбеген. | **Пысық-талды** |
|  | Жобаның  104-бабы | **104-бап. Бақылау-касса машинасын қолдану жөніндегі жалпы ережелер**  ...  2. Бақылау-касса машинасын қолданудан мыналар:  1) жеке тұлға;  2) жеке сот орындаушысы, **адвокат және** медиатор;  3) адам билеттер бере отырып, қоғамдық қалалық көлікте тасымалдау бойынша халыққа қызмет көрсету бөлігінде босатылады.  ...  3. Қызметі ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісі жоқ жерлерде орналасқан салық төлеушілер ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде **үлгілері касса машиналары тізіліміне енгізілген** деректерді берусіз бақылау-касса машинасын пайдаланады.  Аумағында ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісі жоқ өңірлер туралы ақпарат уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады. | **жобаның 104-бабында:**  **2-тармақтың 2-тармақшасындағы** «**адвокат және**» деген сөздерден кейін «**кәсіби**» деген сөзбен толықтырылсын;  **3-тармақтың бірінші бөлігіндегі** «**үлгілері касса машиналары тізіліміне енгізілген**» деген сөздер алып тасталсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 3-бабының 9) тармақшасымен үйлестіру мақсатында  Кодекс жобасының 18-бабының 2) тармақшасына сәйкес бақылау-касса машиналарының мемлекеттік тізіліміне уәкілетті органның Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етілген бақылау-касса машиналары модельдерінің тізбесі кіреді; | **Пысық-талды** |
|  | Жобаның  105-бабы | **105-бап. Бақылау-касса машинасын қолдану**  ...  3. Пайдалану орны бойынша салық органдарында есепке қоюға **модельдері касса машиналары тізіліміне енгізілген** техникалық жарамды бақылау-касса машиналары жатады.  **Есепке қоюды,** тіркеу карточкасының мәліметтерін өзгертуді және бақылау-касса машинасын есептен алуды салық органы мынадай негіздердің бірі бойынша жүзеге асырады:  1) фискальдық деректер операторының мәліметтері – деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасы бойынша;  2) бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою туралы салықтық өтініш – деректерді беру функциясы жоқ бақылау-касса машинасы бойынша.  4. Бақылау-касса **машинасын** есептен алу мынадай:  1) сауда операциялары, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысуларға байланысты қызметті жүзеге асыруды тоқтату жағдайында;  1) салық төлеушінің қызметін тарату, қайта ұйымдастыру және тоқтату кезінде;  2) бақылау-касса машинасының техникалық ақаулығына байланысты одан әрі қолдану мүмкін еместігі;  3) бақылау-касса машинасын касса машиналары тізілімінен шығару;  4) бақылау-касса машинасының техникалық жарамды моделін бақылау-касса машинасының жаңа моделіне ауыстыру;  5) ішкі істер органдарына ұрлық туралы өтініштің көшірмесі және (немесе) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында жарияланған жоғалту туралы хабарландырудың көшірмесі болған кезде бақылау-касса машинасын ұрлау, жоғалту жағдайларында жүргізіледі. | **жобаның 105-бабында:**  **3-тармақта:**  **бірінші бөліктегі** «**модельдері касса машиналары тізіліміне енгізілген**» деген сөздер алып тасталсын;  екінші бөлік «**Есепке қоюды,**» деген сөздерден кейін «**бақылау-касса машинасының**» деген сөздермен толықтырылсын;  **4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:**  «4. Бақылау-касса машинасын **салық органында** есептен алу мынадай:  **1)** сауда операциялары, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысуларға байланысты қызметті жүзеге асыруды тоқтату жағдайында;  **2)** салық төлеушінің қызметін тарату, қайта ұйымдастыру және тоқтату кезінде;  **3)** бақылау-касса машинасының техникалық ақаулығына байланысты одан әрі қолдану мүмкін еместігі;  **4)** бақылау-касса машинасын касса машиналары тізілімінен шығару;  **5)** бақылау-касса машинасының техникалық жарамды моделін бақылау-касса машинасының жаңа моделіне ауыстыру;  **6)** ішкі істер органдарына ұрлық туралы өтініштің көшірмесі және (немесе) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында жарияланған жоғалту туралы хабарландырудың көшірмесі болған кезде бақылау-касса машинасын ұрлау, жоғалту жағдайларында жүргізіледі. | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 18-бабының 2) тармақшасына сәйкес бақылау-касса машиналарының мемлекеттік тізіліміне уәкілетті органның Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етілген бақылау-касса машиналары модельдерінің тізбесі кіреді;  Кодекс жобасының 18-бабының 3) тармақшасына сәйкес келтіру;  Кодекс жобасының 105-бабы 2-тармағының бірінші бөлігінің 5) тармақшасына сәйкес келтіру; | **Пысық-талды**  **Қабыл-данды** |
|  | Жобаның  109-бабы | **109-бап. Салықтық есептілікті ұсыну тәртібі**  ...  6. Салық төлеуші (салық агенті) қағаз жеткізгіште ұсынған салық есептілігін уәкілетті орган **белгілеген** салық есептілігін ұсыну тәртібіне сәйкес салық органының лауазымды адамдары салық органының ақпараттық жүйесіне енгізуге тиіс.  Салық төлеуші (салық агенті) қағаз жеткізгіште ұсынған салық есептілігін салық органының ақпараттық жүйесі «Құжат қабылданбады» мәртебесін берген кезде мұндай салық есептілігі ұсынылмаған деп танылады.  ...  9. Салықтық есептілікті **төменде көрсетілген** мынадай:  1) салықтық есептілік уәкілетті орган белгілеген нысанға сәйкес келмеген;  2) салықтық есептілікте **салық төлеушінің** және (немесе) салық органының міндетті сәйкестендіру деректері және (немесе) салықтық есептілікті жасау күні және (немесе) түрі көрсетілмеген немесе дұрыс көрсетілмеген;  ... | Жобаның 109-бабында:  6-тармақтың бірінші бөлігіндегі «**белгілеген**» деген сөз «**анықтаған**» деген сөзбен ауыстырылсын;  *Кодекс жобасының бүкіл мәтіні бойынша осындай ескертулер ескерілсін*  9-тармақта:  бірінші абзацтағы «**төменде көрсетілген**» деген сөздер алып тасталсын;  *Осыған ұқсас ескерту Кодекс жобасының 490 және 491 баптары 3-тармағының бірінші абзацында ескерілсін*  2) тармақша **«салық төлеушінің»** деген сөздерден кейін **«(салық агентінің)»** деген сөздермен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 1-бабының 13) тармақшасына сәйкес келтіру;  редакциясын нақтылау; |  |
|  | Жобаның  111-бабы | **111-бап. Салықтың, бюджетке төленетін төлемнің және әлеуметтік төлемнің есептелген, төленген сомаларын айқындау**  ...  2. Салықтың, бюджетке төленетін төлемнің және әлеуметтік төлемнің есептелген сомасы салық органы:  1) салықтық тексеру нәтижелері бойынша;  2) салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымын қарау нәтижелері бойынша;  3) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті **мемлекеттік** органның және оның аумақтық органдарының Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын сақтау жөніндегі тексерулердің нәтижелері бойынша белгіленген қоршаған ортаға теріс әсердің нақты көлемдері туралы мәліметтерінің негізінде айқындаған сома болып табылады.  ...  7. Салықтық және (немесе) кедендік тексеру жүргізу кезінде өсімпұл осындай тексеру аяқталған күнге дейін есептеледі.  **Салық төлеушінің дербес шотында** тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген есептелген (есептелген) сомалар көрсетілгеннен кейін төлеу күнін қоса алғанда, салықтық және (немесе) кедендік тексеру аяқталған күннен бастап есептеледі. | Жобаның 111-бабында:  2-тармақтың 3) тармақшасындағы «**мемлекеттік**» деген сөз алып тасталсын;  7-тармақтың екінші бөлігіндегі «**Салық төлеушінің дербес шотында**» деген сөздер «**Дербес шотында**» деген сөздермен ауыстырылсын;    *Осыған ұқсас ескерту Кодекс жобасының бүкіл мәтіні бойынша ескерілсін* | **Заңнама бөлімі**  Қазақстан Республикасы Экология кодексінің 27-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру.  Кодекс жобасының 19-бабы  1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес келтіру; |  |
|  | Жобаның  112-бабы | **112-бап. Салықтың, бюджетке төленетін төлемнің немесе өсімпұлдың, айыппұлдың артық төленген сомасы туралы түсінік**  4. Қайтару мақсаттары үшін артық төленген сома деп танылады:  ...  4) мемлекеттік баждың төленген сомасы:  іс тараптардың бітімгершілік келісімімен, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісіммен немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісіммен аяқталған кезде:  бірінші және апелляциялық сатылардағы соттарда – толық көлемде;  кассациялық сатыдағы сотта – сот актісін кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы **өтінішхат** берген кезде төленген соманың 50 пайызы мөлшерінде;  5) мемлекеттік баждың толық көлемде төленген сомасы:  істі төрелікке беру;  талап қоюды немесе өзге де арызды (шағымды) қайтару немесе оны қабылдаудан бас тарту, сондай-ақ нотариустардың немесе оған уәкілетті адамдардың нотариаттық іс-әрекеттер жасаудан бас тартуы;  егер іс сотта қаралуға жатпайтын болса, сондай-ақ егер талапкер істердің осы санаты үшін белгіленген дауды алдын ала шешу тәртібін сақтамаса не талап қоюды әрекетке қабілетсіз адам қойса, іс бойынша іс жүргізуді тоқтату немесе талап қоюды қараусыз қалдыру;  мемлекеттік бажды төлеген адамдардың заңдық маңызы бар іс-әрекет жасаудан немесе құжатты алудан осы заңдық мәні бар іс-әрекетті жасайтын органға жүгінуге дейін бас тартуы;  сот актісін кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы **өтінішхатты** қайтару туралы;  Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де жағдайлар басталған кезде; | Жобаның 112-бабы 4-тармағы 4) тармақшасының төртінші абзацындағы «**өтінішхат**» деген сөз және 5) тармақшасының алтыншы абзацындағы «**өтінішхатты**» деген сөз тиісінше «**кассациялық шағым**» және «**кассациялық шағымды**» деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот жүйесін реформалау және процестік заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2024 жылғы 21 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңымен процестік заңнамада бірыңғай терминдерді қолдануды белгілеу мақсатында «өтінішхат» сөзі «кассациялық шағым» деген сөздермен ауыстырылды; |  |
|  | жобаның 125-бабы | 125-бап. Салықтарды және (немесе) төлемдерді төлеу бойынша мерзімін кейінге қалдыру (бөліп төлеу)  1. ...  ...  Кейінге қалдыруды (бөліп төлеуді) беру тәртібімен **мерзімдерін, негіздері мен** шарттарын уәкілетті орган айқындайды.  …  4. **Салық төлеушінің салықтарды, төлемдерді және (немесе) өсімпұлдарды төлеу жөніндегі міндетін** қамтамасыз ету үшін салық төлеуші ұсынған банк кепілдігі мынадай талаптарға сәйкес келуге тиіс:  ...  4) банк кепілдігі шарты бойынша төлеуге жататын максималды ақшалай сома **кепілгердің** **салық төлеушінің салықтарды, төлемақыларды және (немесе) өсімпұлдарды төлеу жөніндегі міндетін** толық көлемде орындауын қамтамасыз етеді.  Банк кепілдігі шарты бойынша төлеуге жататын максималды ақша сомасының мөлшері бөліп-бөліп төлеуді ұсынған салық органының жазбаша келісімі бойынша осындай кепілдікпен қамтамасыз етілген салықтардың және (немесе) төлемдердің төленген сомалары ескеріле отырып өзгертілуі мүмкін.  … | жобаның 125 бабында:  1-тармақтың үшінші бөлігіндегі «**мерзімдерін, негіздері мен**» деген сөздер алып тасталсын.  4-тармақта:    бірінші абзацтағы «**Салық төлеушінің салықтарды, төлемдерді және (немесе) өсімпұлдарды төлеу жөніндегі міндетін**» деген сөздер «**Салықтарды, төлемақыларды және (немесе) өсімпұлдарды төлеу жөніндегі салықтық міндеттеменің орындалуын**» деген сөздермен ауыстырылсын;  4-тармақтың 4) тармақшасындағы «**кепілгердің** **салық төлеушінің салықтарды, төлемақыларды және (немесе) өсімпұлдарды төлеу жөніндегі міндетін**» деген сөздер «**салықтарды, төлемақыларды және (немесе) өсімпұлдарды төлеу жөніндегі салықтық міндеттеменің орындалуын кепілгердің**» деген сөздермен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Конституцияның  61-бабының 3-тармағына сәйкес келтіру;  Кодекс жобасының  76-бабына сәйкес келтіру; | **++** |
|  | жобаның 131-бабы | **131-бап. Электрондық шот-фактураларды жазып беруді автоматтандырылған бақылаудың жалпы ережелері**  …  2. Осы параграфтың мақсатында салық шотын жүргізетін уәкілетті орган айқындаған заңды тұлға автоматтандырылған бақылау операторы болып танылады:  1) қосылған құн салығының баланстық сомасын есепке алу (бұдан әрі осы параграфтың мақсатында – салық);  2) электрондық шот-фактуралардың жазылуын қамтамасыз ету шотына аударылған салық төлеушінің **ақшалай қаражатының** сақталуын қамтамасыз ету;  3) электрондық шот-фактураны жазып беру үшін пайдаланылған салық төлеушінің **ақшалай қаражатын** бюджетке аударуды қамтамасыз ету;  4) электрондық шот-фактураны жазу үшін пайдаланылмаған салық төлеушінің ақшалай қаражатын қайтару.  … | жобаның 131-бабы **2-тармағының** **2) және 3) тармақшаларындағы** **«ақшалай қаражатының», «ақшалай қаражатын»** деген сөздер тиісінше **«ақшасының», «ақшасын»** деген сөздермен ауыстырылсын;  *Осындай ескертуді тиісінше септеп, Кодекс жобасының бүкіл мәтіні бойынша ескеру қажет.* | **Заңнама бөлімі**  Азаматтық кодекстің  115-бабына сәйкес келтіру;; |  |
