**Кодекс жобасының жалпы кестесінен 10.02.2025 ж. жұмыс тобының отырысына үзінді**

**Қазақстан Республикасы Салық кодексінің жобасы бойынша**

**САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с№** | **Құрылым-дық бөлігі** | **Жобаның редакциясы** | **Ұсынылып отырған өзгерістер мен толықтырулардың редакциясы** | **Өзгерістің немесе толықтырудың авторы және оның негіздемесі** | **Бас комитеттің шешімі. Негіздеме (қабыл-данбаған жағдайда)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Жобаның  7-бабының  1-тармағы | **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;  2) авторлық құқықтарды, сызбаларды немесе модельдерді пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы;  3) патенттерді, тауар белгілерін пайдалану немесе басқа ұқсас құқығы;  4) бағдарламалық қамтамасыз етуді дамытуға қатысы жоқ қателерді, ақауларды түзетуге, осындай бағдарламалық қамтамасыз етуді пысықтауды жүзеге асыруға арналған нұсқаларды қоспағанда, осындай бағдарламалық қамтамасыз етудің нұсқасын жаңарту жөніндегі қызметтерді қоса алғанда, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану немесе пайдалану құқығы;  5) «ноу-хауды» пайдаланғаны;  6) кинофильмдерді, бейнефильмдерді, дыбыс жазуды немесе өзге жазу құралдарын пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы;  7) осындай жабдықта орын беруді қоса алғанда (хостинг), сауда, ғылыми-зерттеу және (немесе) өнеркәсіптік жабдықты, оның ішінде теңіз, әуе кемелерін, серверлік жабдықты пайдалану немесе пайдалану құқығы үшін төленетін төлем.  2. Зияткерлік меншік объектісіне мүліктік (айрықша) құқықтарды толық іске асырғаны үшін төлем роялти болып танылмайды. | жобаның 7-бабының **1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:**  «1. Егер осы баптың 2-тармағында өзгеше белгіленбесе, роялти – мыналар:  1) пайдалы қазбаларды өндіру және техногендік түзілімдерді қайта өңдеу процесінде жер қойнауын пайдалану құқығы;  2) **бағдарламалық қамтамасыз етуді, кинематографиялық фильмдерді, бейнефильмдерді, дыбыс жазбаларын,** сызбаларды немесе модельдерді қоса алғанда, әдебиеттің, өнердің немесе ғылымның кез келген туындыларына қатысты **құқық алушының қайта жаңғыртылған даналарын қайта жаңғыртуға, таратуға, жария көрсетуге, көпшілік алдында орындауға, жария хабарлауға, эфирге хабарлауға, аударуға, авторлық құқық объектісін қайта өңдеуге арналған құқықтарды беруді көздейтін** авторлық құқықтарды пайдалану немесе пайдалану құқығын **беру**;  3) патенттерді, тауар белгілерін, **құпия формуланы** немесе құқықтардың басқа да осыған ұқсас **түрлерін** **немесе өнеркәсіптік, коммерциялық немесе ғылыми тәжірибеге қатысты ақпаратты** (ноу-хауды) пайдалану немесе пайдалану құқығын беру;  4) өнеркәсіптік жабдықты, оның ішінде **бербоут-чартер немесе димайз-чартер шарттары бойынша** жалға алынатын теңіз кемелерін және **димайз-чартер шарттары бойынша жалға алынатын** әуе кемелерін, сондай-ақ сауда немесе ғылыми-зерттеу жабдығын пайдалану немесе пайдалану құқығы; «ноу-хауды» пайдалану; кинофильмдерді, бейнефильмдерді, дыбыс жазбаларын немесе басқа жазу құралдарын пайдалану немесе пайдалану құқығы үшін төленетін төлем.  **Осы тармақшаның мақсаттары үшін мыналар:**  **1) зияткерлік меншік объектісіне мүліктік (айрықша) құқықтарды толық немесе ішінара іске асыру;**  **2) түпкілікті пайдаланушының зияткерлік меншік объектісінің функционалдық мақсаты бойынша (түпкілікті тұтыну үшін) осындай объектіні пайдалану немесе пайдалану құқығын беру және пайдаланушының осындай пайдалануы үшін ғана қажетті көшірмелер санымен шектелуі;**  **3) зияткерлік меншік объектісін түпкілікті тұтыну үшін зияткерлік меншік объектісі болып табылмайтын басқа тауар құрамында пайдалану немесе пайдалану құқығын беру;**  **4) зияткерлік меншік объектісін орнату, енгізу, сақтау, баптау, жаңарту, пысықтау, жаңғырту, түрлендіру, толықтыру, осындай объектіні пайдалануды оқыту жөніндегі техникалық қолдауды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді қоса алғанда, зияткерлік меншік объектісін пайдалануға байланысты жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету;**  **5) димайз-чартер шарттары бойынша жалға алынған теңіз және әуе кемелерін қоспағанда, көлік құралдарын, көлік жабдықтарын пайдалану немесе жалға алу үшін төлемдер роялти ретінде қаралмайды.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Қазіргі редакцияда көрсетілген "роялти" анықтамасы екіұшты және ең жақсы әлемдік тәжірибеге сәйкес келмейді. Бұл салық органдарының бұл тұжырымдаманы өте кең және өз қалауы бойынша түсіндіруіне әкеледі, бұл негізсіз салық есептеулеріне әкеледі.  Мысалы, ҚР салық органдары "роялти" ұғымына бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық қолдау қызметтері үшін төлемдерді, сондай-ақ білім беру сайттарына, контент-сервистерге және дерекқорларға қол жеткізу үшін төлемдерді, қашықтықтан оқыту үшін төлемдерді қамтиды. Бұл мұндай қызметтерді алған кезде авторлық құқық сатып алушыға немесе пайдаланушыға ауыспайтындығына қарамастан орын алады.  Бағдарламалық жасақтаманы техникалық қолдау шарттарын салық органдары көбінесе кіріктірілген бағдарламалық жасақтамасы бар жабдықты жеткізу шарттарымен қате түрде "араластырады". Сонымен қатар, техникалық қолдау Стандартты қызмет болып табылады және бағдарламалық жасақтамаға авторлық құқықты беруді қамтымайды. Сондықтан мұндай қызмет үшін төлемдер роялти ретінде қарастырылмауы керек.  Сондай-ақ салық органдары электрондық ақшаны пайдалана отырып, мобильді теңгеріммен жүзеге асырылатын цифрлық тауарлар мен қызметтер үшін төлемдерді роялти ретінде қарастырады.  Бұл сатып алушы мен жеткізуші арасындағы аралық болып табылатын төлем ұйымдары абоненттерге мобильді теңгерім (электрондық ақша) арқылы цифрлық қызметтер мен тауарларға (қосымшалар, ойындар, музыка, кітаптар, тілдік қызметтер және т.б.) ақы төлеуге мүмкіндік беретін жағдайларда орын алады. Мұндай жағдайларда салық органдары резидент доходстерге табыс төлеу арқылы төлем ұйымы жеке тұлғалар сатып алатын цифрлық тауарлар мен қызметтерді пайдалану құқығын алады және роялти сияқты төлемдерді қарастырады деп санайды.  Сонымен қатар, соңғы уақытта біз салық органдары резидент нестің білікті персоналын тарта отырып ұсынылған консультациялық, инжинирингтік қызметтер, әкімшілік сипаттағы қызметтер үшін төлемдерді роялти ретінде қарастыратын жағдайлармен бетпе-бет келеміз, мұндай қызметтер шеңберінде алдыңғы тәжірибеден қандай да бір ақпарат берілмегеніне, ал қызметтер нәтижелері мыналар барысында қалыптастырылатынына қарамастан қызмет көрсету. Мұндай жағдайларда салық органдары мұндай қызметтер шеңберінде резидент емес коммерциялық және өндірістік тәжірибеге (ноу-хау) қатысты ақпаратты береді және осыған байланысты төлемдерді роялти ретінде жіктейді деп санайды.  Жоғарыда келтірілген мысалдар бизнеске негізсіз қосымша салық жүктемесіне алып келеді, бұл Қазақстандағы цифрландыру мен инвестициялық ахуалдың дамуына кері әсерін тигізуі мүмкін.  Прогрессивті бағдарламалық өнімдерді барынша пайдалану үшін қолайлы салық жағдайларын қалыптастыру мақсатында, сондай-ақ "роялти" ұғымын екіұшты түсіндіруді жою, бағдарламалық өнімдерге, өнеркәсіптік жабдыққа, көлік құралдарына салық салу кезінде әділеттілік қағидатын қалпына келтіру мақсатында "роялти" дефинициясын ЭЫДҰ ұсынымдарына сәйкес келтіру ұсынылады.  Сонымен қатар, қолданыстағы және ұсынылған редакциялар "роялти" анықтамалары қосарланған салық салуды болдырмау туралы қолданыстағы екіжақты конвенциялардағы (келісімдердегі) "роялти" анықтамаларына сәйкес келмейді, мысалы, мұндай конвенциялар бағдарламалық қамтамасыз етуге авторлық құқық бермей, түпкі пайдаланушының бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы үшін төлемдерді роялти ретінде жіктеуді көздемейді. Халықаралық шарттардың ұлттық заңнамадан басымдығына қарамастан, салық органдары бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланғаны үшін төлемдерді жіктеу кезінде қосарланған салық салуды болдырмау туралы конвенциялардың (Келісімдердің) ережелері еленбейтін тәжірибені қалыптастырды.  Халықаралық салық салу нормаларының мысалында "роялти" ұғымын ажырату ұсынылады, бұл қате түсінікті азайтады және "роялти"терминін дұрыс түсіндіруге айқындық әкеледі. |  |
|  | Жобаның  14-бабы  1-тарма-ғының  9) тармақ-шасы | **14-бап. Өзара байланысты тараптар ұғымы**  1. Осы Кодекстің мақсатында өзара байланысты тараптар деп мынадай шарттардың біріне не бірнешеуіне сәйкес келетін өзара қатынастары бар жеке және (немесе) заңды тұлғалар танылады:  **...**  **9) жеке тұлға ірі қатысушының не заңды тұлғаның лауазымды адамының жұбайы (зайыбы), жақын туысы не жекжаты (ағасы, әпкесі, ата-анасы, жұбайының (зайыбының) ұлы немесе қызы) болып табылады.** | Жобаның 14-бабы 1-тармағының **9) тармақшасы алып тасталсын;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Кәсіпкерлік қызметті шектеу:  Қазақстанда 4-тен 6 балаға дейінгі үлкен отбасылар бар екенін ескере отырып, өзара байланысты тараптардан дивидендтерді негізсіз айқындаудың болуы, әсіресе отбасылық бизнес үшін кәсіпкерлік қызметті шектеуге алып келеді. Мұнда бизнесті тек әкесі мен анасы ғана емес, оның ұлы немесе қызы да жасай алады. Егер бизнес иесінің немесе акционердің балалары өзара байланысты Тараптар деп танылса, бұл олардың кәсіпкерлік қызметіне шектеулер қоюы мүмкін, әсіресе егер олар бір салада немесе сол серіктестермен бизнес жүргізуді жоспарласа. Бұл бизнестің икемділігі мен отбасылық компаниялардың мүмкіндіктерін шектейді, олардың жұмысын қиындатады және оларды қосымша салық тексерулеріне ұшыратады.  Олар қатысушы болып табылатын компаниялар арасындағы кез келген мәмілелер қатаң бақылауға және салық салу мақсатында ықтимал түзетулерге жатады. |  |
|  | Жобаның  15-бабы | **15-бап. Әлеуметтік саладағы қызметті жүзеге асыратын ұйым ұғымы**  **...**  2. Әлеуметтік саладағы қызметке мынадай қызмет түрлері жатады:  1) медициналық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар денсаулық сақтау субъектісінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес медициналық көмек нысанында қызметтер көрсетуі;  **...**  3. Әлеуметтік саладағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға акцизделетін тауарларды өндіру және өткізу жөніндегі қызметтен кіріс алатын ұйымдар кірмейді. | ~~2. Мынадай қызмет түрлері әлеуметтік саладағы қызметке жатады:~~  ~~1) медициналық қызметті,~~ **~~халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы көрсетілетін қызметтерді~~** ~~жүзеге асыруға лицензиясы бар денсаулық сақтау субъектісінің~~ **~~медициналық қызметтер көрсетуі, оның ішінде лицензиялауға жатпайтын медициналық қызметті жүзеге асыруы кезінде;~~**  жобаның 15-бабында:  2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  «1) медициналық қызметті**, сондай-ақ халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы көрсетілетін қызметтерді** жүзеге асыруға лицензиясы бар денсаулық сақтау субъектісінің **медициналық қызметтер көрсетуі** (оның ішінде лицензиялауға жатпайтын медициналық қызметті жүзеге асыруы кезінде);  мынадай мазмұндағы **4-тармақпен толықтырылсын:**  **«4. Осы бапқа сәйкес әлеуметтік саладағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдар болып табылатын салық төлеушілер бюджетке төленуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасын айқындау кезінде осы Кодекске сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға азайтады.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Кошмамбетов**  ~~Медициналық көмек ұғымын екі жақты түсіндіруді болдырмау үшін жаңа Салық кодексінің жобасында медициналық көмекті медициналық қызметтерге түсіндіруді ауыстыруды ұсынамыз, бұл бұрын Салық кодексінде 2018 жылға дейін болған.~~  Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында көрсетілетін қызметтерді дамытуды ынталандыру мақсатында, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы көрсетілетін қызметтерге КТС төлеуден босату бойынша салықтық жеңілдікті тарату бөлігінде.  Әлеуметтік сала ұйымдары (медицина, Денсаулық сақтау, білім беру) үшін КТС төлеуден босату бойынша жеңілдікті режимді сақтау мақсатында. |  |
|  | жобаның 19-бабы  1-тарма-ғының жаңа 21) және 22) тармақ-шалары | **19-бап. Өзге ұғымдар мен аббревиатуралар**  1. Өзге ұғымдар мен аббревиатуралар:  1) исламдық бағалы қағаздар – исламдық жалдау сертификаттары мен исламдық қатысу сертификаттары;  ...  20) борыштық бағалы қағаздар – эмитенттің (борышкердің) осы бағалы қағаздарды, оның ішінде мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды, облигацияларды шығару шарттарында борыштың негізгі сомасын төлеу жөніндегі міндеттемесін куәландыратын бағалы қағаздар. | жобаның 19-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақшалармен толықтырылсын:  **«21) салық салу мақсаттары үшін қалдықтар – макулатура, қираған әйнек, пайдаланылған шыны ыдыс, пластик, пластмасса, алюминий банкалар, коммуналдық қалдықтардың тағамдық және қауіпті құрамдастары;**  **22) салық салу мақсаттары үшін қайталама шикізат – осы баптың 17) тармақшасында көрсетілген қалдықтарды қайта өңдеу өнімдері;»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Қалдықтарды қайта өңдеу секторына салық салу мәселелерін реттеу мақсатында. |  |
|  | Жобаның  62-бабы  2-тармағы 1) тармақ-шасының бірінші абзацы | **62-бап. Салықтық міндеттеме мен талап бойынша талап қоюдың ескіру мерзімдері**  **...**  2. Талап қоюдың ескіру мерзімі:  1) салық төлеушілердің мынадай санаттары:  Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексімен ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатқызылған;  қызметті жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа сәйкес жүзеге асыратын;  осы Кодекстің 32-тарауының шарттарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасының резиденттері үшін;  есепке жатқызу әдісі қолданылған тауарларға қатысты қосылған құн салығын төлеушілерге бес жылды құрайды;  2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген өзге салық төлеушілер;  есепке жатқызу әдісі қолданылған тауарларға қатысты қосымша құн салығына салық төлеушілер үшін үш жылды құрайды.  **...**  9. Салық пен бюджетке төленетін төлемдердің есептелген, есепке жазылған сомасын есептеу және (немесе) қайта қарау бөлігінде талап қоюдың ескіру мерзімі мынадай:  1) салықтық тексеру басталған күннен бастап салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарлама орындалған күнге дейінгі;  2) салық органы лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым берілген күннен бастап жоғары тұрған салық органы шешім шығарған және (немесе) сот шешімі заңды күшіне енген күнге дейінгі кезеңге тоқтатыла тұрады.  Осы тармақтың мақсатында салық органы лауазымды адамдарының әрекеттері (әрекетсіздігі) деп лауазымды органдардың салықтық әкімшілендіру шеңберінде жүргізетін әрекеттері түсініледі. | **жобаның 62-бабында:**  2-тармақтың 1) тармақшасының **екінші абзацы алып тасталсын;**  **9-тармақ алып тасталсын;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Бюджетті толықтырудың бұрмаланған тәртібінің тағы бір құралы 2020 жылы ірі кәсіпкерлік субъектілері үшін салықтық бақылаудың МҚҚ уақтылы жүзеге асырылмауынан туындаған талап қою мерзімінің ұлғаюы болып табылады.  Мәселен, 3 жылдық талап қою мерзімінің өтуі себебінен салық төлеушіге қосымша есептеулерді МҚҚ жүзеге асыру мүмкін болмаған жағдайда, бюджетті толықтыру салық органдарының 5 жылдық талап қою мерзімі қолданылатын адал салық төлеушілерге бастапқы құжаттаманың болуына қарамастан, осындай контрагентпен мәмілелер бойынша сомаларды шегерімдерден және есепке жатқызудан алып тастауға заңсыз талаптары жолымен жүргізіледі. жұмыстарды, қызметтерді орындау, тауарларды жеткізу фактісі расталады.  Бұл ретте талап қою мерзімі шегінде (5 жыл ішінде) есептелетін айыппұл санкциялары мен өсімпұлдардың сомасы салық міндеттемесінің өзінен 2,5 есе артық. Мәселен, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 278-бабының диспозициясында көзделген салық заңнамасының нормаларын бұзғаны үшін, оның негізінде, әдетте, әкімшілік іс қозғау жүргізіледі, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің есептелген сомасының сексен пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Бұдан басқа, ҰК-нің 117-бабына сәйкес салық және бюджетке төлемдер төлеу бойынша салық міндеттемесін орындауды кешіктірген әрбір күн үшін мерзімінде төленбеген салық және бюджетке төленетін төлемдер сомасына салық және бюджетке төленетін төлем мерзімінен кейінгі күннен бастап өсімпұл есептеледі. Осылайша, талап қоюдың ескіру мерзімінің 5 жылдығын ескере отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ставкасы бойынша есептелетін өсімпұл сомасы салықтар бойынша орындалмаған міндеттемелер сомасынан бір жарым есе артық. Бұл ретте, Ұлттық банктің қайта қаржыландыру мөлшерлемесі, әдетте, жыл сайын ұлғайтылуға тиіс.  Осылайша, жауапкершіліктің барлық жүктемесін адал және төлем қабілетті салық төлеушіге ауыстыру арқылы бюджетті толықтырудың жеңілдетілген және бұрмаланған тәртібі бойынша салық органдарының тексерілген саясатын тағы да байқауға болады.  Салық заңнамасында бекітілген "салық төлеушілердің адалдығы" қағидатын өрескел бұзу орын алады, оған сәйкес "салық төлеушінің (салық агентінің) салық міндеттемесін орындау бойынша әрекеттерді (әрекетсіздікті) жүзеге асыруының адалдығы болжанады". Аталған жағдайда "кінәлілік презумпциясын" қолдануды көздейтін ОГД-ның тікелей қарама-қарсы мінез-құлқы орын алады.  Осыған байланысты әділетсіз салықтық әкімшілендіруді болдырмау мақсатында ірі кәсіпкерлік субъектілері үшін де талап қоюдың жалпы ескіру мерзімін 3 жылға қолдану қажет.  9-тармақ бойынша  Жаңа кодекстің жобасында көрсетілген норма қолданыстағы Салық кодексінде жоқ және салықтарды есептеу үшін тек салық органдары үшін ескіру мерзімін ұзарту арқылы адал салық төлеушілердің жағдайын нашарлатады.  Салық органдарының салықтық бақылауды уақтылы жүзеге асырмауы салықтарды есептеу үшін талап қою мерзімін ұзарту үшін негіз болмауы тиіс.  Сонымен қатар, мерзім тоқтатылғаннан кейін ескіру мерзімінің қалған бөлігі басқа салық міндеттемелері бойынша салықтарды есептеу үшін салық органдарының ескіру мерзімін ұзартатынын ескеру маңызды.  Сонымен бірге, норманың үкіметтік нұсқасы салықтық тексерудің басталуынан бастап салықтық тексерудің нәтижелері туралы хабарлама орындалғанға дейін (яғни салық берешегі (шексіздік) өтелгенге дейін) талап қою мерзімін ұзартады, бұл іс жүзінде салықтық тексерулердің ұзақтығын бірнеше жылға жаппай арттырады (тексерулердің мерзімдерін тоқтата тұру мен ұзартуды ескере отырып).  Сондай-ақ, жобаның 62-бабына көрсетілген түзетулер енгізуді орынды деп санамаймыз, өйткені Салық кодексі жобасының 147-бабының 5-тармағында талап қою мерзімі аяқталғанға дейін салықтық тексеруді аяқтау және талап қою мерзімі аяқталмаған алдағы кезеңдер үшін жаңа салықтық тексеруді тағайындау тетігі көзделген. |  |