|  | жобаның 132-бабы | 132-бап. **Электрондық шот-фактуралардың жазылуына** а**втоматтандырылған** бақылау жүргізу тәртібі  …  4. Электрондық шот-фактураны жазып беру үшін пайдаланылмаған **ақша қаражаты** салық төлеушінің банктік шотына оның **қаражатты** қайтару туралы өтініші бойынша бір жұмыс күні ішінде қайтарылуға жатады.  Қайтаруға мәлімделмеген **ақша қаражаты** келесі салық кезеңінің электрондық шот-фактураларын жазып беруді қамтамасыз ету шотына пайдаланылады.  5. Есепті салықтық кезеңнің қорытындылары бойынша электрондық шот-фактураны жазып беру үшін пайдаланылған қаражат салық төлеу есебіне есептеледі. | **жобаның 132-бабында:**  тақырыптағы «**Электрондық шот-фактуралардың жазылуына** а**втоматтандырылған»** деген сөздер **«Автоматтандырылған»** деген сөзбен ауыстырылсын;  **4-тармақтағы «ақша қаражаты», «қаражатты»** деген сөздер тиісінше **«ақша»,** **«ақшаны»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының  131-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру;  Азаматтық кодекстің  115-бабына сәйкес келтіру; |  |
|  | жобаның 156-бабы | **156-бап. Салықтық тексеру жүргізудің басталуы**  …  3. Нақты салық төлеушіге (салық агентіне), салық төлеушіге (салық агентіне) немесе тауарларды өткізуді, жұмыстарды орындауды немесе қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын оның қызметкеріне қатысты тағайындалмаған тақырыптық салықтық тексеру жүргізу кезінде танысу үшін нұсқаманың түпнұсқасы ұсынылады және оның көшірмесі тапсырылады.  Салық органының нұсқамасының түпнұсқасында салық төлеуші (салық агенті) немесе оның тауарларды өткізуді, жұмыстарды орындауды немесе қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын қызметкері:  салық органының нұсқамасымен танысу және оның көшірмесін алу туралы **кеңес беру жазбасы жасалады;**  **қолтаңба қойылады;**  **салық органы нұсқамасының көшірмесін алу күні мен уақыты көрсетіледі.**  … | **жобаның 156-бабы  3-тармағының екінші бөлігінде:**  екінші абзацтағы **«кеңес беру жазбасы жасалады»** деген сөздер **«тиісті жазба енгізіледі»** деген сөздермен ауыстырылсын;  **үшінші және төртінші абзацтар** мынадай редакцияда жазылсын:  **«қолтаңба қойылады, салық органы нұсқамасының көшірмесін алу күні мен уақыты көрсетіледі;»;** | **Заңнама бөлімі**  редакциялық түзету;  редакциялық түзету; |  |
|  | жобаның 157-бабы | **157-бап. Салықтық тексерулер жүргізу мерзімі**    …  6. Салықтық тексеруді жүргізу мерзімінің өтуін салық органдары:  салық төлеушіге (салық агентіне) салық органының мәліметтерді және (немесе) құжаттарды табыс ету және салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру жүргізу кезінде сұратылатын мәліметтерді және (немесе) құжаттарды ұсынуы туралы талабын табыс ету;  салық органының сұрау салуын **басқа** **аумақтық салық органдарына,** мемлекеттік органдарға, банк ұйымдарына және Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын өзге де ұйымдарға жіберу және көрсетілген сұрау салу бойынша мәліметтер және (немесе) құжаттар алу;  халықаралық келісімдерге сәйкес салық органдарының ақпарат беру және ол бойынша мәліметтер алу туралы сұрау салуды шет мемлекеттерге жіберу;  салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексерудің алдын ала актісіне жазбаша қарсылығын дайындау және оны салық органы Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қарау кезеңінде тоқтата тұруы мүмкін.  Салық органы салықтық тексеруді жүргізу мерзімін тоқтата тұру немесе қалпына келтіру кезінде **құқықтық статистика органын** хабардар етеді.  …  10. Салықтық тексеру жүргізу мерзіміне:  1) салық төлеушіге (салық агентіне) салықтық тексеру актісін электрондық тәсілмен жіберген күні және оны **электрондық-цифрлық қолтаңбамен** куәландырған күні;  2) салықтық тексеру актісін электрондық тәсілмен салық төлеушіге (салық агентіне) жолдаған күні және салықтық тексеру актісінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен растау болмаған жағдайда, оны қол қойғызып тапсырған күні арасындағы кезең енгізілмейді. | **жобаның 157-бабында:**  **6-тармақта:**  үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:  «салық органының сұрау салуын **аумақтық бөлімшелерді, мемлекеттік органдарды, банк ұйымдарын және Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын өзге де ұйымдарды қоса алғанда, басқа салық органдарына** жіберу және көрсетілген сұрау салу бойынша мәліметтер және (немесе) құжаттар алу;»;  екінші бөліктегі **«құқықтық статистика органын»** деген сөздер **«мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы қызметті өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын мемлекеттік органды»** деген сөздермен ауыстырылсын;  10-тармақтың 1) тармақшасындағы **«электрондық-цифрлық қолтаңбамен»** деген сөздер **«электрондық цифрлық қолтаңба арқылы»** деген сөздермен ауыстырылсын;  *Кодекс жобасының бүкіл мәтіні бойынша осындай ескертулер ескерілсін* | **Заңнама бөлімі**  заң техникасы;  «Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы» Заңның 1-бабының  14) тармақшасына сәйкес келтіру  «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Заңның 1-бабының  12) тармақшасына сәйкес келтіру; | **Пысықтал-ды**  **Қабылдан-ды**  **Қабылдан-ды** |
|  | жобаның 176-бабы | **176-бап. Куәгердің қатысуы**  …  3. ....  ...  Салық органының лауазымды адамы жасайтын куәгердің қатысуымен іс-әрекет жасау туралы актіде міндетті түрде куәгер ретінде қатысқан адамның тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде), **сәйкестендіру** нөмірі, тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың **атауы мен** нөмірі көрсетіледі. | жобаның 176-бабы 3-тармағының үшінші бөлігінде:  «**сәйкестендіру**» деген сөз «**жеке сәйкестендіру**» деген сөздермен ауыстырылсын;  «**атауы мен**» деген сөздер алып тасталсын; | **Заңнама бөлімі**  176-баптың 2-тармағы-ның үшінші бөлігіне сәйкес «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Заңның 1-бабы 1-тармағының  3) тармақшасына сәйкес кәмелетке толған, әрекетке қабілетті азамат куәгер ретінде тартылады, жеке сәйкестендіру нөмірі-жеке тұлға үшін қалыптастырылатын бірегей нөмір. | **Қабылдан-ды**  **Қабылдан-бады** |
|  | жобаның 178-бабы | **178-бап. Салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары**  …  ...  3. Осы баптың **1-тармағының** 1) - 5) тармақшаларында көзделген мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары:  1) банкроттық туралы іс бойынша сот іс қозғау туралы ұйғарым шығарған күннен бастап;  2) оңалту туралы іс бойынша сот іс қозғау туралы ұйғарым шығарған күннен бастап;  3) борышкерге қатысты берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану туралы сот шешімі шығарылған күннен бастап;  4) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының бейрезидент банк филиалын, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалын банк операцияларын жүргізу лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап;  5) екінші деңгейдегі банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап жойылуға тиіс.  Осы тармақтың ережелері банкроттық және оңалту туралы істер бойынша іс жүргізулер қозғалған күннен кейінгі күннен бастап туындаған, сондай-ақ борышкерге қатысты берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану туралы сот шешімі шығарылған салық берешегінің сомасына қолданылмайды.  4. Лауазымды адамдардың салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу жөніндегі іс-әрекеттеріне шағымдану салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларының қолданылуын немесе қолданысын тоқтата тұрмайды.  … | жобаның 178-бабы 3-тармағының бірінші абзацындағы **«1-тармағының»** деген сөздер **«2-тармағының бірінші бөлігінің»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы; |  |
|  | жобаның 194-бабы | 194-бап. Шағымдану тәртібі  Осы Кодексте көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, салық органдарының лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының Әкімшілік **процессуалдық-рәсімдік** кодексте айқындалған тәртіппен шағым жасалады. | жобаның 194-бабы мынадай редакцияда жазылсын:  **«194-бап. Салық органдары лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау тәртібі**  Салық органдарының лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) осы Кодексте көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Әкімшілік **рәсімдік-процестік** кодексінде көзделген тәртіппен шағым жасалады.»; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының  185-бабының 1-тармағымен үйлестіруді талап етеді, оған сәйкес осы Кодексте реттелмеген бөлігінде салық органы лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының Әкімшілік процестік-рәсімдік кодексінде көзделген тәртіппен жүргізіледі. |  |
|  | 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;  Осы баптың 1-тармағында көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда, осы тармақта көзделген жылдық жиынтық кірістен алып тастау жүргізілмейді.  … | жобаның 320-бабы 1-тармағының сегізінші абзацындағы «**«Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында**» деген сөздер «**Қазақстан Республикасының заңнамасында**» деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңның 50-бабының 5-тармағына сәйкес пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың меншік иесі кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстарды, сондай-ақ орынтұрақ орнының, қойманың меншік иесі орынтұрақ орнын, қойманы күтіп-ұстауға арналған шығыстарды уақтылы төлемеген кезде әрбір мерзімі өткен күн үшін келесі айдың бірінші күнінен бастап борыш сомасына Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған мөлшерде өсімпұл есепке жазылады. |  |
|  | 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, коксты және мұнай өңдеу өнімдерін, химия өнеркәсібі және металлургия өндірісі 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**  **Осындай түзетуді ЖТС мөлшерлемелерін белгілейтін жобаның 354-бабының  3) тармақшасында көздеу қажет.**  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;  жеңілдіктер мен преференцияларды пайдаланатын немесе пайдаланған салық төлеушілердің 10% мөлшерлемесін қолдану мүмкіндігін болғызбау. |  |
|  | жобаның 354-бабының 3) тармақшасы | **354-бап. Салық мөлшерлемелері**  Жеке тұлғаның табыстарына мынадай мөлшерлемелер бойынша салық салынуға тиіс:  1) осы баптың 2) – 4) тармақшаларында көрсетілгендерден басқа кірістер–10 пайыз;  2) жеке практикамен айналысатын адамның табысы – 9 пайыз;  3) өңдеуші өнеркәсіпке жататын өз өндірісінің тауарларын өндіру және өткізу бойынша қызметті жүзеге асырудан түсетін дара кәсіпкердің кірістері – 5 пайыз. **Осы тармақшада белгіленген салық мөлшерлемесі қолданылатын өңдеу өнеркәсібіне жататын қызмет түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді;**  4) шаруа немесе фермер қожалықтарының кірістері – 3 пайыз. Көрсетілген мөлшерлеме:  өз өндірісінің ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және өткізу бойынша;  өз өндірісінің ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және осындай қайта өңдеу өнімдерін сату бойынша қызметтен түскен кіріске қолданылады.  . | жобаның 354-бабының **3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын**:  «3) дара кәсіпкердің өңдеу өнеркәсібіне жататын өз өндірісінің тауарларын өндіру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырудан түсетін кірістері – **5 пайыз**. Осы тармақшада белгіленген салық мөлшерлемесі қолданылатын өңдеу өнеркәсібіне **(тамақ өнімдерін, сусындарды, темекі бұйымдарын, коксты және мұнай өңдеу өнімдерін, химия өнеркәсібі және металлургия өндірісі 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 жеке табыс салығын азайтуды көздейтін салық заңнамасының ұқсас нормаларын қолданған (қолданатын) салық төлеушілер қолданбайды;»;** | **депутаттар**  **Б. Бейсенғалиев**  **Е. Әбіл**  Өңдеу өнеркәсібінде енгізілетін жаңа қызмет бойынша ЖТС 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;  2) жеңілдіктер мен преференцияларды пайдаланатын немесе пайдаланған салық төлеушілердің 10% мөлшерлемесін қолдану мүмкіндігін болғызбау. |  |
|  | жобаның 404-бабы | 404-бап. Шетелдік салықты есепке жатқызу  1. Резидент-жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден алған кірістерден Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде төленген кіріс салықтарының немесе жеке табыс салығына ұқсас өзге шетелдік салықтың (бұдан әрі осы баптың мақсатында – шетелдік табыс салығы) сомалары осындай шетелдік табыс салығының төленгенін растайтын құжат болған кезде жеке табыс салығының мөлшерлемесі шегінде осы Кодекстің [303-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000120#z303) айқындалған тәртіппен Қазақстан Республикасындағы жеке табыс салығын төлеу есебіне есепке жатқызуға жатады.  … | **жобаның 404-бабының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:**  **«404-бап. Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жердегі кірістерге салынатын салықтардың немесе жеке табыс салығына ұқсас өзге де шетелдік салықтың төленген сомаларын есепке жатқызу»;** | **Заңнама бөлімі**  заң техникасы; | **Пысық-талды** |
|  | Жобаның 669-бабы | **669-бап. Төлем көзіндегі табыс салығының мөлшерлемелері**  1. Егер осы баптың 2-тармағында өзгеше белгіленбесе, бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы көздерден табыстарына төлем көзінен мынадай мөлшерлемелер бойынша:  1) осы тармақтың 2) – 8) тармақшасында көрсетілген кірістерді қоспағанда, осы Кодекстің 644-бабында айқындалған кірістерге – 20 пайыз;  2) тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларына – 15 пайыз;  3) тәуекелдерді қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларына – 5 пайыз;  4) халықаралық тасымалдау бойынша қызметтер көрсетуден түсетін кірістерге – 5 пайыз;  5) **осы тармақтың 6) – 7) тармақшасында көрсетілген кірістерді қоспағанда,** құн өсімінен түсетін кірістерге, дивидендтерге, сыйақыларға, роялтиге – 15 пайыз;  6) **дивидендтер төлейтін резидент заңды тұлға капиталының кемінде жиырма бес пайызын тікелей немесе жанама иеленетін тұлғаға төленетін дивидендтерге –  5 пайыз;**  **7) кредиттер (қарыздар), борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларға –  10 пайыз;**  8) Осы Кодекстің  655-бабының 3-тармағында көрсетілген кірістерге – 10 пайыз салық салынуға жатады.  Салық төлеуші осы Кодексте белгіленген тәртіппен халықаралық шартта белгіленген мөлшерлемелерді қолдануға құқылы.  2. Осы Кодекстің  666-бабында айқындалған уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген адамның кірісіне төлем көзінен 20 пайыз мөлшерлеме бойынша салық салынуға тиіс.  Осы баптың ережесі Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидентке қолданылмайды. | жобаның 669-бабының  1-тармағында:  5) тармақшадағы **«осы тармақтың 6) – 7) тармақшасында көрсетілген кірістерді қоспағанда,»** деген сөздер алып тасталсын;  **6) және 7) тармақшалар алып тасталсын;** | **депутаты**  **Б. Бейсенгалиев**  **Д. Еспаева**  **Т. Савельева**  **Е. Әбіл**  Салық конвенцияларында дивидендтер мен сыйақыларға 5 % және 10 % мөлшерінде төмендетілген салық мөлшерлемелері бар, сондықтан Салық кодексінде мұндай жеңілдіктердің қайталануын артық деп санаймыз. Бұдан басқа, бұл жеңілдіктерді оффшорлық юрисдикцияларда тіркелген тұлғалар және ҚР-ның олармен конвенциясы жоқ мемлекеттер де пайдаланатын болады. Сонымен қатар, бұл жеңілдік ақшаны оффшорларға салықсыз шығаруға ынталандыру болады. Оффшорларда тіркелген жеке тұлғалар үшін жеңілдіктер әзірлеу әділетті болмайды.  Бұдан басқа, қазақстандық компания үшін ҚҚС мөлшерлемесінің өсуі аясында резидент еместерге жеңілдіктер беру тиімсіз деп санаймыз. |  |
|  | жобаның 674-бабының 10-тармағы | **674-бап. Қазақстан Республикасындағы мүлікті сату кезінде құн өсімінен түскен табыстардан салықты есептеу, ұстап қалу және аудару**  …  10. Табыс салығының сомасын бюджетке аударуды **салық агенті** осы Кодекстің 671-бабында белгіленген мерзімдерде жүргізеді.  Бейрезиденттердің кірістерінен төлем көзінен ұсталатын табыс салығы бойынша салықтық есептілікті **салық агенті** осы Кодекстің 672 және 681-баптарында белгіленген мерзімдерде Қазақстан Республикасындағы тіркеу есебінің орны бойынша салық органына ұсынады.  … | жобаның 674-бабының  10-тармағы **«салық агенті»** деген сөздерден кейін **«, салық төлеуші»** деген сөздермен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының  674-бабының 12-тармағына сәйкес келтіру мақсатында; |  |
|  | Жобаның 683-бабы | **683-бап. Бейрезидент-еңбекші көшіп келушінің табыстарынан жеке табыс салығын есептеу және төлеу тәртібі**  …  2. Бейрезидент-еңбекші көшіп келушінің асып кету түріндегі табысының салық салынатын сомасы:  еңбекші көшіп келушіге рұқсатта **(рұқсаттарда)** көрсетілген тиісті кезеңдегі жұмыстарды орындаудың **(қызметтер көрсетудің)** әрбір айы үшін алынған табысы;  минус  осы кезеңдегі ең аз салық салынатын табыс сомасы  минус  осы кезеңдегі жұмыстарды орындаудың **(қызметтер көрсетудің)** әрбір айы үшін, тиіст қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған АЕК 14 еселенген мөлшеріндегі мөлшердегі сома ретінде айқындалады.  ... | **жобаның 683-бабының  2-тармағында:**  **«(қызметтер көрсетудің)»** деген сөздер **«, қызметтер көрсетудің»** деген сөздермен ауыстырылсын;  **«(рұқсаттарда)»** деген сөз алып тасталсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының  683-бабы 1-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес келтіру мақсатында;  Кодекс жобасының  66-бабы 1-тармағының 21) тармақшасына сәйкес келтіру мақсатында; |  |
|  | жобаның 686-бабы 8-тармағының 5) тармақшасы | **686-бап. Бейрезиденттің төленген табыс салығын халықаралық шарттың негізінде бюджеттен қайтарып алуға өтініш беру тәртібі**  …  8. Салық органы мынадай:  …  5) бұрын қаралған (тексерілген) кезеңнің қорытындысы бойынша салық органы мынадай негіздердің бірі:  осы Кодекстің 220-бабына сәйкес бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемесі **(қызметін жүзеге асыратын тұрақты орны)** деп тану;  осы Кодекстің 670-бабының 6-тармағына сәйкес өз қаражаты есебінен салық агентінің Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған бейрезиденттің кірістерінен **табыс салығын** ұстап қалуы және бюджетке аударуы бойынша бюджеттен табыс салығын қайтарудан бас тарту туралы шешім шығарған өтініш қайта ұсынылған кезде;  6) осы баптың 1-тармағында көрсетілген жағдайлар бастамаған жағдайда өтінішті қараудан бас тартады.  … | жобаның 686-бабы **8-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасында:**  екінші абзацтағы **«(қызметін жүзеге асыратын тұрақты орны)»** деген сөздер **«(тұрақты қызмет орны)»** деген сөздермен ауыстырылсын;  үшінші абзац **«кірістерінен»** деген сөзден кейін **«корпоративтік»** деген сөзбен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының  220-бабына сәйкес келтіру мақсатында;  Кодекс жобасының  670-бабына сәйкес келтіру мақсатында; |  |
|  | Жобаның 687-бабының 4-тармағы | **687-бап. Бейрезиденттің өтінішін қарау және оны қарау нәтижелері бойынша шешім қабылдау тәртібі**  …  4. Егер бейрезиденттiң Қазақстан Республикасында құрылымдық бөлімшесі болған жағдайда, өтiнiштi қарайтын салық органы осындай құрылымдық бөлімше тұрған жердегі салық органына бейрезиденттi оның белгiленген талап қою мерзiмi кезеңiнде салықтық мiндеттемелерді орындауы және Қазақстан Республикасында тұрақты мекемесiнiң болуы не болмауы тұрғысынан **жоспардан тыс кешендi** тексеру жүргiзуге сұрау салуды жіберуге мiндеттi.  **…** | жобаның 687-бабының  4-тармағындағы **«жоспардан тыс кешенді»** деген сөздер **«кешенді салықтық»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасында жоспардан тыс салықтық тексерулердің болмауына байланысты, сондай-ақ Кодекс жобасының 149-бабына сәйкес келтіру мақсатында. |  |
|  | жобаның 688-бабы 4-тармағының 5) тармақшасы | **688-бап. Бейрезиденттің өтінішін қарау және оны қарау нәтижелері бойынша шешім қабылдау тәртібі**  …  4. Уәкілетті орган бейрезиденттің шағымын, мынадай:  1) бейрезидент шағымды осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде белгіленген мерзім өткеннен кейін берген;  2) шағымның мазмұны осы баптың 2-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген;  3) осы Кодекстің 689-бабында белгіленген талаптарға резиденттігін растайтын құжаттар сәйкес келмеген;  4) бейрезидент осы Кодекстің 686-бабының 3 және 4-тармағында белгіленген құжаттарды ұсынбаған;  5) бейрезидент осы Кодекстің 687-бабының  7-тармағында көрсетілген салық органының шешіміне сотқа шағым **(өтініш)** берген жағдайларда қараудан бас тартады.  Уәкілетті органға шағым берілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде бейрезидентке шағымды қараудан бас тарту туралы шешім жазбаша нысанда жолданады.  Уәкілетті орган осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3) және 4) тармақшасында көзделген негіздер бойынша шағымды қараудан бас тартқан жағдайда бейрезидент шағымды қараудан бас тарту туралы шешімді алған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күн ішінде, егер онда бұзушылыққа жол берілсе, қайта шағым беруге құқылы.  **…** | жобаның 688-бабы 4-тармағы бірінші бөлігінің **5) тармақшасындағы «(өтініш)» деген сөз алып тасталсын;** | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының  688-бабы 4-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес келтіру мақсатында. |  |
|  | жобаның 692-бабының 8 және 9-тармақтары | **692-бап. Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған бейрезиденттің кірістерін салық салудан толық босату бөлігінде халықаралық шартты қолдану тәртібі**  …  8. Салық агенті халықаралық шарттың ережелерін қолданбаған жағдайда салық агенті осы Кодекстің 670 және 671-баптарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде табыс салығын төлем көзінен ұстап қалуға және **аударуға** міндетті.  9. Салық агенті бюджетке **салықты төлемеуге немесе толық төлемеуге** әкеп соққан халықаралық шарттың ережелерін заңсыз қолданған кезде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. | **жобаның 692 бабында:**  **8-тармақ «мерзімдерде»** деген сөзден кейін **«корпоративтік»** деген сөзбен толықтырылсын;  9-тармақтағы **«салықты төлемеуге немесе толық төлемеуге»** деген сөздер **«аударылуға жататын салықтардың ұсталған сомаларын аудармау немесе толық аудармау»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 670 және 671-баптарының тақырыптарымен үйлестіру мақсатында;  «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 279-бабының 2-тармағымен үйлестіру мақсатында. |  |
|  | жобаның 695-бабының 1 және 2-тармақтары | **695-бап. Қазақстан Республикасындағы көздерден алынатын табыстарға салық салу мақсатында бейрезидент заңды тұлғаның басқару және жалпы әкімшілік шығыстарын шегерімдерге жатқызу тәртібі**  1. Егер бейрезидент заңды тұлғаның Қазақстан Республикасындағы қызметтен салық салынатын табысын айқындау кезінде халықаралық шарттың ережелерімен бейрезидент заңды тұлғаның басқару және жалпы әкімшілік шығыстарын (бұдан әрі – резидент емес заңды тұлғаның бөлінетін шығыстары) тұрақты мекеме арқылы шегеруге жол берілген жағдайда, онда мұндай шығыстардың сомасын бейрезидент-заңды тұлға өз таңдауы бойынша мынаәдістердіңбірі бойынша айқындайды:  1) шығыстарды пропорционалды бөлу әдісіне;  2) шығыстарды шегерімге тікелей (тура) жатқызу әдісімен жүзеге асырылады.  Осы баптың және осы Кодекстің 696, 697 және 698-баптарының мақсаттары үшін бейрезидент-заңды тұлғаның Қазақстан Республикасында, сондай-ақ одан тысқары жерлерде іс жүзінде шеккен, Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметті жүзеге асыруға байланысты бейрезидент заңды тұлғаның басқарушылық және жалпы әкімшілік шығыстары бөлінетін шығыстар деп танылады.  Бұл ретте мыналар бейрезидент-заңды тұлғаның бөлінетін шығыстарына енгізуге жатпайды:  қызметі Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құруға әкеп соққан бейрезидент- заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі немесе Қазақстан Республикасында құрылымдық бөлімше ашпай,бейрезидент-заңды тұлғаның тұрақты мекемесі тікелей шеккен, осы Кодекстің 25-тарауына сәйкес шегерімге жатқызылатын басқарушылық және жалпы әкімшілік шығыстар **(бұдан әрі – Қазақстан Республикасында тұрақты мекеменің басқарушылық және жалпы әкімшілік шығыстары)** Қазақстан Республикасындағы мекемелер);  басқа елдердегі бейрезидент-заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері немесе тұрақты мекемелері тікелей шеккен, Қазақстан Республикасында салық төлеуші ретінде тіркелген тұрақты мекеменің қызметіне байланысты емес басқарушылық және жалпы әкімшілік шығыстар (бұдан әрі – басқа елдердегі тұрақты мекемелердің басқарушылықжәне жалпы әкімшілік шығыстары);  бейрезидент-заңды тұлғаның Қазақстан Республикасында тіркелген тұрақты мекеменің қызметіне байланысты емес басқару және жалпы әкімшілік шығыстары.  2. **Басқарушылық** **және жалпы әкімшілік шығыстар** – бұл өндірістік процеске қатысы жоқ басқарушы персоналдың ұйымдастырылуын басқарумен, еңбекақысын төлеумен байланысты шығыстар. | ***жобаның 695-бабында:***  1-тармақтың үшінші бөлігінің үшінші абзацындағы **«(бұдан әрі – Қазақстан Республикасында тұрақты мекеменің басқарушылық және жалпы әкімшілік шығыстары)»** деген сөздер алып тасталсын;  **«Басқарушылық және** **әкімшілік шығыстар» деген сөздер «Заңды тұлға – бейрезиденттің басқарушылық және әкімшілік шығыстары»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  осы сөздердің қысқартуларының болмауына байланысты;  Қазақстан Республикасы Салық кодексі жобасының 675-бабы 7-тармағының 6) тармақшасымен үйлестіру мақсатында |  |