|  | Жобаның  84-бабы | **84-бап. Қазақстан Республикасының аумағында интернет-алаң арқылы қызметін жүзеге асыратын шетелдік компанияның интернет-ресурстарына қолжетімділікті шектеу**  1. Қазақстан Республикасының аумағында интернет-алаң арқылы қызметін жүзеге асыратын шетелдік компанияның интернет-ресурстарына қолжетімділікті шектеуді (бұдан әрі осы баптың мақсатында – интернет-ресурстарға қолжетімділікті шектеу) салық органының интернет-ресурстарға қолжетімділікті шектеу туралы шешімі негізінде бұқаралық ақпарат құралдары және байланыс саласындағы уәкілетті орган жүргізеді.  2. Интернет-ресурстарға қолжетімділікті шектеу туралы шешімді салық органы:  1) көрсетілген хабарламаның орындалу мерзімі өткен күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде салық органында тіркеу есебіне қою туралы хабарлама орындалмаған;  2) көрсетілген хабарламаны орындау мерзімі өткен күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде камералдық бақылау нәтижелері бойынша болжамды алшақтықтар туралы хабарлама орындалмаған жағдайларда шығарады.  Салық органы интернет-ресурстарға қолжетімділікті шектеу туралы шешімді шығарылған күннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдары және байланыс саласындағы уәкілетті органға ұсынады.  3. Бұқаралық ақпарат құралдары және байланыс саласындағы уәкілетті орган интернет-ресурстарға қол жеткізуді шектеу туралы шешім келіп түскен күннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының аумағында қызметінинтернет-алаң арқылы жүзеге асыратын шетелдік компанияның интернет-ресурстарына қолжетімділікті шектеуді жүргізеді.  4. Осы Кодекстің 96-бабының 1 және 2-тармақтарында көрсетілген шетелдік компаниялар желілерді және (немесе) байланыс құралдарын Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын шартты тіркеусіз және (немесе) төлемей пайдаланған жағдайларда байланыс операторлары және (немесе) онлайн-платформалардың меншік иелері және (немесе) заңды өкілдері, мемлекеттік техникалық қызмет және (немесе) Ақпарат және байланыс құралдары саласындағы уәкілетті орган салық органы басшысының немесе оның орынбасарының шешімі негізінде қолжетімділікті шектеу жөнінде дереу шаралар қабылдауға міндетті. | **жобаның 84-бабы мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:**  **«5. Салық органы қызметін Қазақстан Республикасының аумағындағы интернет-алаң арқылы жүзеге асыратын шетелдік компанияның интернет-ресурстарына қолжетімділікті шектеу себептері жойылған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде осындай шектеудің күшін жояды.**  **Бұқаралық ақпарат құралдары және байланыс саласындағы уәкілетті органға интернет-ресурстарға қол жеткізуді шектеуді алып тастау туралы шешімді салық органы осындай шешім шығарылған күннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде ұсынады.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Бұл норма мұндай шектеуді қолдану себептері жойылған жағдайда шектеудің күшін жоюды көздемейтіндіктен, салық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етудің басқа нормаларына ұқсас тиісті толықтыру енгізуді ұсынамыз. |  |
|  | Жобаның  95-бабының  3-тармағы | **95-бап. Салық төлеушіні тіркеу есебіне міндетті түрде қою**  **...**  3. Салықтық өтініш айналымның шекті шегінен асқан кезде, бірақ айналымның шекті шегінен асқан күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі. | жобаның 95-бабының **3-тармағы** мынадай редакцияда жазылсын:  «3. Салық өтініші айналымның шекті шегінен асқан кезде, бірақ айналымның шекті шегінен **асқан айдан кейінгі айдың 10** жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі.»; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Айналымның шекті шегінен асқан күннен бастап 5 жұмыс күнінен кейінгі мерзім шекті деңгейді бақылау үшін өте аз. Қазіргі уақытта ҚҚС үшін қою бойынша айналымды айқындау күрделі, өйткені салық салынатын және салық салынбайтын айналымдарды есептеу (тауар мен аванс төлемдері үшін төлемді бөлу), оларды резидент нестен жұмыстар, қызметтер сатып алумен қосу, егер қайта ұйымдастыру Болса, беру актісінен тауарлармен қосу қажет. ҚҚС бойынша есепке уақтылы қойылмағаны үшін ҚР ӘҚБтК сәйкес екі айыппұл болжанады: ҚҚС бойынша есепке уақтылы қойылмағаны үшін айыппұл және есепке қойылмаған кезең үшін айналым сомасынан 15% айыппұл.  Осыған байланысты қателерді болдырмау үшін ҚҚС бойынша есепке қою мерзімін бұрынғы күйінде қалдыру ұсынылады. |  |
|  | пункт 2 статьи 146 проекта | жобаның 146-бабының  2-тармағы | **146-бап. Салықтық тексеру**  1. Салықтық тексеру кешенді, тақырыптық, қарсы салықтық тексеру, хронометраждық тексеру нысанында жүзеге асырылады.  Салықтық тексеруге жататын кезең талап қою мерзімінен аспауға тиіс.  Салық органдары заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерінің салықтық тексерулерін заңды тұлғаның өзіне салықтық тексеру жүргізілуіне қарамастан жүзеге асыруға құқылы.  2. Салықтық тексеруді жүргізудің ерекше тәртібін және оларға қатысты ерекше тәртіпте салықтық тексеру жүргізілетін адамдардың тізбесін уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің арнаулы мемлекеттік органдарымен, әскери барлау органдарымен, құқық қорғау органдарымен бірлесіп айқындайды.  3. Тексерілетін кезеңді айқындау кезінде:  1) резидент заңды тұлғаны, бейрезидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесін қайта ұйымдастыру немесе тарату кезінде тағайындалатындарды қоспағанда, кешенді салықтық тексеру;  2) салық өтініші бойынша немесе салық төлеушінің (салық агентінің) өзінің шағымы бойынша тақырыптық салықтық тексеру тағайындау кезінде, оның ішінде:  қосылған құн салығы бойынша төлеушіні тіркеу есебінен шығаруға байланысты салықтық өтініш бойынша;  салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға салық төлеушінің (салық агентінің) шағымына байланысты салықтар бойынша аудитпен қамтылған салық кезеңі **енгізіледі**.  Осы тармақтың ережесі:  1) салық мониторингіне жататын салық төлеушілерге;  2) жер қойнауын пайдаланушыларға;  3) акцизделетін өнімнің, биоотынның жекелеген түрлерін өндіру және олардың айналымы жөніндегі қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушілерге қатысты салықтық тексерулерге қолданылмайды. | **жобаның 146-бабында:**  2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  **«2. Салықтық тексеруді жүргізудің жалпы тәртібі осы Кодексте, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде осы Кодексте реттелмеген бөлігінде айқындалады.**  **Салықтық тексеруді жүргізудің ерекше тәртібін және ерекше тәртіппен салықтық тексеру жүргізілетін адамдардың тізбесін уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің арнаулы мемлекеттік органдарымен, әскери барлау органдарымен, құқық қорғау органдарымен бірлесіп айқындайды.»;**  3-тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзацындағы «**енгізіледі**» деген сөз «**енгізілмейді**» деген сөзбен ауыстырылсын; |  |
|  | жобаның 147-бабы 1-тармағының 3) және 4) тармақшалары | 147-бап. Салықтық тексеруді тағайындау үшін негіз  1. Салықтық тексеруді тағайындау үшін:  1) осы Кодексте көзделген салық төлеушінің (салық агентінің) өтініші, талабы, шағымы;  2) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген негіздер бойынша;  3) салықтық тексеру жүргізу туралы салық органының шешімі.  Салықтық тексерулер жүргізу туралы шешім қабылдау тәртібі мен негіздерін уәкілетті орган айқындайды;  4) осы Кодексте белгіленген жағдайлар;  5) жер қойнауын пайдаланудың лицензиялық режиміне жер қойнауын пайдалану құқығын қайта ресімдеу жағдайларын қоспағанда, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданылу мерзімінің өтуі негіз болып табылады.  2. Салықтық тексеру нұсқама негізінде жүргізіледі.  3. Бұрын тексерілген кезең үшін салықтық тексеру жүргізіледі.  Бұрын тексерілген кезең үшін салықтық тексеру:  1) салық төлеушінің (салық агентінің) өтініші, талабы, шағымы бойынша;  2) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген негіздер бойынша;  3) уәкілетті органның шешімі негізінде жүзеге асырылады.  Бұрын тексерілген кезең үшін салықтық тексеру салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымы бойынша азаматтық істі талқылау мәні болып табылатын мәселелер бойынша, осындай істі қабылдау аяқталған сот актісі заңды күшіне енгенге дейін жүргізілмейді.  4. Деңгейлес мониторинг жүзеге асырылған салық кезеңдері үшін:  1) қарсы тексерулерді;  2) салық төлеушінің (салық агентінің) өтініші (талабы), шағымы бойынша салықтық тексерулерді;  3) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген негіздер бойынша салықтық тексерулерді;  4) деңгейлес мониторинг нәтижелері бойынша қорытындының және (немесе) трансферттік баға белгілеу мәселелері бойынша деңгейлес мониторинг нәтижелері бойынша қорытындының орындалмауына байланысты салықтық тексерулерді;  5) тауарларға ілеспе жүкқұжаттардың болуын және тауарлар атауларының, санының (көлемінің) тауарларға ілеспе жүкқұжаттарда көрсетілген мәліметтерге сәйкестігін салықтық тексерулерді:  Қазақстан Республикасының аумағы бойынша, оның ішінде ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер арасында халықаралық автомобиль тасымалдарымен жүзеге асырылатын тауарларды өткізу, өткізу және (немесе) тиеп-жөнелту кезінде;  тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына ЕАЭО-ға мүше емес мемлекеттердің және ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің аумағынан әкелу кезінде;  тауарларды Қазақстан Республикасының аумағынан ЕАЭО-ға мүше емес мемлекеттердің және ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің аумағына әкету кезінде;  6) сәйкестендіру құралдарының және есепке алу-бақылау маркаларының болуы мен түпнұсқалығы мәселелері бойынша салықтық тексерулерді;  7) лицензияның болуы мәселелері бойынша салықтық тексерулерді;  8) ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер арасында импортталатын және өткізілетін тауарларға тауар-көлік жүкқұжаттарының болуы және тауарлар атауларының тауар-көлік жүкқұжаттарында көрсетілген мәліметтерге сәйкестігі мәселелері бойынша салықтық тексерулерді;  9) бақылау-касса машиналарын қолдану тәртібін сақтау мәселелері бойынша салықтық тексерулерді;  10) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасын және акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін өндіру, сақтау және өткізу шарттарын сақтау мәселелері бойынша салықтық тексерулерді;  11) халықаралық шарттарға және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті таңбалауға жататын тауарлар бойынша сәйкестендіру құралының тауарда болуы және түпнұсқалығы мәселелері бойынша салықтық тексерулерді;  12) акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерінің өндірісін және айналымын, сондай-ақ авиациялық отын, биоотын, мазут айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша салықтық тексерулерді қоспағанда, салықтық тексеру жүргізілмейді.  5. Тексерілмеген салық кезеңі үшін ескіру мерзімі өткенге дейін өзгерту жолымен тексерілетін кезеңді салықтық тексеру аяқталған кезде алдыңғы салықтық тексеруді тағайындау үшін қызмет еткен негіз бойынша салықтық тексеру тағайындалуы мүмкін.  6. Салық органы тексерілетін салық төлеушімен (салық агентімен), сондай-ақ деңгейлес мониторингке қатысушымен операцияларды жүзеге асырған тұлғаларға аталған тұлғалардан осындай операциялар туралы қосымша ақпарат алу мақсатында сұрау салулар жіберуге құқылы.  Осы тармақта көрсетілген сұрау салуларды жіберу, сондай-ақ тұлғалардың осындай сұрау салулар бойынша мәліметтерді және (немесе) құжаттарды ұсыну тәртібін уәкілетті орган айқындайды. | жобаның 147-бабының 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  **«1. Салықтық тексеруді тағайындау негіздері:**  **1) осы Кодексте көзделген салық төлеушінің (салық агентінің) өтініші, талабы;**  **2) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген негіздер;**  **3) жер қойнауын пайдалану құқығын жер қойнауын пайдаланудың лицензиялық режиміне қайта ресімдеу жағдайларын қоспағанда, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданылу мерзімінің өтуі;**  **4) салық төлеуші (салық агенті) осы Кодекстің 129-бабында айқындалған тәртіппен камералдық бақылаудағы болжамды алшақтықтар туралы салық органдарының хабарламасын орындамаған жағдайда;**  **5) қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруды болғызбау мәселелерін реттейтін халықаралық шарттың ережелерін қолдануға байланысты бюджеттен табыс салығын қайтаруға бейрезиденттің салықтық өтініші бойынша, сондай-ақ осындай салықтық өтінішті қайта қарау туралы бейрезиденттің өтінішіне байланысты;**  **6) уәкілетті органның шешімі негізінде;**  **7) осы Кодекстің 151-бабының 2-тармағында, 152-бабының 3-тармағында және осы тармақшаның екінші бөлігінде белгіленген жағдайларда, салық органының шешімі негізінде.**  **Салық төлеушінің тіркеу деректерінде көрсетілген орналасқан жері бойынша және (немесе) салық салу объектісінің және (немесе) салық салуға байланысты объектінің орналасқан жері бойынша салық органының шешімі негізінде уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен осы Кодекстің 150-бабы 2-тармағының 6) – 8), 16) – 18), 23) – 26) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша тақырыптық тексерулер де тағайындалады.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Салық кодексінің жобасы заңға тәуелді нормативтік актіге сәйкес салықтық тексерулерді тағайындау негіздерін кеңейтеді, бұл салықтық тексерулерді жаппай тағайындауға әкеледі. Тексерулердің негіздері тек Салық кодексінде көрсетілуі керек деп санаймыз.  Осыған байланысты тексеру негіздерін қолданыстағы Салық кодексіне сәйкес келтіру ұсынылады. |  |
|  | жобаның жаңа 148-бабы | **Жоқ.** | жоба мынадай мазмұндағы 148-баппен толықтырылсын:  **«148-бап. Салықтық тексеру туралы хабарлама**  **1. Салық органдары, егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, салықтық тексеруді жүргізу басталғанға дейін кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салық төлеушіге (салық агентіне) салық тексеруін жүргізу туралы хабарлама жібереді немесе табыс етеді.**  **2. Хабарлама тіркеу деректерінде көрсетілген орналасқан жері бойынша салық төлеушіге (салық агентіне) жіберіледі немесе табыс етіледі.**  **Хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы жіберілген хабарлама пошта немесе өзге байланыс ұйымының жауабын алған күннен бастап табыс етілді деп есептеледі.**  **3. Тіркеу деректерінде көрсетілген орналасқан жері бойынша салық төлеуші (салық агенті) болмаған жағдайда, салықтық тексеруді жүргізу хабарламастан жүзеге асырылады.**  **4. Хабарламада салықтық тексеру нысаны, тексеруге жататын мәселелердің тізбесі, қажетті құжаттардың алдын ала тізбесі, салықтық тексеру жүргізу кезінде салық төлеушінің (салық агентінің) құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ салықтық тексеру жүргізу үшін қажетті басқа да деректер көрсетіледі.**  **5. Салық органы салық төлеушінің (салық агентінің) тексеру жүргізу үшін қажетті салық салуға байланысты құжаттарды жасыруы немесе жоюы мүмкін деген негізделген тәуекел болған не тексеру жүргізуге мүмкіндік бермейтін немесе оны толық жүргізуге мүмкіндік бермейтін басқа да мән-жайлар болған жағдайларда, салық төлеушіні (салық агентін) тексерудің басталғаны туралы хабардар етпей салықтық тексеруді бастауға құқылы көлемі.**  **Салық органы жоғары тұрған салық органының жазбаша рұқсаты негізінде салық төлеушіні (салық агентін) хабардар етпей салықтық тексеруді жүзеге асырады.»;**  *Баптардың келесі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін.* | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Салық төлеушіге салықтық тексеруге дайындалу мүмкіндігін беру үшін осы бап қажет (тексеруге қажетті құжаттарды көтеру, жауапты қызметкерлердің болуын қамтамасыз ету).  Тексеруге дайындық салық төлеушіні негізгі қызметтен алшақтатпай, салық органдары үшін тексеру мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді.  КК-нің 144-бабының 3-тармағына сәйкес бақылау және қадағалау органы бақылау және қадағалау субъектісін (заңды тұлғаның басшысын не оның уәкілетті тұлғасын, жеке тұлғаны) тексеру басталғанға дейін кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын оның басталу күнін көрсете отырып, талаптарға сәйкестігіне тексеру жүргізудің басталғаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. |  |