|  | жобаның 701-бабының 2-тармағы | **701-бап. Бейрезидент жеке тұлғаның салық агенттері болып табылмайтын тұлғалардан алған табыстарын салық салудан босатуға қатысты халықаралық шартты қолдану тәртібі**  …  2. Бейрезидент-жеке тұлға резиденттігін растайтын құжат болмаған кезде жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы декларацияны ұсыну күніне осы Кодекстің 682-бабында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде бюджетке табыс салығын төлеуді жүргізуге міндетті.  Бұл ретте бейрезидент-жеке тұлға осы Кодекстің 686, 687 және 688-баптарында айқындалған тәртіппен төленген табыс салығын бюджеттен қайтаруға құқылы. | 701-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі **«бюджетке»** деген сөзден кейін **«жеке»** деген сөзбен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының  682-бабымен үйлестіру мақсатында; |  |
|  | жобаның 702-бабының 1-тармағы | **702-бап. Жалпы ережелер**  1. Егер осы баптың 2-тармағында өзгеше белгіленбесе, осы тармақтың және осы бөлімнің ережелеріне сәйкес келген кезде салық төлеуші мынадай арнаулы салық режимдерінің бірін таңдауға құқылы:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Арнаулы салық режимдерінің түрлері** | **Субъектілер** | **Шекті кіріс мөлшері (айлық есептік көрсеткіш қаржы лының 1 қаңтарына)** | **Мөлшерлеме, кірістің %-ы** | **Қызмет түрлері/жер учаскесінің болуы** | | **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | 1 | Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимі | жеке тұлғалар – Қазақстан Республикасының азаматтары, қандастар | Бір жылда 4080 | Жеке табыс салығы – 0  Әлеуметтік төлемдер – 4\* | арнаулы салық режимдерін қолдануға рұқсат етілген қызмет түрлерінің тізімі | | 2 | Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі | Дара кәсіпкерлер және Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғалары | Бір жылда 600 000 | **жеке табыс салығы / корпоративтік табыс салығы: 1) 4% (жергілікті өкілді органдардың мөлшерлемені 50% - ға дейін төмендету/көтеру құқығымен; 2) өңдеу өнеркәсібіне жататын қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде өз өндірісінің тауарларын өндіруден және өткізуден алынған кірістер бойынша 4% 3) жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібін қолданатын салық төлеушілерге көрсетілген тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер бойынша 12% белгіленген мөлшердегі әлеуметтік төлемдер\*** | арнаулы салық режимдерін қолдануға рұқсат етілмеген қызмет түрлерінің тізімі | | 3 | … | … | … | … | … |   \*Әлеуметтік төлемдердің мөлшері әлеуметтік Кодексте және «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген. | жобаның 702-бабы 1-тармағының кестесінің 2-жолындағы **«жеке табыс салығы/ корпоративтік табыс салығы»:**  **1) 4% (жергілікті өкілді органдардың мөлшерлемені 50% - ға дейін төмендету/көтеру құқығымен;**  **2) өңдеу өнеркәсібіне жататын қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде өз өндірісінің тауарларын өндіруден және өткізуден алынған кірістер бойынша 4%**  **3) жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібін қолданатын салық төлеушілерге көрсетілген тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер бойынша 12%;**  **белгіленген мөлшердегі әлеуметтік төлемдер \*»** деген сөздер **«жеке табыс салығы/ корпоративтік табыс салығы 4% мөлшерінде (жергілікті өкілді органдардың мөлшерлемені 50%- ға дейін төмендету/көтеру құқығымен)** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Қазақстан Республикасының Үкіметі**  Ұсынылып отырған түзетулер Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 7 ақпандағы кеңейтілген отырысының қорытындысы бойынша берген тапсырмаларын, сондай-ақ салық-бюджет реформасы бойынша, оның ішінде Мемлекет басшысы 2025 жылғы 28 қаңтарда Үкіметтің кеңейтілген отырысында мақұлдаған АСР жөніндегі нормаларды қайта қарау бөлігінде тәсілдерді іске асыру үшін әзірленді.. | ҚРҮ-ден |
|  | жобаның 702-бабының 1-тармағы | ***ҚРҮ-нің 2025 жылғы 20 ақпандағы ұсынысы***  **702-бап. Жалпы ережелер**  1. Егер осы баптың 2-тармағында өзгеше белгіленбесе, осы тармақтың және осы бөлімнің ережелеріне сәйкес келген кезде салық төлеуші мынадай арнаулы салық режимдерінің бірін таңдауға құқылы:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Арнаулы салық режимдерінің түрлері** | **Субъектілер** | **Шекті кіріс мөлшері (айлық есептік көрсеткіш қаржы лының 1 қаңтарына)** | **Мөлшерлеме, кірістің %-ы** | **Қызмет түрлері/жер учаскесінің болуы** | | **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | 1 | Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимі | жеке тұлғалар – Қазақстан Республикасының азаматтары, қандастар | Бір жылда 4080 | Жеке табыс салығы – 0  Әлеуметтік төлемдер – 4\* | арнаулы салық режимдерін қолдануға рұқсат етілген қызмет түрлерінің тізімі | | 2 | Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі | Дара кәсіпкерлер және Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғалары | Бір жылда 600 000 | жеке табыс салығы / корпоративтік табыс салығы: 1) 4% (жергілікті өкілді органдардың мөлшерлемені 50% - ға дейін төмендету/көтеру құқығымен; 2) өңдеу өнеркәсібіне жататын қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде өз өндірісінің тауарларын өндіруден және өткізуден алынған кірістер бойынша 4% 3) жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібін қолданатын салық төлеушілерге көрсетілген тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер бойынша 12% белгіленген мөлшердегі әлеуметтік төлемдер\* | арнаулы салық режимдерін қолдануға рұқсат етілмеген қызмет түрлерінің тізімі | | 3 | … | … | … | … | … |   \*Әлеуметтік төлемдердің мөлшері әлеуметтік Кодексте және «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген. | жобаның 702-бабы 1-тармағының кестесінің 2-жолындағы **«жеке табыс салығы / корпоративтік табыс салығы: 1) 4% (жергілікті өкілді органдардың мөлшерлемені 50% - ға дейін төмендету/көтеру құқығымен;»** деген сөздер **«жеке табыс салығы/ корпоративтік табыс салығы:**  **1) 4% мөлшерінде (жергілікті өкілді органдардың мөлшерлемені 50%-ға дейін төмендету құқығымен);**  **2) өңдеу өнеркәсібіне жататын қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде өз өндірісінің тауарларын өндіруден және өткізуден алынған кірістер бойынша 4%;**  **3) жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібін қолданатын салық төлеушілерге көрсетілген тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер бойынша 8% белгіленген мөлшердегі әлеуметтік төлемдер\*»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **депутат**  **А. Жұбанов**  Жеке табыс салығы/ корпоративтік табыс салығы бар жеке кәсіпкерлер мен Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғалары үшін оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін белгілеу ұсынылады:  1) жергілікті өкілді органдардың мөлшерлемені 50%-ға дейін төмендету құқығымен 4% ;  2) өңдеу өнеркәсібіне жататын қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде өз өндірісінің тауарларын өндіруден және өткізуден алынған кірістер бойынша 4%;  3) белгіленген мөлшерде әлеуметтік төлемдерге салық салудың жалпыға бірдей белгіленген тәртібін қолданатын салық төлеушілерге көрсетілген тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер бойынша жергілікті өкілді органдардың мөлшерлемені 50%-ға дейін төмендету құқығымен 8%. |  |
|  | жобаның 710-бабының 1 және 2-тармақтары | 710-бап. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдану шарттары  1. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін күнтізбелік жылдағы табысы тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 600 000 еселенген мөлшерінен аспайтын Қазақстан Республикасының резидент-дара кәсіпкерлері мен заңды тұлғалары (осы баптың 2 және 3-тармақтарында көрсетілгендерді қоспағанда) қолдануға құқылы**.**  **Бұл ретте салық кезеңіндегі табысқа арнаулы салық режимін қолдану үшін белгіленген кірістердің барлық түрлері, сондай-ақ оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимінің күші қолданылмайтын қызметтен түсетін кірістер енгізіледі.**  **2. Қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушілер Бизнестің оңайлатылған декларациясы негізінде арнаулы салық режимін қолдануға құқылы емес:**  **1) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымымен байланысты қызмет;**  **2) акцизделетін өнімді өндіру және (немесе) көтерме сату;**  **3) мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін - бензинді, дизель отынын және мазутты сату;**  **4) астық қабылдау пункттерінде астықты сақтау жөніндегі қызмет;**  **5) лотереяларды өткізу;**  **6) ойын бизнесі саласындағы қызмет;**  **7) радиоактивті материалдардың айналымымен байланысты қызмет;**  **8) сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің қаржылық, сақтандыру қызметі және делдалдық қызмет;**  **9) күзет қызметі;**  **10) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымымен байланысты қызмет;**  **11) цифрлық майнинг жөніндегі қызмет;**  **12) жер қойнауын пайдалану (кен іздеуге арналған лицензия негізінде жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызметті қоспағанда);**  **13) түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу және өткізу;**  **14) қаржы лизингі шеңберіндегі қызмет;**  **15) сауда нарығын жалға алу және пайдалану;**  **16) Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес сауда базарларына жататын сауда объектілерін, 1, 2 және 3 санаттағы стационарлық сауда объектілерін, сондай-ақ олардың аумағындағы сауда орындарын, сауда объектілерін және қоғамдық тамақтану объектілерін қосалқы жалға беру;**  **17) автокөлік жалдау және лизинг**  **18) құрылыс машиналары мен жабдықтарын жалға алу және лизингке беру**  **19) ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарын жалға алу және лизингке беру**  **20) тұрғын және тұрғын емес ғимараттар салу;**  **21) тұрғын үй қорын іске асыру;**  **22) консультациялық және (немесе) маркетингтік қызметтер;**  **23) бухгалтерлік есеп немесе аудит саласындағы қызмет;**  **24) Құқық, әділет және сот төрелігі саласындағы қызмет.**  **25) жолдар мен автомагистральдар салу;**  **26) жүк теміржол көлігінің қызметі;**  **27) темір жолдар мен метро құрылысы;**  **28) Мұнай және газ магистральдық құбырларын салу;**  **29) атом өнеркәсібі және атом энергетикасы объектілері үшін сәулет саласындағы қызмет;**  **30) Көпірлер мен туннельдер салу;**  **31) 1-санаттағы стационарлық сауда объектілерін салу;**  **32) төлемдерді жинау жөніндегі агенттіктердің және кредиттік бюролардың қызметі;**  **33) қара және түсті металдар кендерінің көтерме саудасы;**  **34) бағалы металдардың көтерме саудасы;**  **35) шикі мұнайдың және ілеспе газдың көтерме саудасы;**  **36) кестеге бағынатын жүк әуе көлігінің қызметі;**  **37) мұнай өңдеу өнімдерін өндіру;**  **38) қара және түсті металдардың сынықтары мен қалдықтарын көтерме сату;**  **39) автомобильдерге арналған қозғалтқыштардан басқа автомобильдер өндірісі;**  **40) басқа электр станцияларының электр энергиясын өндіруі;**  **41) бағалы қағаздармен және тауарлармен мәмілелер бойынша брокерлік қызмет;**  **42) ломбардтардың қызметі;**  **43) банк қызметі;**  **44) бағалы қағаздар нарығындағы қызмет.