|  | жобаның 148-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы | 148-бап. Салық органының нұсқамасы  1. Салық органының нұсқамасында:  1) салық органында нұсқаманың тіркелген күні мен нөмірі;  2) салық төлеушінің (салық агентінің) сәйкестендіру деректері – салық тексеруі салық төлеушіге (салық агентіне) қатысты тікелей тағайындалған жағдайларда;  3) нұсқама шығарған салық органының атауы;  4) салықтық тексерудің нысаны**, түрі** және мерзімі;  5) хронометраждық тексеруді қоспағанда, тексерілетін кезең (дер);  6) аумақтың тексерілетін учаскесі, салықтық тексеру барысында анықталуға жататын мәселелер – нақты салық төлеушіге (салық агентіне) қатысты емес салықтық тексеру тағайындалған жағдайларда;  7) тексеруші тұлғалардың, сондай-ақ осы Кодекске сәйкес салықтық тексеру жүргізуге қатысу үшін тартылатын мамандардың тегі, аты және әкесінің аты (олар болған кезде) қамтылуға тиіс.  Салық органының нұсқамасы электрондық құжат нысанында жазылуы мүмкін.  … | жобаның 148-бабы 1-тармағының 4) тармақшасындағы «**, түрі**» деген сөз **алып тасталсын;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Заң техникасы  Кодекс жобасында тексеру түрлерінің болмауына байланысты (ТБЖ бойынша мерзімді салықтық тексерулер (жоспарлы тексерулер) және жоспардан тыс салықтық тексерулер). |  |
|  | жобаның 150-бабы 2-тармағының 18) тармақшасы | **150-бап. Тақырыптық салықтық тексеру**  …  2. Тақырыптық салықтық тексеру мынадай мәселелер бойынша жүргізіледі:  …  **18) салық органдарында тіркеу есебіне қою;**  …  23) салық органында тіркеу есебінің талаптарын сақтау;  … | жобаның 150-бабы 2-тармағының 18) тармақшасы **алып тасталсын;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Тақырыптық тексеру мәселелерінің бірін алып тастау ұсынылады.  Салықтық тіркеу талаптарын сақтау бойынша тақырыптық тексерудің жаңа мәселесі салық органдарында тіркеу есебіне қою мәселесін қамтиды.  Салықтық тіркеу талаптарының сақталуын тексеру мәселесі тіркеуге қою мәселелеріне, тіркеу мерзімдеріне және тіркеу үшін Кодекстің талаптарына және т. б. қатысты. |  |
|  | жобаның 164 -бабы 1-тармағының 2) тармақшасы | 164-бап. Салықтық тексеруді аяқтау  1. Салықтық тексеру аяқталғаннан кейін салық органының лауазымды адамы салықтық тексеру актісін жасайды.  Салықтық тексеру актісі мыналарды қамтуы тиіс:  1) жасалған орны мен күні;  2) тексеру **түрі мен** нысаны, тексерілетін кезең;  3) салықтық тексеру жүргізген салық органының лауазымды адамдарының лауазымдары, тегі, аты, әкесінің аты (олар болған кезде);  … | жобаның 164-бабы 1-тармағының 2) тармақшасындағы «**түрі мен**» деген сөздер **алып тасталсын**; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Заң техникасы  Кодекс жобасында тексеру түрлерінің болмауына байланысты (ТБЖ бойынша мерзімді салықтық тексерулер (жоспарлы тексерулер) және жоспардан тыс салықтық тексерулер). |  |
|  | жобаның 217-бабы 3-тармағы | **215-бап. Резидент жеке тұлға**  …   3. Бір мезгілде мынадай шарттарды орындаған кезде өмірлік мүдделер орталығы Қазақстан Республикасында болады деп табылады:  1) жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының азаматтығы немесе Қазақстан Республикасында тұруға рұқсаты **(тұруға ықтиярхаты)** болуы;  2) жеке тұлғаның жұбайы (зайыбы) және (немесе) жақын туыстары Қазақстан Республикасында тұруы;  3) Қазақстан Республикасында жеке тұлғаға және (немесе) жұбайына (зайыбына) және (немесе) оның жақын туыстарына меншік құқығымен немесе өзге де негіздерде тиесілі, оның тұруы үшін және (немесе) жұбайының (зайыбының) және (немесе) оның жақын туыстарының тұруы үшін кез келген уақытта қолжетімді жылжымайтын мүліктің болуы. | жобаның 215-бабы 3-тармағының **3) тармақшасы** мынадай редакцияда жазылсын:  **«3) Қазақстан Республикасында жеке тұлғаның кез келген уақытта тұруы және (немесе) жұбайының (зайыбының) тұруы үшін қолжетімді, оған және (немесе) жұбайына (зайыбына) меншік құқығында немесе өзге де негіздерде тиесілі жылжымайтын мүлкінің болуы.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Жақын туыстарында ҚР-да жылжымайтын мүліктің болуы жөніндегі талапты алып тастау ұсынылады, өйткені бұл белгі жеке тұлғаның өмірлік мүдделерінің бар екенін тануға негіз болып табылмайды. |  |
|  | жобаның 250-бабының  4-тармағы | **250-бап. Жалпы ережелер**  1. Осы Кодекске сәйкес шегеруге жатпайтын шығыстарды қоспағанда, салық төлеушінің кіріс алуға бағытталған қызметті жүзеге асыруға байланысты шығыстары осы Кодекстің 26-30-тарауларында, осы бабында, 251 – 266-баптарында белгіленген ережелер ескеріле отырып, салық салынатын кірісті айқындау кезінде шегеруге жатады.  Осы тармақтың ережелері салық төлеушінің Қазақстан Республикасында, сол сияқты одан тыс жерлерде шеккен шығыстарына қолданылады.  2. Салық төлеушінің құрылысқа, тіркелген активтерді сатып алуға арналған шығындары және күрделі сипаттағы басқа да шығындар осы Кодекстің 266 – 278-баптарына сәйкес шегеруге жатқызылады.  3. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалатын болашақ кезеңдердің шығыстары олар жататын салықтық кезеңде шегерілуге тиіс.  4. Шегерімдерді салық төлеуші өзінің кіріс алуға бағытталған қызметіне байланысты осындай шығыстарды растайтын құжаттар болған кезде іс жүзінде жүргізілген шығыстар бойынша жүргізеді.  Шегерімдер үшін немесе шаруа немесе фермер қожалықтары үшін жеңілдетілген декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын тұлғалардан сатып алынған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша шегерімдер мынадай құжаттардың біреуі міндетті түрде болған кезде жүргізіледі:  1) салық төлеушінің Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірліктерінің шекараларында орналасқан жері бойынша ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісі болмаған кезде электрондық нысандағы шот-фактуралар немесе қағаз жеткізгіштегі шот-фактуралар;  2) деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасының чегі;  3) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алушының сәйкестендіру нөмірін қамтитын арнайы мобильді қосымшаның чегі.  **…** | жобаның 250-бабының 4-тармағы алып тасталсын; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Бұл талап бизнес субъектілерінің құқықтарына нұқсан келтіру, шын мәнінде екі есе нұқсан келтіру болып табылады:  1) жалпы белгіленген режимде (ЖБР) жұмыс істейтін құқықтарға нұқсан келтіру, өйткені АСР-да жұмыс істейтін бизнестен тауарлар сатып алу кезінде шегерімдер толық көлемде алынбайды.  2) заңды тұлғалардың құқықтарына нұқсан келтіру, өйткені олардың құжаттары бойынша шегерімдер небәрі - 40 %, ал ДК 80% алынады. Бұл цифрлар қалай есептелді және бұл қалай және немен байланысты?  Шегерімдерге осындай шектеулерді енгізудің мынадай жағымсыз салдары болады:  Тең емес бәсекелестік шарттары:  ЖБР-да жұмыс істейтін компаниялар арнаулы салық режимін қолданушылармен салыстырғанда қолайлы төмен жағдайларға қойылған. Бұл әділ бәсекелестік қағидаттарын бұзады.  Бизнесті жүргізу нысандары үшін жағдай тең емес:  Дара кәсіпкерлер (ДК) мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің (ЖШС) жағдайы тең емес, өйткені олардың контрагенттері үшін салық жүктемесі мен есептілігінде айтарлықтай айырмашылықтар бар. Бұл бизнестің әртүрлі формалары арасындағы қос стандарттар мен әділетсіз бәсекелестікке әкеледі.  Салық жүктемесін ұлғайту:  ЖБР компаниялары шегерімдерді шектеуге байланысты қосымша салық шығыстарын көтеруге мәжбүр болады, бұл олардың қаржылық жағдайы мен инвестициялық мүмкіндіктеріне жағымсыз әсер етуі мүмкін, өйткені корпоративтік табыс салығы әділетсіз арттырып отыр. Енді келісімшарт жасамас бұрын контрагенттің режимін тексеру қажет болады деп елестетіп көріңіз, егер ол режимді кейінірек өзгертсе? Бұл бухгалтерияны қиындатады: сатып алу шығыстарын ішінара ескеруге туралы келеді, ал мұндай сатып алу жылына мыңдаған рет болады. Жылдық есепті жинау өте қиын болады.  Салықтық әкімшілендірудегі қиындықтар:  Шегерімдерге әртүрлі шектеулерді енгізу салықтық әкімшілендіру процесін қиындатады, бұл салық төлеушілер үшін де, салық органдары үшін де қосымша шығындарға әкеледі. Қателіктер қаупі артады және салық органдарының өздері мұндай абсурдтық шешімдерді бақылауда қиындықтарға тап болуы мүмкін. |  |
|  | жобаның 279-бабының 2) тармақшасы | **279-бап. Шегерімге жатпайтын шығындар**  1. Мыналар:  1) кіріс алуға бағытталған қызметке байланысты емес шығындар;  2) іс жүзінде жұмыстарды орындамай, қызметтер көрсетпей, тауарларды тиеп-жөнелтпей жасалған операциялар бойынша шығыстар;  3) мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша бюджетке енгізілуге жататын (енгізілген) тұрақсыздық айыптарын (айыппұлдарды, өсімпұлды) қоспағанда, бюджетке енгізілуге жататын (енгізілген) тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсімпұл);  4) осы Кодексте өздері үшін шегерімге жатқызу нормалары белгіленген шығыстардың көрсетілген нормалар қолданыла отырып есептелген шегерімнің шекті сомасынан асып кету сомасы;  … | **Жобаның 279-бабында**:  **2) тармақша алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сагандыкова**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  "Құқықтық актілер туралы" Заңның 24-бабының 3-тармағына сәйкес нормативтiк құқықтық актiнiң мәтiнi әдеби тiл нормалары, заң терминологиясы және заң техникасы сақтала отырып жазылады, оның ережелерi барынша қысқа болуға, нақты мағынаны және әртүрлi түсiндiруге жатпайтын мағынаны қамтуға тиiс. Нормативтiк құқықтық актiнiң мәтiнiнде мағыналық және құқықтық жүктемесi жоқ декларативтік сипаттағы ережелер қамтылмауға тиiс.  Сонымен бірге, 1-1-тармақтың редакциясы жұмыстар, көрсетілетін қызметтер және т.б. нақты орындалмай жасалған операциялар бойынша шығыстарды салық органдарының мойындауы бойынша қатаң практикаға тағы да ықпал ететін екіұшты және кең мағынаға ие. Мәні бойынша қарасақ, салық органы операциялардың тиімділігін анықтау үшін соттың құзыретін өзіне жүктеп алып отыр. |  |
|  | жобаның 279-бабының 17) тармақшасы | **279-бап. Шегерімге жатпайтын шығындар**  1. Мыналар:  ...  **17)** салық төлеушінің оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын өзара байланысты тараптардан тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі шығыстары шегерімге жатпайды**.** | **жобаның 279-бабының 17) тармақшасы алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сагандыкова**  Салық төлеушінің шығыстарды шегеру құқығын шектеу:  Бұл норма салық төлеушінің арнайы салық режимін қолданатын өзара байланысты тараптардан тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде шеккен шығыстарды шегеру құқығын шектейді.  Бұл салық төлеушіге салық жүктемесінің артуына әкелуі мүмкін, бұл әділ салық салу принциптеріне қайшы келеді.  Салық төлеушілерді кемсіту:  Норма салық төлеушілер үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді кімнен сатып алатынына байланысты тең емес жағдайлар туғызады.  Бұл норма салық салу теңдігі, шығыстардың экономикалық негізділігі және қосарланған салық салуға жол бермеу сияқты салық заңнамасының қағидаттарына қайшы келуі мүмкін.  Осылайша, Салық кодексінің жобасынан осы норманы алып тастау қажет. |  |
|  | жобаның 337-бабының 1-тармағы | 337-бап. Шетелдік салықты есепке жатқызу  1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, резидент-салық төлеушінің Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі көздерден алған кірістерінен Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде төленген кіріс немесе пайда салығының немесе корпоративтік немесе жеке табыс салығына ұқсас өзге шетелдік салықтың (бұдан әрі осы баптың мақсаттарында – шетелдік табыс салығы) сомалары осындай шетелдік табыс салығының төленгенін растайтын құжат болған кезде Қазақстан Республикасында корпоративтік немесе жеке табыс салығын төлеу есебіне есепке жатқызылуға жатады.  Мұндай құжат шет мемлекеттің салық органы берген және (немесе) куәландырған, шет мемлекеттегі көздерден алынған кірістердің және төленген салықтардың сомасы туралы анықтама болып табылады.  Егер шет мемлекеттiң салық органы берген және (немесе) куәландырған, шет мемлекеттегi көздерден алынған кірістердің және төленген салықтардың сомасы туралы анықтама шет тілде жасалса, оның Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен нотариус куәландырған, қазақ немесе орыс тіліне аудармасының болуы міндетті.  Шет мемлекетте төленген шетелдік табыс салығының сомаларын корпоративтік немесе жеке табыс салығын төлеу есебіне есепке жатқызуға жатқызу кезінде салық төлеуші салық органының камералдық бақылау жүргізу мақсатында талап етуі бойынша осы тармақта көрсетілген анықтаманы ұсынуға құқылы.  … | жобаның 337-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы **бесінші бөлікпен толықтырылсын**:  **«Қаржы ұйымдары, брокерлер, банктер және басқа да қаржы мекемелері берген, алынған кірістер мен төленген салықтардың сомасын растайтын құжаттарды беруге жол беріледі. Шет мемлекеттің салық органынан анықтама алу мүмкін болмаған жағдайда, салық төлеуші қаржы ұйымдары, брокерлер, банктер және басқа да қаржы мекемелері берген құжаттарды беруге құқылы.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Шет мемлекеттің салық органы берген және (немесе) куәландырған алынған кірістер мен төленген салықтардың сомалары туралы анықтама алу жеке тұлғалар үшін күрделі процесс болып табылады.сонымен қатар, мұндай анықтамаларды алу салық төлеушілер үшін қымбатқа түсуі мүмкін, әсіресе егер олар шетелдік салық органдарына жүгінуі керек болса.  Сондай-ақ, кейбір мемлекеттерде салық органдары мұндай анықтамаларды бермейді, бұл салық төлеушілер үшін бұл талапты орындау мүмкін емес етеді. Бұл шетелдік салықты есепке алуға айтарлықтай кедергі келтіреді және қосарланған салық салуға әкелуі мүмкін. |  |
|  | жобаның 348-бабы 2-тармағының 4) 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.  4) қызметтің мынадай түрлерінен – **25 пайыз**:  экономиканың нақты секторын кредиттеу бойынша қызметтен алынған, салық салынатын кірісті қоспағанда, екінші деңгейдегі банктер жүзеге асыратын банк қызметі.  Қызметті экономиканың нақты секторын кредиттеу жөніндегі қызметке жатқызу өлшемшарттарын, сондай-ақ осындай қызметтен салық салынатын кірісті айқындау тәртібін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен, салық саясаты саласындағы уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша белгілейді.  казино, ойын автоматтары залы қызметтерін көрсетуден;  **Жоқ.**  5) осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделмеген өзге де қызметтен – 20 пайыз.  **…** | жобаның 348-бабының 2-тармағында:    **3) тармақшаның екінші абзацы алып тасталсын;**  4) тармақшаның бірінші абзацындағы **«25 пайыз»** деген сөздер **«40 пайыз»** деген сөздермен ауыстырылсын;  мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:  **«5) осы Кодекстің 321-бабы қолданылатындардан басқа, әлеуметтік саладағы қызметті жүзеге асыратын, дивидендтерді бөлетін және төлейтін ұйымдардың қызметінен – 5 пайыз;»;**  *Тармақшалардың кейінгі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін* | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Салық жеңілдіктерін жою мынадай жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін:  - мед. ұйымдарының қаржылық тұрақтылығының төмендеуі, оның ішінде банкроттық әсіресе саланы қаржыландырмау және берешектің өсуі жағдайында.  Саланың қосымша міндеттемелерінің туындауы шамамен 350 млрд. тг. ағымдағы өтімділік тапшылығы 571 млрд. теңге болған жағдайда. 8 айдың қорытындысы бойынша, яғни шамамен 0,9 трлн. тг. жыл қорытындысы бойынша болжанбайтын салдарды анықтай алады. Шығын материалдарын (соның ішінде бір реттік қолғаптар, шприцтер және т. б.) сатып алу үшін төлемдерді уақытында төлей алмау, яғни пациенттердің ауруханаішілік инфекцияларының қаупі бар), бірлесіп орындаушылардың қызметтері (оның ішінде зертханалық талдаулар, яғни диагностика және емдеу хаттамаларына сәйкес диагноз қою және т.б.) және т.б. Нәтижесінде мұндай мед. ұйымдарды «зомби медицинасына» жатқызуға болады, яғни олар ресми түрде бар, бірақ «іс жүзінде» медициналық қызмет көрсете алмайды. Өткен жылы мемлекеттік балдың 2/3 бөлігі осындай жағдайға тап болды. ҚР азаматтарының басым бөлігіне қызмет көрсететін отандық денсаулық сақтаудың «негізгі жотасын» құрайтын ұйымдар. Бұл жыл соңындағы берешек 113 млрд. теңге болғанда. Премьер-министр 2023 жылдың күзінің басында медициналық көмектің қол жетімділігі туралы айтып, жағдайды өзгертуді талап етті. Бұл соманы ретке келтіру (яғни 0,35 + 0,9 = 1,2 трлн. тг.) бұл проблеманы, соның ішінде қоғамдағы әлеуметтік-саяси тұрақтылық үшін апатты салдарға дейін бірнеше рет күшейте алады;  - саланың материалдық-техникалық базасына соққы.  Отандық денсаулық сақтауда медициналық жабдықтар мен инфрақұрылымның тозу деңгейі жоғары. Мәселен, ҚР-ның 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспарында (№1.1 тармақ.) «жабдықтың тозуы орта есеппен 66,3%-ды құрайды, оның ішінде медициналық жабдық – 49,1%, зертханалық жабдық – 83,5%.»;  - инвестициялық тартымдылықтың нашарлауы.  Соңғы бірнеше жылда жүргізілген реформалардың нәтижесінде инвестициялардың белсенді өсуі байқалды. Олардың көлемі тек 2023 жылы шамамен 0,4 трлн. тг ($0,9 млрд.), 1,5 есе ұлғайды. Бұл отандық медицинаны медтуризмнің аймақтық хабы ретінде дамытуға материалдық мүмкіндіктер туғызады.  Алайда, 2024 жылдың алғашқы айларындағы деректер мемлекеттік инвестициялардың өсу қарқынының күрт төмендеуін (-65,5%) және жеке инвестициялардың өсу қарқынының сақталуын (+53%) көрсетеді. Мемлекеттік бюджет проблемаларын ескере отырып, салаға мемлекеттік инвестициялар үлкен мәселе болуы мүмкін. Сондай-ақ, мемлекеттік инвестициялардың сапасына қатысты елеулі проблемалар атап өтіледі.  