**  3. Мыналар оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдануға құқылы емес: | Жобаның 710-бабында:    1-тармақ мынадай редакцияда жаылсын:  **«1. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін мынадай шарттарға сәйкес келетін Қазақстан Республикасының дара кәсіпкерлері мен резидент-заңды тұлғалары (осы баптың 3-тармағында көрсетілгендерді қоспағанда) қолдануға құқылы:**  **1) күнтізбелік жылдағы шекті кірісі тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 600 000 еселенген мөлшерінен аспайтын;**  **2) осы режимді қолдану мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған** жеке тұлғаларға (дара кәсіпкерлер болып табылмайтын) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу **жөніндегі қызмет түрлерін ғана жүзеге асырады.**  **Дара кәсіпкердің шекті кіріс мөлшерін айқындау мақсаттары үшін күнтізбелік жылдағы мынадай кірістер ескеріледі:**  **1) осы Кодекстің 711-бабына сәйкес айқындалатын салық салу объектісі;**  **2) осы Кодекстің 381-бабында көрсетілген, дара кәсіпкердің активтерін іске асыруға байланысты туындайтын құн өсімі түріндегі кіріс;**  **3) дара кәсіпкердің осы Кодекстің 385-бабына сәйкес айқындалған жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібімен салық салынатын кірісі.**  **Заңды тұлғаның шекті кіріс мөлшерін айқындау мақсаттары үшін күнтізбелік жылдағы мынадай кірістер ескеріледі:**  **1) осы Кодекстің 711-бабына сәйкес айқындалатын салық салу объектісі;**  **2) осы Кодекстің 248 және 249-баптарында көзделген азайтулар мен түзетулерді ескере отырып, осы Кодекстің 5-бөліміне сәйкес айқындалатын жиынтық жылдық кіріс.**  **2-тармақ алып тасталсын.** | **Қазақстан Республикасының Үкіметі**  Ұсынылып отырған түзетулер Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 7 ақпандағы кеңейтілген отырысының қорытындысы бойынша берген тапсырмаларын, сондай-ақ салық-бюджет реформасы бойынша, оның ішінде Мемлекет басшысы 2025 жылғы 28 қаңтарда Үкіметтің кеңейтілген отырысында мақұлдаған АСР жөніндегі нормаларды қайта қарау бөлігінде тәсілдерді іске асыру үшін әзірленді.. | ҚРҮ-ден |
|  | жобаның 710-бабы | ***ҚРҮ-нің 2025 жылғы 20 ақпандағы ұсынысы***  710-бап. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдану шарттары  «1. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін мынадай шарттарға сәйкес келетін Қазақстан Республикасының резидент-дара кәсіпкерлері мен заңды тұлғалары (осы баптың 3-тармағында көрсетілгендерді қоспағанда) қолдануға құқылы:  1) күнтізбелік жылдағы шекті кірісі тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 600 000 еселенген мөлшерінен аспайтын;  2) осы режимді қолдану мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған жеке тұлғаларға (дара кәсіпкерлер болып табылмайтын) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу жөніндегі қызмет түрлерін ғана жүзеге асырады.  Дара кәсіпкердің шекті кіріс мөлшерін айқындау мақсаттары үшін күнтізбелік жылдағы мынадай кірістер ескеріледі:  1) осы Кодекстің 711-бабына сәйкес айқындалатын салық салу объектісі;  2) осы Кодекстің 381-бабында көрсетілген, дара кәсіпкердің активтерін іске асыруға байланысты туындайтын құн өсімі түріндегі кіріс;  3) дара кәсіпкердің осы Кодекстің 385-бабына сәйкес айқындалған жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібімен салық салынатын кірісі.  Заңды тұлғаның шекті кіріс мөлшерін айқындау мақсаттары үшін күнтізбелік жылдағы мынадай кірістер ескеріледі:  1) осы Кодекстің 711-бабына сәйкес айқындалатын салық салу объектісі;  2) осы Кодекстің 248 және 249-баптарында көзделген азайтулар мен түзетулерді ескере отырып, осы Кодекстің 5-бөліміне сәйкес айқындалатын жиынтық жылдық кіріс.  2. жоқ.  3. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдануға құқығы жоқ:  1) Басқа заңды тұлғалардың қатысу үлесі 25 пайыздан асатын заңды тұлғалар;  2) құрылтайшысы немесе қатысушысы бір мезгілде арнаулы салық режимін қолданатын басқа заңды тұлғаның құрылтайшысы немесе қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалар;  3) құрылтайшысы немесе қатысушысы арнаулы салық режимін қолданатын заңды тұлғалар;  4) арнаулы салық режимін қолданатын заңды тұлғаның құрылтайшылары немесе қатысушылары болып табылатын салық төлеушілер (жеке тұлғалар, дара кәсіпкерлер);  5) заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелері;  6) осы Кодекстің 14-бабының 1-тармағына сәйкес өзара байланысты тарап болып табылатын адамдар;  7) коммерциялық емес ұйымдар;  8) арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың, «Астана Хаб» дербес кластерлік қорының қатысушылары. | Жобаның 710-бабы мынадай редакцияда жазылсын:  «**710-бап.** Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдану шарттары  1. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін **күнтізбелік жылдағы кірісі тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 600 000 еселенген мөлшерінен аспайтын** дара кәсіпкерлер мен Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары (**осы баптың 2 және 3-тармақтарында** көрсетілгендерді қоспағанда) қолдануға құқылы.  **Бұл ретте салық кезеңіндегі кіріске арнаулы салық режимін қолдану үшін белгіленген кірістердің барлық түрлері, сондай-ақ оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимінің күші қолданылмайтын қызметтен түсетін кірістер енгізіледі.**  **2.** **Келесі қызмет түрлерінің біреуін немесе бірнешеуін жүзеге асыратын салық төлеушілер оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдануға құқылы емес:**  **1) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызмет;**  **2) акцизделетін өнімді өндіру және (немесе) көтерме саудада өткізу;**  **3) мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін – бензинді, дизель отынын және мазутты өткізу;**  **4) астық қабылдау пункттерінде астықты сақтау жөніндегі қызмет;**  **5) лотереяларды өткізу;**  **6) ойын бизнесі саласындағы қызмет;**  **7) радиоактивті материалдардың айналымына байланысты қызмет;**  **8) сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің қаржылық, сақтандыру қызметі және делдалдық қызметі;**  **9) күзет қызметі;**  **10) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымына байланысты қызмет;**  **11) цифрлық майнинг жөніндегі қызмет;**  **12) жер қойнауын пайдалану (кен іздеуге арналған лицензия негізінде жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдалану,** **сондай-ақ кең таралған пайдалы қазбаларды, жерасты суларын және емдік балшықтарды өндіру жөніндегі қызметті қоспағанда);**  **13) қаржы лизингі шеңберіндегі қызмет;**  **14) сауда нарығын жалға алу және пайдалану;**  **15) Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес сауда нарықтарына, 1, 2 және 3-санаттағы стационарлық сауда объектілеріне жататын сауда объектілерін, сондай-ақ олардың аумағында орналасқан сауда орындарын, сауда объектілерін және қоғамдық тамақтану объектілерін қосалқы жалға беру;**  **16) жүк теміржол көлігінің қызметі;**  **17) теміржолдар мен метро салу;**  **18) мұнай және газ магистральдық құбыржолдарын салу;**  **19) атом өнеркәсібі және атом энергетикасы объектілері үшін сәулет саласындағы қызмет;**  **20) көпірлер мен туннельдер салу;**  **21) 1-санаттағы стационарлық сауда объектілерін салу;**  **22) төлемдерді жинау жөніндегі агенттіктердің және кредиттік бюролардың қызметі;**  **23) қара және түсті металдар кендерінің көтерме саудасы;**  **24) бағалы металдардың көтерме саудасы;**  **25) шикі мұнай мен ілеспе газдың көтерме саудасы;**  **26) кестеге бағынатын жүк әуе көлігінің қызметі;**  **27) мұнай өңдеу өнімдерін өндіру;**  **28) қара және түсті металдардың сынықтары мен қалдықтарының көтерме саудасы;**  **29) автомобильдерге арналған қозғалтқыштардан басқа, автомобильдерді өндіру;**  **30) басқа электр станцияларының электр энергиясын өндіруі;**  **31) бағалы қағаздармен және тауарлармен мәмілелер бойынша брокерлік қызмет;**  **32) ломбардтардың қызметі;**  **33) банк қызметі;**  **34) бағалы қағаздар нарығындағы қызмет.**  3. Мыналар оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдануға құқылы емес:  1) басқа заңды тұлғалардың қатысу үлесі 25 пайыздан астамды құрайтын заңды тұлғалар;  2) құрылтайшысы немесе қатысушысы бір мезгілде арнаулы салық режимін қолданатын басқа заңды тұлғаның құрылтайшысы немесе қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалар;  3) құрылтайшысы немесе қатысушысы арнаулы салық режимін қолданатын заңды тұлғалар;  4) арнаулы салық режимін қолданатын заңды тұлғаның құрылтайшылары немесе қатысушылары болып табылатын дара кәсіпкерлер;  7) коммерциялық емес ұйымдар;  8) арнайы экономикалық және индустриалдық аймақтардың, «Астана Хаб» дербес кластерлік қорының қатысушылары. | **депутат**  **А. Жұбанов**  Үкімет ұсынған нормаларды бастапқы редакциясында қайтару ұсынылады. |  |
|  | жобаның 711-бабы | 711-бап. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдану кезінде кірістерді айқындау тәртібі  1. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші үшін салық салу объектісі есептеу әдісі бойынша салық кезеңінде алынуға жататын (алынған) табыс (кірістерді ескермей) болып табылады.  2. Осы баптың 1-тармағының мақсаттары үшін айқындалатын табыс Қазақстан Республикасында және одан тысқары жерлерде алынған (алынуға жататын) кірістердің мынадай түрлерінен тұрады (осы баптың 8-тармағына сәйкес жүргізілетін түзетулерді ескере отырып):  1) тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден түсетін табыс, оның ішінде роялти, мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруден түсетін кіріс;  2) міндеттемелерді есептен шығарудан түскен кіріс;  3) талап ету құқығын басқаға беруден түскен кіріс;  4) бірлескен қызметті жүзеге асырудан түсетін кіріс;  5) борышкер берген немесе таныған айыппұлдар, өсімпұлдар және санкциялардың басқа да түрлері (егер бұл сомалар оларды шегерімге жатқызуды көздемейтін арнаулы салық режимін қолдану кезеңінде төленген болса, бюджеттен қайтарылған негізсіз салынған айыппұлдардан басқа, сондай-ақ егер бұл айыппұлдар салық төлеуші бюджетпен есеп айырысуды жалпы белгіленген тәртіппенжүзеге асырған кезеңде шегерімге бұрын жатқызылмаған болса);  6) шығындарды жабуға мемлекеттік бюджет қаражатынан алынған сомалар;  7) түгендеу кезінде анықталған артық материалдық құндылықтар;  8) кәсіпкерлік мақсаттарда пайдалануға арналған өтеусіз алынған мүлік (қайырымдылық және гуманитарлық көмектен басқа) түріндегі кіріс;  9) жалға алушының дара кәсіпкер – жалға берушінің жалға берілген мүлікті күтіп-ұстауға және жөндеуге жұмсаған шығыстарын өтеуі;  10) жалға алушының дара кәсіпкерден жалға алынған мүлікті ұстауға және жөндеуге жалдау шарты бойынша төлем есебіне есептелетін шығыстары.  ...  4. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген кірістердің мөлшері оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін арнаулы салық режимін қолдану кезінде айқындалады:  1) заңды тұлға – осы Кодекстің 5-бөліміне және осы баптың 5, 6, 7 және 8-тармақтарына сәйкес жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен;  2) «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсіпкер – осы Кодекстің 20-тарауына, осы баптың 5, 6, 7, 8-тармақтарына және 712-бабына сәйкес;  3) бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асыратын дара кәсіпкер – осы Кодекстің 230 – 249-баптарына және осы баптың 5, 6, 7 және 8-тармақтарына сәйкес жүзеге асырады.  ...  7. Осы тараудың мақсаттары үшін бұрын танылған табыс сомасы шегінде есепті салық кезеңі табысының мөлшерін ұлғайту немесе есепті салық кезеңі табысының мөлшерін азайту түзету деп танылады.  Осы баптың 2-тармағында көрсетілген кірістер мынадай жағдайларда түзетуге жатады:  1) тауарларды толық немесе ішінара қайтару;  2) мәміле талаптарының өзгеруі;  3) өткізілген немесе сатып алынған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін бағаның өзгеруі, өтемақы;  4) бағадан жеңілдіктер, сатудан жеңілдіктер;  5) шарт талаптарын негізге ала отырып, өткізілген немесе сатып алынған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін ұлттық валютада төлеуге жататын соманың өзгеруі;  6) Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғадан, дара кәсіпкерден, резидент емес заңды тұлғадан, осындай тұрақты мекеменің қызметіне қатысты талаптар бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның филиалынан, өкілдігінен талаптарды есептен шығаруға әкеп соқпаған тұрақты мекеменің құрылуы.  