Инвестициялық белсенділіктің төмендеуі ҚР-ның 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспарын іске асырудың сәтсіздігіне қауіп төндіреді (даму бағыты 1/өмірдің жоғары сапасы 1.1. Денсаулық сақтау/ өлім-жітімді төмендету (1-басымдық), медициналық көмектің сапасын (3-басымдық) және қолжетімділігін қамтамасыз ету (4-басымдық) бөлігінде.  Салаға инвестициялардың құлдырауы, яғни тозған медициналық жабдықтар мен инфрақұрылымды ауыстыру мүмкіндігі медициналық қызметтердің қолжетімділігінің қысқаруына және олардың сапасының төмендеуіне алып келеді, кезектердің ұлғаюы, медициналық қателіктер саны және т.б. тағы бір үрдіс шетелге медициналық қызметтер үшін шығатындардың күрт өсуі болады, ол қазірдің өзінде шамамен 11 млрд. және 100 мыңнан астам адамды құрайды.  - елімізді медтуризмнің өңірлік хабы ретінде дамыту үшін қолда бар әлеует пен мүмкіндіктерді іске асыру мүмкіндігінің болмауы.  Қазақстанда дамыған елдердің Ресей Федерациясына қарсы санкцияларының ықпалына байланысты медтуризм қызметтеріне сұраныстың өсуі күтілуде, бұл қазіргі заманғы технологияларға, жабдықтарға, шығын материалдарына және т.б. қолжетімділікке шектеулерді айқындайды. ҚР Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, 2023 жылы туған кездегі өмір сүру ұзақтығы 75,1 жасты құрады, бұл ЕАЭО мен көрші елдер арасындағы ең жоғары көрсеткіш. Сонымен қатар, соңғы бірнеше жылда, әсіресе жеке сектор тарапынан салаға инвестициялардың өсу қарқыны жоғары болды. Бұл Қазақстанның Орталық Азия елдері (шамамен 80 млн. адам) және, кем дегенде, Ресей Федерациясының шекаралас өңірлері (шамамен 26 млн. адам) үшін жоғары технологиялық медициналық қызметтер бойынша өңірлік хаб ретінде қалыптасуына, жиынтық халқы 100 млн. астам адамға мүмкіндік туғызады.  Сарапшылардың «мұнай дәуірінің» жақын арада аяқталуы туралы сенімді түрде айтып отырғанын, ал медициналық қызметтер-бұл еңбекті қажет ететін қызметтер және ҚР еңбек нарығы үшін үлкен мультипликативті әсер ететінін ескере отырып, «шикізаттық емес экспортты» дамытудың осы бағытының стратегиялық маңыздылығы айқын.  Бұл жағдайда ҚҚС бойынша қосымша салық міндеттемелерін салу (шамамен 350 млрд. теңге.) және КТС (194,1\*10%=19,4 млрд. тг.) саладағы инвестициялық белсенділікті тоқтатады, өйткені бұл сомалар соңғы 3 жылда 79,4 млрд. теңгені құраған тартылған қарыздарды есепке алмағанда салаға салынған инвестициялардың жылдық көлемінен асып түседі. (олар бойынша пайыз төлеу керек және т.б.).  Сонымен қатар, Мемлекет басшысы 2024 жылғы 2 қыркүйектегі «Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм» атты Қазақстан халқына Жолдауында Бизнесті нақты ынталандыратын салықтық жеңілдіктерді сақтау қажеттігін атап өтті.  Осыған байланысты, таңдау мүмкіндігін ұсынамыз: дивидендтер бөлмейтін медициналық ұйымдар үшін есептелген КТС сомасын 100%-ға азайту бөлігінде Әлеуметтік сала (медицина) ұйымдары үшін салықтық жеңілдіктерді сақтау. Оларды бөлген жағдайда КТС мөлшерлемесі 5% мөлшерінде белгіленсін.  Банктер үшін корпоративтік табыс салығының (КТС) мөлшерлемесін 25%-дан 40%-ға дейін арттыру негіздемесі:  1. Халықаралық практика және салық салу әділдігі  Әлемнің көптеген елдерінде банк секторына жоғары салық ставкалары салынады, бұл сектордың жоғары кірістілігі мен стратегиялық маңыздылығына байланысты. Түркияда қаржы секторы үшін КТС мөлшерлемесі 30%, Иорданияда - 35% құрайды. Осындай тәжірибе Грузияда, Норвегияда, Тәжікстанда және Украинада бар. Қазақстандық банктер бай ресурстық базасы бар елдер арасында ең жоғары рентабельділіктің бірін көрсетіп отыр, бұл салық мөлшерлемесін ұлғайту қажеттілігін пропорционалды салық салуға қол жеткізу үшін әділ қадамға айналдырады.  2. Салықтық жеңілдіктер және олардың бюджетке әсері  2020-2022 жылдары қаржы және сақтандыру секторлары үшін салықтық жеңілдіктерден бюджеттің жоғалуы 5,1 трлн. теңгені құрады, оның ішінде 2022 жылы ғана 2,2 трлн. теңге. Салық жеңілдіктерін қысқарту жөніндегі қадамдарға қарамастан, Үкімет жүздеген миллиард теңгеге негізсіз преференциялар қалдырады, бұл шешім қабылдаудың ашықтығы туралы сұрақтар туғызады. КТС мөлшерлемесінің ұлғаюы берілген жеңілдіктерден туындайтын Бюджеттік шығындардың бір бөлігін өтейді.  3. Мемлекеттік қолдау және оның әсері  2007 жылғы дағдарыстан бастап банк секторына мемлекеттік қолдау көлемі 6,6 трлн теңгені құрады. Мұндай елеулі қолдау салық төлемдері арқылы пайданы неғұрлым әділ қайта бөлу түріндегі банктер тарапынан жауапты тәсілді талап етеді.  4. Банктердің үстеме кірістілігі  2022 жылы банктердің таза пайдасы 1,5 трлн. теңгені, 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында — 1 трлн. теңгеден астам, ал 2024 жылдың 8 айында - 1,6 трлн. теңгені құрады. Мұндай артық кірістің негізгі көзі операциялық тиімділік емес, Ұлттық банктің жоғары базалық мөлшерлемесі болып табылады. Бұл пайданы салықтар арқылы әділ қайта бөлу мемлекет пен қоғамның мүдделеріне сәйкес келеді.  5. Салық аударымдары мен дивидендтердің пропорционалдығы  2023 жылы 15 ірі банктің жиынтық пайдасы 2,07 трлн. теңгені құрады, оның ішінде салық төлемдері небәрі 581,8 млрд. теңгені құрады, ал жарияланған дивидендтер — 825 млрд. теңге. Бұл диспропорция акционерлер мен мемлекет арасында пайданы бөлуде әділеттілікті қамтамасыз ету үшін салық жүктемесін арттыру қажеттілігін көрсетеді.  6. Бастаманың әлеуметтік маңызы  КТС мөлшерлемесін 40%-ға дейін ұлғайту әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруға және экономиканың нақты секторын қолдауға бағытталуы мүмкін бюджет үшін қосымша кірістер жасайды. Бұл сонымен қатар банк секторының артық кірістерінен түсетін салықтық түсімдер барлық азаматтардың игілігі үшін пайдаланылатынын ескере отырып, қоғамның салық жүйесінің әділдігіне деген сенімін арттырады.  Осылайша, банк секторы үшін КТС мөлшерлемесінің 25%-дан 40%-ға дейін көтерілуі халықаралық тәжірибемен, қазақстандық банктер пайдасының жоғары деңгейімен, олардың мемлекеттік қолдауға Тарихи тәуелділігімен және ресурстарды мемлекет пен қоғамның мүддесі үшін әділ қайта бөлу қажеттілігімен негізделген. |  |
|  | 348-баптың 2-тармағының жаңа 6) тармақшасы  жоба | 348-бап. Салық мөлшерлемелері  …  2. Салықты есептеу үшін салық салынатын кіріске қызмет түрлері бойынша корпоративтік табыс салығының мынадай мөлшерлемелері қолданылады:  …  **6) жоқ.** | жобаның 348-бабының 2-тармағы мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:  «**6) қалдықтарды, қайталама шикізатты жинау және өткізу жөніндегі қызметтен – 3 пайыз**  **Осы тармақшаның ережелері қалдықтарды, қайталама шикізатты өткізуден және алынған субсидиялардан түскен кірісі жылдық жиынтық кірістің кемінде 90%-н құрайтын салық төлеушілерге қолданылады.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Қайталама шикізатты жинау саласы жыл сайын 202,2 млрд. теңгеден астам бағаланады. Бүгінгі күні 24,6 млрд. теңге сомаға жиналады және қайта өңделеді. Қазақстандағы ҚТҚ полигондарында жыл сайын 177,6 млрд. теңгеден астам сомаға қайталама шикізат көмілуге жатады.  Қайталама шикізатты жинау саласын дамыту және ҚТҚ проблемаларын шешуге арналған бюджеттен шығыстарды қысқарту, сондай-ақ халық пен бизнесті ҚТҚ-ны бөлек жинау және қоқыс полигондары арқылы қоршаған ортаны ластауға жол бермеу жөніндегі неғұрлым белсенді қызметке ынталандыру мақсатында мынадай салықтық іс-шаралар кешені қажет: жеке тұлғалар үшін ЖТС-ны жою  \* КТС/ЖТС салық ставкасын төмендету  \* ҚҚС бойынша салық жүктемесін төмендету  \* еңбекақы қорына жүктеменің біршама төмендеуі.  Қайталама шикізатты жинау құнындағы салықтардың жоғары үлесі оны жинау мен түпкілікті өнімді өндіру үшін пайдаланудың экономикалық орындылығының болмауына әкеледі.  Есептеулер бойынша қайталама шикізатты жинаумен айналысатын компаниялар бойынша салықтар мен әлеуметтік төлемдер бойынша жүктеме халықтан сатып алынатын 1 кг Қайталама шикізатқа шамамен 59% -. құрайды.  Салық жүктемесінің жоғары болуына байланысты халықтан қайталама шикізатты сатып алу құны өте төмен, ал оларды сату құны жоғары. Қазіргі уақытта түпкілікті өнімді өндіру үшін қымбат қайта өңделген шикізатты сатып алудан гөрі бастапқы шикізатты пайдалану оңайырақ. Халықтың мотивациясына және қайталама шикізатты жинаумен айналысатын компаниялардың жылдамдығына қоқыс полигонға апарыла ма, әлде қайталама шикізат түріндегі қоқыс өнімге қайта өңделе ме, байланысты болады. Қайталама шикізат кейіннен халыққа өткізу үшін өндірілетін немесе импортталатын тауар емес. Сондықтан біз салық салудың басқа шарттарын сұраймыз. ҚР Президентінің 10.06.2024 № 568 Жарлығына сәйкес, Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуін қамтамасыз ету мақсатында коммуналдық қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі 2030 жылға қарай 40% – 4 (2050 жылға қарай-60%) құрауға тиіс.  Тиісінше, біз ұсынған салықтық өзгерістер осы көрсеткіштерге қол жеткізуге ықпал етеді.  Қайталама шикізатты жинаумен айналысатын компанияларға салық жүктемесін төмендету халықтан сатып алу бағасы мен сатып алу көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді, бұл қайталама шикізаттан түпкілікті өнімді өндірушілерді көбірек жүктеуге әкеп соғады.  Абсолютті түрде алымның бүкіл саласы бойынша бюджетке салықтар мен әлеуметтік төлемдер сомасы 6 млрд. теңгеден 6,5 млрд. теңгеге дейін ұлғаяды.  Бұдан басқа, қайталама шикізатты жинау ұлғайған кезде мемлекеттің рұқсат етілмеген полигондарды жоюға, полигондарды ұстауға және полигондардағы өрттерді сөндіруге жұмсайтын шығыстары азаяды (ағымдағы сәтте бюджет шығыстары жылына 40 млрд. теңгеден асады). |  |