Осы тармақшада көзделген кірісті түзету мынадай жағдайларда кему жағына қарай жүзеге асырылады:  салық төлеуші-кредитордың дебитор-салық төлеушіні тарату балансы бекітілген күні оны тарату кезінде талап етпеуі;  салық төлеушінің заңды күшіне енген сот шешімі бойынша талаптарды есептен шығаруы.  Осы тармақшада көзделген түзету осындай талап бойынша есептен шығарылған талап пен бұрын танылған табыс сомасы шегінде талаптың туындағанын растайтын бастапқы құжаттар болған кезде жүргізіледі.  Осы тармақтың екінші бөлігінің 1) – 5) тармақшаларында көзделген түзету осындай түзетуді жүзеге асыру үшін жағдайлардың басталғанын растайтын бастапқы құжаттар болған кезде жүргізіледі. Кірістерді түзету осы бапта көрсетілген жағдайлар туындаған салықтық кезеңде жүргізіледі.  Осы бапта көрсетілген жағдайлар орын алған кезеңде кіріс болмаған немесе оның мөлшерін азайту жағына қарай түзетуді жүзеге асыру үшін жеткіліксіз болған жағдайда түзету бұрын түзетуге жататын табыс танылған салық кезеңінде жүргізіледі.  8. Егер бірдей кірістер кірістердің бірнеше баптарында көрсетілуі мүмкін болса, көрсетілген кірістер кіріске бір рет енгізіледі.  Салық салу мақсаттары үшін табысты тану күні осы тараудың ережелеріне сәйкес айқындалады.  9. Егер осы баптың 6-тармағында өзгеше белгіленбесе, оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкер:  1) мүліктік табыс-осы Кодекстің 373 – 382-баптарына сәйкес;  2) осы баптың 2-тармағында көрсетілмеген жеке тұлғаның өзге де табыстары – осы Кодекстің 6-бөліміне сәйкес жүзеге асырылады.  Бұл ретте тиісті салықтарды есептеу және төлеу, олар бойынша салық есептілігін тапсыру осы Кодекстің 6-бөліміне сәйкес жүргізіледі. | Жобаның 711-бабында:  1-тармақта:  «есептеу әдісі бойынша» деген сөздер «кассалық әдіспен» деген сөздермен ауыстырылсын;  мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:  «Корпоративтік немесе жеке табыс салығын (төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда) есептеу кезінде осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген салық салу объектісі, егер оның салық кезеңіндегі кірісі тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 24 000 еселенген мөлшерінен асқан жағдайда, осындай салық төлеуші-жұмыс берушінің өз қызметкерлерінің кірістері бойынша шығыстарының сомасына азаяды.»;  2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  «2. Осы баптың 1-тармағының мақсаттары үшін айқындалатын кіріс Қазақстан Республикасында дара кәсіпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғаларға тауарларды сатудан, жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден алынған кірістерден тұрады.»;  4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  «4. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген кірістердің мөлшері оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін арнаулы салық режимін қолдану кезінде айқындалады:  1) заңды тұлға – осы Кодекстің 5-бөліміне және осы баптың 5, 6, 7 және 8-тармақтарына сәйкес жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен;  2) «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсіпкер – осы Кодекстің 20-тарауына, осы баптың 5, 6, 7, 8 және 9-тармақтарына және 712-бабына сәйкес;  3) бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асыратын дара кәсіпкер – осы Кодекстің 230 – 249-баптарына және осы баптың 5, 6, 7, 8 және 9-тармақтарына сәйкес жүзеге асырады.»;  7 және 8-тармақтар алып тасталсын;  7 және 8-тармақтар алып тасталсын; | **Қазақстан Республикасының Үкіметі**  Ұсынылып отырған түзетулер Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 7 ақпандағы кеңейтілген отырысының қорытындысы бойынша берген тапсырмаларын, сондай-ақ салық-бюджет реформасы бойынша, оның ішінде Мемлекет басшысы 2025 жылғы 28 қаңтарда Үкіметтің кеңейтілген отырысында мақұлдаған АСР жөніндегі нормаларды қайта қарау бөлігінде тәсілдерді іске асыру үшін әзірленді.. | ҚРҮ-ден |
|  | жобаның 711-бабы | 711-бап. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдану кезінде кірістерді айқындау тәртібі  1. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші үшін салық салу объектісі кассалық әдіс бойынша салық кезеңінде алынуға жататын (алынған) табыс (кірістерді ескермей) болып табылады.  Корпоративтік немесе жеке табыс салығын (төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда) есептеу кезінде осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген салық салу объектісі, егер оның салық кезеңіндегі кірісі қолданыстағы айлық есептік көрсеткіштің 24 000 еселенген мөлшерінен асқан жағдайда, тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына осындай салық төлеуші-жұмыс берушінің өз қызметкерлерінің кірістері бойынша шығыстарының сомасына азаяды.  2. Осы баптың 1-тармағының мақсаттары үшін айқындалатын кіріс Қазақстан Республикасында тауарларды сатудан, жұмыстарды орындаудан, дара кәсіпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғаларға қызметтер көрсетуден алынған кірістерден тұрады. | 711-бап. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдану кезінде кірістерді айқындау тәртібі  1. **Есепке жазу әдісі** бойынша салықтық кезеңде алынуға жататын (алынған) кіріс (шығыстарды ескермей) оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші үшін салық салу объектісі болып табылады.  Корпоративтік немесе жеке табыс салығын (төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда) есептеген кезде осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген салық салу объектісі, өзінің салықтық кезеңдегі кірісі тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 24 000 еселенген мөлшерінен асқан жағдайда, осындай салық төлеуші-жұмыс берушінің өз жұмыскерлерінің кірістері бойынша шығыстарының сомасына азайтылады.  2. Осы баптың 1-тармағының мақсаттары үшін айқындалатын кіріс **Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс жерлерде алынған (алынуға жататын) кірістердің мынадай түрлерінен** тұрады **(осы баптың 8-тармағына сәйкес жүргізілетін түзетулерді ескере отырып):**  **1) тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден түскен кіріс, оның ішінде роялти, мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруден түскен кіріс;**  **2) міндеттемелерді есептен шығарудан түскен кіріс;**  **3) талап ету құқығын басқаға беруден түскен кіріс;**  **4) бірлескен қызметті жүзеге асырудан түскен кіріс;**  **5) тағайындалған немесе борышкер таныған айыппұлдар, өсімпұлдар және санкциялардың басқа да түрлері (егер бұл сомалар өздерін шегерімдерге жатқызуды көздемейтін арнаулы салық режимін қолдану кезеңінде төленген болса, сондай-ақ егер бұл айыппұлдар салық төлеуші бюджетпен есеп айырысуларды жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүзеге асырған кезеңде шегерімге бұрын жатқызылмаған болса, бюджеттен қайтарылған негізсіз салынған айыппұлдардан басқа,);**  **6) шығындарды жабуға мемлекеттік бюджеттің қаражатынан алынған сомалар;**  **7) түгендеу кезінде анықталған артық материалдық құндылықтар;**  **8) кәсіпкерлік мақсаттарда пайдалануға арналған өтеусіз алынған мүлік (қайырымдылық және гуманитарлық көмектен басқа) түріндегі кіріс;**  **9) жалға алушының дара кәсіпкер-жалға берушінің жалға берілген мүлікті күтіп-ұстау мен жөндеуге жұмсаған шығыстарын өтеуі;**  **10) жалға алушының дара кәсіпкерден жалға алынған мүлікті күтіп-ұстау мен жөндеуге жұмсалатын, жалға алу шарты бойынша төлемақы есебіне есепке жатқызылатын шығыстары.**  …  4. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдану кезінде осы баптың 2-тармағында көрсетілген кірістердің мөлшерін:  1) заңды тұлға – осы Кодекстің 5-бөліміне және осы баптың 5, 6, 7 және 8-тармақтарына сәйкес жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен;  2) «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бухгалтерлік есепке алуды жүргізу мен қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсіпкер – осы Кодекстің 20-тарауына, осы баптың 5, 6, 7, 8 және 9-тармақтарына және осы Кодекстің 712-бабына сәйкес;  3) бухгалтерлік есепке алуды жүргізу мен қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асыратын дара кәсіпкер осы Кодекстің 230 – 249-баптарына және осы баптың 5, 6, 7, 8 және 9-тармақтарына сәйкес айқындайды.  …  **7. Осы тараудың мақсаттары үшін бұрын танылған кірістің сомасы шегінде есепті салықтық кезең кірісінің мөлшерін ұлғайту немесе есепті салықтық кезең кірісінің мөлшерін азайту түзету деп танылады.**  **Осы баптың 2-тармағында көрсетілген кірістер мынадай жағдайларда түзетуге жатады:**  **1) тауарларды толық немесе ішінара қайтару;**  **2) мәміле шарттарының өзгеруі;**  **3) өткізілген немесе сатып алынған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін бағаның өзгеруі, өтемақы;**  **4) бағадан жеңілдік, сатудан жеңілдік;**  **5) шарттың талаптарын негізге ала отырып, өткізілген немесе сатып алынған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін ұлттық валютада төленуге жататын соманың өзгеруі;**  **6) Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғадан, дара кәсіпкерден, бейрезидент заңды тұлғадан осындай тұрақты мекеменің қызметіне қатысты талаптар бойынша, сондай-ақ тұрақты мекеме құруға алып келмеген Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлғаның филиалынан, өкілдігінен талапты есептен шығару.**  **Осы тармақшада көзделген кірісті түзету мынадай жағдайларда кему жағына қарай жүзеге асырылады:**  **кредитор салық төлеушінің дебитор салық төлеуші таратылған кезде оның тарату балансы бекітілген күнге талапты талап етпеуі;**  **салық төлеушінің заңды күшіне енген сот шешімі бойынша талапты есептен шығаруы.**  **Осы тармақшада көзделген түзету осындай талап бойынша есептен шығарылған талап пен бұрын танылған кірістің сомасы шегінде талаптың туындағанын растайтын бастапқы құжаттар болған кезде жүргізіледі.**  **Осы тармақтың екінші бөлігінің 1) – 5) тармақшаларында көзделген түзету осындай түзетуді жүзеге асыру үшін жағдайлардың басталғанын растайтын бастапқы құжаттар болған кезде жүргізіледі.**  **Кірістерді түзету осы бапта көрсетілген жағдайлар туындаған салықтық кезеңде жүргізіледі.**  **Осы бапта көрсетілген жағдайлар басталған кезеңде кіріс болмаған немесе оның мөлшері азайту жағына қарай түзетуді жүзеге асыру үшін жеткіліксіз болған жағдайда, түзету бұрын түзетуге жататын кіріс танылған салықтық кезеңде жүргізіледі.**  **8. Егер нақ сол бір кірістер кірістердің бірнеше бабында көрсетілуі мүмкін болса, көрсетілген кірістер кіріске бір рет енгізіледі.**  **Салық салу мақсаттары үшін кірісті тану күні осы тараудың ережелеріне сәйкес айқындалады.** | **депутат**  **А. Жұбанов**  Үкімет ұсынған нормаларды бастапқы редакциясында қайтару ұсынылады. |  |
|  | жобаның 712-бабы | 712-бап. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсіпкерлер кірісінің салықтық есебін танудың ерекшелігі  ...  2. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, табыс дара кәсіпкер ұсынатын кез келген сауда және көтерме жеңілдіктердің сомасын ескере отырып, алынған немесе алынуға жататын өтемнің құны бойынша өлшенеді. Операциядан туындайтын табыс сомасы, оның ішінде жеке кәсіпкер мен активті сатып алушы немесе пайдаланушы арасындағы орындалған Шарт негізінде айқындалады.  3. Тауарларды сатудан түскен табыс төменде көрсетілген барлық шарттар қанағаттандырылған кезде танылады:  1) дара кәсіпкер сатып алушыға тауарға меншік құқығымен байланысты елеулі тәуекелдер мен сыйақыларды берді;  2) Жеке кәсіпкер енді әдетте меншік құқығымен байланысты дәрежеде басқаруға қатыспайды және сатылған тауарларды бақыламайды;  3) табыс сомасын сенімді түрде өлшеуге болады;  4) операцияға байланысты экономикалық пайда жеке кәсіпкерге түсу мүмкіндігі бар;  5) операцияға байланысты келтірілген немесе күтілетін шығындар сенімді түрде өлшенуі мүмкін.  4. Жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден түскен табыс орындалған жұмыстар актісі, көрсетілген қызметтер немесе жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету фактісін растайтын өзге де құжат негізінде танылады. Жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден түсетін кірістер орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актісіне немесе жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету фактісін растайтын өзге де құжатқа қол қойылған кезеңде танылады.  5. Міндеттемелерді есептен шығарудан түскен табысқа мыналар жатады:  1) салық төлеушіден оның кредиторынан міндеттемелерді есептен шығару;  2) дара кәсіпкердің қызметі тоқтатылған кезде кредитор талап етпеген міндеттемелер;  3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген талап қою мерзімінің өтуіне байланысты міндеттемелерді есептен шығару;  4) заңды күшіне енген сот шешімі бойынша міндеттемелерді есептен шығару.  Міндеттемелерді есептен шығарудан түскен табыс сомасы дара кәсіпкердің бір күнге арналған бастапқы құжаттарына сәйкес төленуге жататын міндеттемелер сомасына (қосылған құн салығының сомасын қоспағанда) тең:  1) Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген жағдайда қызметті тоқтату туралы салықтық өтінішті салық органына ұсынған;  2) қалған жағдайларда есептен шығару.  Міндеттемелерді есептен шығарудан түскен табыс сол есепті салық кезеңінде танылады:  1) Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген жағдайда кредитордың міндеттемесі есептен шығарылған;  2) Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген жағдайда салық органына тарату салық есептілігі ұсынылған;  3) Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда талап қоюдың ескіру мерзімі өткен;  4) Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасында көрсетілген жағдайда, сот шешімі заңды күшіне енген жағдайларда жүзеге асырылады.  6. Түгендеу кезінде анықталған артық материалдық құндылықтар түріндегі табыс түгендеу аяқталған және ондағы осындай артық заттардың болу фактісі көрсетілген түгендеу актісі жасалған салық кезеңінде танылады. Артық шығындардың құнын Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген бағалармен тарифтерге сүйене отырып, дара кәсіпкер дербес айқындайды.  7. Айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы және санкциялардың басқа түрлері түріндегі табыс сот оларды өндіріп алу туралы шешім шығарған немесе оларды борышкер деп таныған салық кезеңінде танылады.  8. Дара кәсіпкер тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді басқа тұлғаның тауарларына, жұмыстарына немесе көрсетілетін қызметтеріне айырбастайтын операцияларды жүзеге асырған кезде тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді қабылдау-беру актісі жасалуы тиіс. Қабылдау-беру актісінде берілген және алынған тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің құны көрсетілуге тиіс. Мұндай операциядан түскен кіріс қабылдау-беру актісінде көрсетілуге жататын алынған тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің құны мен берілген тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің өзіндік құны арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.  9. Есепті салықтық кезең үшін ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша кіріс деп салық кезеңі үшін алынуға жататын (алынған) табыс танылады.  10. Талап ету құқығын беруден түскен кіріс:  1) талап ету құқығын сатып алатын дара кәсіпкер үшін-негізгі борыштың талап етуі бойынша борышкерден алуға жататын сома, оның ішінде талап ету құқығын басқаға беру күніндегі негізгі борыштан асатын сома мен талап ету құқығын сатып алу құны арасындағы оң айырма. Талап ету құқығын беруден түскен мұндай кіріс сатып алынған талапты борышкер өтеген салық кезеңінің кірісі болып табылады;  2) талап ету құқығын берген дара кәсіпкер үшін-беру жүргізілген талап ету құқығының құны мен салық төлеушінің бастапқы құжаттарына сәйкес талап ету құқығын беру күніне борышкерден алуға жататын талап ету құнының арасындағы оң айырма. Талап ету құқығын беруден түскен мұндай кіріс сол салық кезеңінің кірісі болып табылады.  11. Кәсіпкерлік мақсаттарда пайдалануға арналған өтеусіз алынған мүлік (қайырымдылық көмектен басқа) түріндегі табыс, егер мұндай мүлікті дара кәсіпкер осындай мүлік алынған салық кезеңінде кәсіпкерлік мақсаттар үшін пайдаланса, дара кәсіпкердің меншігіне өтеусіз алынған мүліктің құны болып табылады. Мемлекеттік тіркеуге жататын жылжымайтын мүлік пен көлік құралдарын қоспағанда, кәсіпкерлік мақсаттарда пайдалануға арналған өтеусіз алынған мүлік (қайырымдылық көмектен басқа) түріндегі табыс осындай мүлік алынған салық кезеңінде танылады.  Кәсіпкерлік мақсаттарда пайдалануға арналған өтеусіз алынған жылжымайтын мүлік (қайырымдылық көмектен басқа) түріндегі табыс осындай мүлікке меншік құқығы тіркелген салық кезеңінде танылады. Кәсіпкерлік мақсаттарда пайдалануға арналған мемлекеттік тіркеуге жататын (қайырымдылық көмектен басқа) өтеусіз алынған көлік құралы түріндегі табыс осындай көлік құралын мемлекеттік тіркеу жүргізілген салық кезеңінде танылады.  Дара кәсіпкердің меншігіне өтеусіз алынған мүліктің құны Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен дара кәсіпкер арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған осы мүлікке меншік құқығы туындаған күнгі осы мүліктің нарықтық құны болып табылады.  12. Жалға берушінің жалға берілген мүлікті күтіп-ұстауға және жөндеуге жұмсаған шығыстарын жалға алушының өтеуі түріндегі кірісі осындай өтем алынған салық кезеңінде танылады.  Жалға беру шарты бойынша төлем шотына оқылатын жалға алынған мүлікті ұстауға және жөндеуге жалға алушының шығыстары түріндегі жалға беруші-дара кәсіпкердіңкірісі осындай есепке жатқызу жүргізілген салық кезеңінде танылады. | жобаның 712-бабында:  2-тармақтағы «немесе алынуға жататын» деген сөздер алып тасталсын;    3-тармақта:    4) тармақша алып тасталсын;  5) тармақшадағы «немесе күтілетін» деген сөздер алып тасталсын;  4, 5, 6, 7, 8-тармақтар алып тасталсын;  9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  «9. Есепті салық кезеңі үшін ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша кіріс салық кезеңі үшін алынған кіріс деп танылады.»;  10, 11 және 12-тармақтар алып тасталсын; | **Қазақстан Республикасының Үкіметі**  Ұсынылып отырған түзетулер Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 7 ақпандағы кеңейтілген отырысының қорытындысы бойынша берген тапсырмаларын, сондай-ақ салық-бюджет реформасы бойынша, оның ішінде Мемлекет басшысы 2025 жылғы 28 қаңтарда Үкіметтің кеңейтілген отырысында мақұлдаған АСР жөніндегі нормаларды қайта қарау бөлігінде тәсілдерді іске асыру үшін әзірленді.. | ҚРҮ-ден |
|  | жобаның 712-бабы | ***ҚРҮ-нің 2025 жылғы 20 ақпандағы ұсынысы***  712-бап. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсіпкерлер кірісінің салықтық есебін танудың ерекшелігі  ...  2. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, табыс дара кәсіпкер ұсынатын кез келген сауда және көтерме жеңілдіктердің сомасын ескере отырып, алынған немесе алынуға жататын өтемнің құны бойынша өлшенеді. Операциядан туындайтын табыс сомасы, оның ішінде жеке кәсіпкер мен активті сатып алушы немесе пайдаланушы арасындағы орындалған Шарт негізінде айқындалады.  3. Тауарларды сатудан түскен табыс төменде көрсетілген барлық шарттар қанағаттандырылған кезде танылады:  1) дара кәсіпкер сатып алушыға тауарға меншік құқығымен байланысты елеулі тәуекелдер мен сыйақыларды берді;  2) Жеке кәсіпкер енді әдетте меншік құқығымен байланысты дәрежеде басқаруға қатыспайды және сатылған тауарларды бақыламайды;  3) табыс сомасын сенімді түрде өлшеуге болады;  4) жоқ;  5) операцияға байланысты келтірілген немесе күтілетін шығындар сенімді түрде өлшенуі мүмкін.  4, 5, 6, 7, 8-тармақтар жоқ;  9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  «9. Есепті салықтық кезең үшін ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша кіріс деп салық кезеңі үшін алынған кіріс танылады.»;  10, 11 және 12-тармақтар алып тасталсын; | 712-бап. «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бухгалтерлік есепке алуды жүргізу мен қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсіпкерлердің салықтық есепке алуда кірістерді тануының ерекшеліктері  …  2. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, кіріс дара кәсіпкер ұсынатын кез келген сауда және көтерме жеңілдіктердің сомасын ескере отырып, алынған **немесе алынуға жататын** өтемнің құны бойынша өлшенеді. Операциядан туындайтын кірістің сомасы, оның ішінде дара кәсіпкер мен активті сатып алушы немесе пайдаланушы арасындағы орындалған шарт негізінде айқындалады.  3. Тауарларды өткізуден түскен кіріс төменде санамаланған барлық шарттар қанағаттандырылған кезде танылады:  1) дара кәсіпкер сатып алушыға тауарға меншік құқығына байланысты елеулі тәуекелдер мен сыйақыларды берді;  2) дара кәсіпкер, әдетте, меншік құқығымен ұштасатын дәрежеде басқаруға бұдан былай қатыспайды және сатылған тауарларды бақыламайды;  3) кірістің сомасы сенімді түрде өлшенуі мүмкін;  **4) операцияға байланысты экономикалық пайдалар дара кәсіпкерге түсу ықтималдығы бар;**  5) операцияға байланысты шеккен **немесе күтілетін** шығындар сенімді түрде өлшенуі мүмкін.  **4. Жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден түскен кіріс орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісі немесе жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету фактісін растайтын өзге де құжат негізінде танылады. Жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден түскен кірістер орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісіне немесе жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету фактісін растайтын өзге де құжатқа қол қойылған дәл сол кезеңде танылады.**  **5. Міндеттемелерді есептен шығарудан түскен кіріске мыналар жатады:**  **1) салық төлеуші кредиторының одан міндеттемелерді есептен шығаруы;**  **2) дара кәсіпкердің қызметі тоқтатылған кезге кредитор талап етпеген міндеттемелер;**  **3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімінің өтуіне байланысты міндеттемелерді есептен шығару;**  **4) заңды күшіне енген сот шешімі бойынша міндеттемелерді есептен шығару.**  **Міндеттемелерді есептен шығарудан түскен кірістің сомасы дара кәсіпкердің мынадай:**  **1) осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген жағдайда қызметті тоқтату туралы салықтық өтінішті салық органына ұсынған;**  **2) қалған жағдайларда есептен шығарған күнге бастапқы құжаттарына сәйкес төленуге жатқан міндеттемелердің сомасына (қосылған құн салығының сомасын қоспағанда) тең болады.**  **Міндеттемелерді есептен шығарудан түскен кіріс мынадай:**  **1) осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген жағдайда кредитор міндеттемегі есептен шығарған;**  **2) осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген жағдайда салық органына тарату салық есептілігі ұсынылған;**  **3) осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда талап қоюдың ескіру мерзімі өткен;**  **4) осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасында көрсетілген жағдайда сот шешімі заңды күшіне енген жағдайларда жүзеге асырылады есепті салықтық кезеңде танылады.**  **6. Түгендеу кезінде анықталған артық материалдық құндылықтар түріндегі кіріс түгендеу аяқталған және ондағы осындай артық заттардың болу фактісін көрсете отырып, түгендеу актісі жасалған салықтық кезеңде танылады. Артық заттардың құнын дара кәсіпкер Қазақстан Республикасында қолданылатын бағалар мен тарифтерді негізге ала отырып, дербес айқындайды.**  **7. Айыппұлдар, өсімпұл, тұрақсыздық айыбы және санкциялардың басқа да түрлері түріндегі кіріс сот оларды өндіріп алу туралы шешім шығарған немесе оларды борышкер таныған салықтық кезеңде танылады.**  **8. Дара кәсіпкердің тауарлары, жұмыстары немесе көрсетілетін қызметтері басқа тұлғаның тауарларына, жұмыстарына немесе көрсетілетін қызметтеріне айырбасталатын операцияларды дара кәсіпкер жүзеге асырған кезде тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді қабылдау-беру актісі жасалуға тиіс. Қабылдау-беру актісінде берілген және алынған тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің құны көрсетілуге тиіс. Мұндай операциядан түскен кіріс қабылдау-беру актісінде көрсетілуге жататын алынған тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің құны мен берілген тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің өзіндік құны арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.**  9. Салықтық кезең үшін **алынуға жататын (алынған)** кіріс есепті салықтық кезең үшін ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша кіріс деп танылады.  **10. Мыналар талап ету құқығын басқаға беруден түскен кіріс болып табылады:**  **1) талап ету құқығын сатып алатын дара кәсіпкер үшін – негізгі борышты талап ету бойынша борышкерден алуға жататын сома, оның ішінде талап ету құқығын басқаға беру күніне негізгі борыштан асатын сома мен талап ету құқығын сатып алу құны арасындағы оң айырма. Талап ету құқығын беруден түскен мұндай кіріс сатып алынған талапты борышкер өтеген салықтық кезеңнің кірісі болып табылады;**  **2) талап ету құқығын берген дара кәсіпкер үшін – басқаға беру жүргізілген талап ету құқығының құны мен салық төлеушінің бастапқы құжаттарына сәйкес талап ету құқығын басқаға беру күніне борышкерден алынуға жататын талап ету құнының арасындағы оң айырма. Талап ету құқығын басқаға беруден түскен мұндай кіріс басқаға беру жүргізілген салықтық кезеңнің кірісі болып табылады.**  **11. Егер мұндай мүлікті дара кәсіпкер осындай мүлік алынған салықтық кезеңде кәсіпкерлік мақсаттар үшін пайдаланса, дара кәсіпкердің меншігіне өтеусіз алынған мүліктің құны кәсіпкерлік мақсаттарда пайдалануға арналған өтеусіз алынған мүлік (қайырымдылық көмектен басқа) түріндегі кіріс болып табылады.**  **Мемлекеттік тіркеуге жататын жылжымайтын мүлік пен көлік құралдарын қоспағанда, кәсіпкерлік мақсаттарда пайдалануға арналған өтеусіз алынған мүлік (қайырымдылық көмектен басқа) түріндегі кіріс осындай мүлік алынған салықтық кезеңде танылады.**  **Кәсіпкерлік мақсаттарда пайдалануға арналған өтеусіз алынған жылжымайтын мүлік (қайырымдылық көмектен басқа) түріндегі кіріс осындай мүлікке меншік құқығы тіркеу жүргізілген салықтық кезеңде танылады.**  **Кәсіпкерлік мақсаттарда пайдалануға арналған, мемлекеттік тіркеуге жататын (қайырымдылық көмектен басқа) өтеусіз алынған көлік құралы түріндегі кіріс осындай көлік құралын мемлекеттік тіркеу жүргізілген салықтық кезеңде танылады.**  **Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен дара кәсіпкер арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған осы мүлікке меншік құқығы туындаған күнге осы мүліктің нарықтық құны дара кәсіпкердің меншігіне өтеусіз алынған мүліктің құны болып табылады.**  **12. Жалға берілген мүлікті күтіп-ұстау мен жөндеуге жұмсалған жалға беруші дара кәсіпкердің шығыстарын жалға алушының өтеуі түріндегі кіріс осындай өтем алынған салықтық кезеңде танылады.**  **Жалға беру шарты бойынша төлемақы есебіне есепке жатқызылатын жалға алынған мүлікті күтіп-ұстау мен жөндеуге жалға алушының шығыстары түріндегі жалға беруші дара кәсіпкердің кірісі осындай есепке жатқызу жүргізілген салықтық кезеңде танылады.** | **депутат**  **А. Жұбанов**  Үкімет ұсынған нормаларды бастапқы редакциясында қайтару ұсынылады. |  |
|  | жобаның 713-бабы | **713-бап. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық бойынша салықтарды есептеу**  1. Төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеуді оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданған кезде салық төлеуші есепті салық кезеңі үшін салық салу объектісіне мынадай мөлшердегі мөлшерлемені қолдану жолымен дербес жүргізеді:  **1) 4 пайыз – егер осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде салық кезеңі үшін алынған (алынуға жататын) кірістер бойынша**  Жергілікті өкілді органдардың қызмет түріне және объектінің орналасқан жеріне байланысты **осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында** белгіленген мөлшерлеменің мөлшерін 50 пайыздан аспайтын төмендетуге немесе арттыруға құқығы бар.  Бұл ретте жекелеген салық төлеушілер үшін мөлшерлемені жеке төмендетуге тыйым салынады.  Ставка мөлшерін төмендету туралы мұндай шешімді жергілікті өкілді орган ол енгізілген жылдың алдындағы жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмей қабылдайды, ол қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.  **2) 4 пайыз – өңдеу өнеркәсібіне жататын қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде өз өндірісінің тауарларын өндіруден және өткізуден алынған кірістер бойынша.**  **3) корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеу үшін шегерімдерге арналған шығыстар сомаларын жатқызу бойынша осы Кодекстің 250-бабы 4-тармағының нормаларын қолданатын салық төлеушілерге тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден алынған кірістер бойынша 12%.**  **2. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші осы баптың 1-тармағының ережелеріне сәйкес қолданылатын ставкалар бойынша салық салынатын кірістер бойынша бөлек салық есебін жүргізуге тиіс.** | жобаның **713-бабы** мынадай редакцияда жазылсын:  **«713-бап. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық бойынша салықтарды есептеу**  1. Төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеуді оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданған кезде салық төлеуші есепті салық кезеңі үшін салық салу объектісіне **4 пайыз** мөлшердегі мөлшерлемені қолдану жолымен дербес жүргізеді:  Жергілікті өкілді органдардың қызмет түріне және объектінің орналасқан жеріне байланысты **осы тармақтың бірінші абзацында** белгіленген мөлшерлеменің мөлшерін 50 пайыздан аспайтын **төмендетуге** құқығы бар.  Бұл ретте жекелеген салық төлеушілер үшін мөлшерлемені жеке төмендетуге тыйым салынады.  Ставка мөлшерін төмендету туралы мұндай шешімді жергілікті өкілді орган ол енгізілген жылдың алдындағы жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмей қабылдайды, ол қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.»; | **Қазақстан Республикасының Үкіметі**  Ұсынылып отырған түзетулер Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 7 ақпандағы кеңейтілген отырысының қорытындысы бойынша берген тапсырмаларын, сондай-ақ салық-бюджет реформасы бойынша, оның ішінде Мемлекет басшысы 2025 жылғы 28 қаңтарда Үкіметтің кеңейтілген отырысында мақұлдаған АСР жөніндегі нормаларды қайта қарау бөлігінде тәсілдерді іске асыру үшін әзірленді.. | ҚРҮ-ден |
|  | жобаның 713-бабы | ***ҚРҮ-нің 2025 жылғы 20 ақпандағы ұсынысы***  жобаның **713-бабы** мынадай редакцияда жазылсын:  **«713-бап. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық бойынша салықтарды есептеу**  1. Төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеуді оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданған кезде салық төлеуші есепті салық кезеңі үшін салық салу объектісіне **4 пайыз** мөлшердегі мөлшерлемені қолдану жолымен дербес жүргізеді:  Жергілікті өкілді органдардың қызмет түріне және объектінің орналасқан жеріне байланысты **осы тармақтың бірінші абзацында** белгіленген мөлшерлеменің мөлшерін 50 пайыздан аспайтын **төмендетуге** құқығы бар.  Бұл ретте жекелеген салық төлеушілер үшін мөлшерлемені жеке төмендетуге тыйым салынады.  Ставка мөлшерін төмендету туралы мұндай шешімді жергілікті өкілді орган ол енгізілген жылдың алдындағы жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмей қабылдайды, ол қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.»; | жобаның 713-бабы мынадай редакцияда жазылсын:  «713-бап. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі бойынша салықтарды есептеу  1. Төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеуді оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолданған кезде салық төлеуші есепті салықтық кезең үшін салық салу объектісіне мынадай мөлшердегі мөлшерлемені қолдану арқылы дербес жүргізеді:  1) 4 пайыз – егер осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс жерлерде салықтық кезең үшін алынған (алынуға жататын) кірістер бойынша**.**  Жергілікті өкілді органдардың қызмет түріне және объектінің орналасқан жеріне байланысты осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлеменің мөлшерін 50 пайыздан аспайтындай етіп төмендетуге құқығы бар.  Бұл ретте жекелеген салық төлеушілер үшін мөлшерлемені жеке төмендетуге тыйым салынады.  Мөлшерлеменің мөлшерін төмендету туралы мұндай шешімді жергілікті өкілді орган ол енгізілген жылдың алдындағы жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмей қабылдайды, ол өзі қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады;  2) 4 пайыз – өңдеу өнеркәсібіне жататын қызмет түрлерін жүзеге асырған кезде өз өндірісінің тауарларын өндіруден және өткізуден алынған кірістер бойынша;  3) 8 пайыз – корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеу үшін шығыстардың сомаларын шегерімдерге жатқызу бойынша осы Кодекстің 250-бабы 4-тармағының нормаларын қолданатын салық төлеушілерге тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден алынған кірістер бойынша.  Жергілікті өкілді органдардың қызмет түріне және объектінің орналасқан жеріне байланысты осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында белгіленген мөлшерлеменің мөлшерін 50 пайыздан аспайтындай етіп төмендетуге құқығы бар.  Бұл ретте жекелеген салық төлеушілер үшін мөлшерлемені жеке төмендетуге тыйым салынады.  Мөлшерлеменің мөлшерін төмендету туралы мұндай шешімді жергілікті өкілді орган ол енгізілген жылдың алдындағы жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмей қабылдайды, ол өзі қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.  2. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші осы баптың 1-тармағының ережелеріне сәйкес қолданылатын мөлшерлемелер бойынша салық салынатын кірістер бойынша бөлек салықтық есепке алуды жүргізуге тиіс.»; | **депутат**  **А. Жұбанов**  Үкімет ұсынған нормаларды бастапқы редакциясында қайтару ұсынылады. |  |
|  | жобаның 803-бабының 1 және 2-тармақтары | **803-бап. Бірыңғай төлем мөлшерлемесі және ондағы төлем көзінен салық салынатын табыстардан алынатын жеке табыс салығының үлесі**  1. Салық салу объектісіне қолданылатын бірыңғай төлем мөлшерлемесі:  **2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 23,8 пайыз;**  2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 24,8 пайыз;  2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 25,8 пайыз;  2028 жылғы 1 қаңтардан бастап – 26,3 пайыз.  Бұл ретте Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне және «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әлеуметтік төлемдерді (міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын қоспағанда) төлеуден босатылған жұмыскерлер үшін, сондай-ақ олар үшін тармақшаларға сәйкес жұмыскерлер үшін 1), 7), 8), 9), «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабы 1-тармағының 11), 12) және 13) тармақтарында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды мемлекет төлейді, бірыңғай төлем мөлшерлемесіәлеуметтік төлемдердің тиісті үлесіне (міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын қоспағанда)төмендетіледі.  2. Бірыңғай төлем мөлшерлемесінен бірыңғай төлеушінің жеке табыс салығының үлесі:  **2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 7,6 пайыз;**  2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 7,3 пайыз;  2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 7,0 пайыз;  2028 жылғы 1 қаңтардан бастап –6,9 пайыз. | жобаның 803-бабында:  1-тармақтың бірінші бөлігінің **екінші абзацы алып тасталсын**;  2-тармақтың **екінші абзацы алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Б. Бейсенғалиев**  **Е. Әбіл**  Салық кодексінің жобасын қолданысқа енгізу мерзімінің өзгеруіне байланысты. |  |
|  | жобаның 806-бабының тақырыбы | 806-бап. Бірыңғай төлем шеңберінде «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының құзыреті  … | жобаның 806-бабының тақырыбында «Азаматтарға арналған үкімет» деген сөздер алып тасталсын; | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы (жобаның 3-бабының сәйкес келтіру). |  |
|  | жобаның 806-бабының 2-тармағы | **806-бап. Бірыңғай төлем шеңберінде «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының құзыреті**  …  2. Мемлекеттік корпорациясы жүргізетін және (немесе) өткізетін **жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағаларын** монополияға қарсы органмен және уәкілетті органмен келісім бойынша орталық мемлекеттік органдар қатарынан Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын уәкілетті орган белгілейді. | жобаның 806-бабының 2-тармағындағы **«жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағаларын»** деген сөздер **«тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 17-бабы  3-тармағының екінші бөлігіне сәйкес келтіру; |  |

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

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