|  | жобаның 354-бабының жаңа 5) тармақша | 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.  **5) Жоқ.**  **6) Жоқ.** | жобаның 354-бабы мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:  **«5) қалдықтарды, қайталама шикізатты жинау және өткізу жөніндегі қызметтен алынған салық салудың жалпыға бірдей белгіленген тәртібімен бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын дара кәсіпкердің кірістері – 3 пайыз;**  **Осы тармақшаның ережелері қалдықтарды, қайталама шикізатты өткізуден және алынған субсидиялардан түскен кірісі жылдық жиынтық кірістің кемінде 90%-н құрайтын салық төлеушілерге қолданылады;**  **6) қалдықтарды, қайталама шикізатты жинаумен және өткізумен айналысатын кәсіпкерлер жұмыскерлерінің кірістері – 0,1 %;**  **Егер салық төлеушілердің қалдықтарды, қайталама шикізатты өткізуден және алынған субсидиялардан түскен кірісі жылдық жиынтық кірістің кемінде 90%-ын құраса, оларға осы тармақшаның ережелері қолданылады****.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Қайталама шикізатты жинау саласы жыл сайын 202,2 млрд. теңгеден астам бағаланады. Бүгінгі күні 24,6 млрд. теңге сомаға жиналады және қайта өңделеді. Қазақстандағы ҚТҚ полигондарында жыл сайын 177,6 млрд. теңгеден астам сомаға қайталама шикізат көмілуге жатады.  Қайталама шикізатты жинау саласын дамыту және ҚТҚ проблемаларын шешуге арналған бюджеттен шығыстарды қысқарту, сондай-ақ халық пен бизнесті ҚТҚ-ны бөлек жинау және қоқыс полигондары арқылы қоршаған ортаны ластауға жол бермеу жөніндегі неғұрлым белсенді қызметке ынталандыру мақсатында мынадай салықтық іс-шаралар кешені қажет: жеке тұлғалар үшін ЖТС-ны жою  \* КТС/ЖТС салық мөлшерлемесін төмендету  \* ҚҚС бойынша салық жүктемесін төмендету  \* еңбекақы қорына жүктеменің біршама төмендеуі.  Қайталама шикізатты жинау құнындағы салықтардың жоғары үлесі оны жинау мен түпкілікті өнімді өндіру үшін пайдаланудың экономикалық орындылығының болмауына әкеледі.  Есептеулер бойынша қайталама шикізатты жинаумен айналысатын компаниялар бойынша салықтар мен әлеуметтік төлемдер бойынша жүктеме халықтан сатып алынатын 1 кг қайталама шикізатқа шамамен 59 %-ы. құрайды.  Салық жүктемесінің жоғары болуына байланысты халықтан қайталама шикізатты сатып алу құны өте төмен, ал оларды сату құны жоғары. Қазіргі уақытта түпкілікті өнімді өндіру үшін қымбат қайта өңделген шикізатты сатып алудан гөрі бастапқы шикізатты пайдалану оңайырақ. Халықтың мотивациясына және қайталама шикізатты жинаумен айналысатын компаниялардың жылдамдығына қоқыс полигонға апарыла ма, әлде қайталама шикізат түріндегі қоқыс өнімге қайта өңделе ме, байланысты болады. Қайталама шикізат кейіннен халыққа өткізу үшін өндірілетін немесе импортталатын тауар емес. Сондықтан біз салық салудың басқа шарттарын сұраймыз. ҚР Президентінің 10.06.2024 ж. № 568 Жарлығына сәйкес, Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуін қамтамасыз ету мақсатында коммуналдық қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі 2030 жылға қарай 40% – 4 (2050 жылға қарай-60%) құрауға тиіс.  Тиісінше, біз ұсынған салықтық өзгерістер осы көрсеткіштерге қол жеткізуге ықпал етеді.  Қайталама шикізатты жинаумен айналысатын компанияларға салық жүктемесін төмендету халықтан сатып алу бағасы мен сатып алу көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді, бұл қайталама шикізаттан түпкілікті өнімді өндірушілерді көбірек жүктеуге әкеп соғады.  Абсолютті түрде алымның бүкіл саласы бойынша бюджетке салықтар мен әлеуметтік төлемдер сомасы 6 млрд. теңгеден 6,5 млрд. теңгеге дейін ұлғаяды.  Бұдан басқа, қайталама шикізатты жинау ұлғайған кезде мемлекеттің рұқсат етілмеген полигондарды жоюға, полигондарды ұстауға және полигондардағы өрттерді сөндіруге жұмсайтын шығыстары азаяды (ағымдағы сәтте бюджет шығыстары жылына 40 млрд. теңгеден асады).  Екінші шикізатты жинау саласында жұмысшыларды табу өте қиын, өйткені жұмыс беделді емес және қоқыспен тікелей байланысты. Еңбекақы төлеу қорына салық жүктемесі 36%-ы. құрайды, яғни 200 000 теңге жалақы төлеу үшін тағы 72 000 теңге салықтар мен әлеуметтік төлемдерді төлеу қажет. Егер курьерлік жеткізіліммен салыстыратын болсақ, онда жүктеме 4% құрайды, яғни 200 000 теңгеден бастап – 8 000 теңге.  Еңбекақы қорына түсетін жүктеменің төмендеуі қайталама шикізат жинау саласына жалпы салық жүктемесінің төмендеуіне әсер етеді. |  |
|  | жобаның 373-бабы 3-тармағының жаңа 9) тармақшасы | 373-бап. Мүліктік кіріс бойынша жалпы ережелер  …  3. Егер осы баптың 5-тармағында өзгеше белгіленбесе, осы параграфтың ережелері жеке тұлғаның мынадай мүлкіне қолданылады:  1) жылжымайтын мүлік, оның ішінде жер учаскелері және (немесе) жер үлестері;  2) көлік құралдары, оның ішінде тіркемелер;  3) инвестициялық алтын;  4) заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі;  5) бағалы қағаздар;  6) туынды қаржы құралдары (орындалуы базалық активті сатып алу немесе өткізу жолымен жүзеге асырылатын туынды қаржы құралдарын қоспағанда);  7) сандық активтер;  8) шағын бизнес субъектілері үшін не шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкердің өзге де активтері.  **9) жоқ.** | жобаның 373-бабының 3-тармағы мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:  **«9) өзге де мүлік.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Жеке тұлға мүлкінің тізбесі әртүрлі болуы мүмкін және әрдайым 1) – 7) тармақшаларда көрсетілген санаттармен шектелмейді. «Өзге де мүлік» тармақшасы заңнамаға жиі өзгерістер енгізуді қажет етпей, параграфтың ережелерін мүліктің жаңа түрлеріне қолдануға мүмкіндік бере отырып, реттеудің икемділігін қамтамасыз етеді. |  |
|  | жобаның 376-бабы | 376-бап. Инвестициялық алтын бойынша құн өсімінен түсетін кіріс  1. Инвестициялық алтын бойынша құн өсімінен түсетін кіріс инвестициялық алтынды заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде өткізу, беру кезінде туындайды.  2. Инвестициялық алтын бойынша құн өсімінен түсетін кіріс мыналар болып табылады:  1) өткізу кезінде – өткізу бағасы (құны) мен оның бастапқы құны арасындағы оң айырма;  2) мүлікті жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде – ол жарғылық капиталға салым ретінде берілген құн, бірақ төлем шотына осындай мүлік берілген сомадан аспайтын құн мен оның бастапқы құны арасындағы оң айырма. Бұл ретте ол жарғылық капиталға салым ретінде берілген мүліктің құны осындай мүліктің қабылданғанын және берілгенін растайтын құжат негізінде айқындалады.  3.Егер осы баптың 4-5-тармақтарында өзгеше белгіленбесе, инвестициялық алтынның бастапқы құны оны сатып алудың құжатпен расталған бағасы (құны) болып табылады.  4. Жарғылық капиталға өткізудің, берудің мынадай жағдайларында инвестициялық алтынның бастапқы құны мыналар болып табылады:  1) егер активтерді акционер (қатысушы, құрылтайшы) заңды тұлға таратылған немесе жарғылық капиталы азайған кезде мүлікті бөлу, сондай-ақ заңды тұлға құрылтайшыдан, қатысушыдан осы заңды тұлғадағы қатысу үлесін немесе оның бір бөлігін сатып алу, заңды тұлға-эмитент осы эмитент шығарған акцияларды акционерден сатып алу нәтижесінде алған жағдайда – акционер, қатысушы, құрылтайшы мүлікті бөлу кезінде, оның ішінде бұрын енгізілгеннің орнына осындай активтің қабылданғанын және берілгенін растайтын және тараптардың қолдарымен куәландырылған құжатта көрсетілген мүлікті алған құны;  2) инвестициялық алтын осындай кірісті төлеу ретінде алынған жағдайда – салық агентінен алынған бұрын танылған кірістің немесе Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі көздерден алынған және кәсіпкерлік қызмет жөніндегі декларацияда немесе кірістер мен мүлік туралы декларацияда көрсетілген кірістің сомасы;  3) кірісті алуға байланысты туындамаған дебиторлық берешекті өтеу есебіне инвестициялық алтын алынған жағдайда – өтеу есебіне инвестициялық алтын алынған дебиторлық берешек сомасы.  4) өтеусіз алынған инвестициялық алтын өткізілген (берілген) жағдайда – осы баптың 3-тармағына сәйкес айқындалатын құн.  5. Өтеусіз алынған инвестициялық алтынның бастапқы құны:  1) өтеусіз алынған инвестициялық алтынның құны осындай кірісті азайтуды қолданбай дара кәсіпкердің салық салынатын кірістің немесе жеке тұлғаның салық салынатын кірісіне енгізілген жағдайда – өтеусіз алынған инвестициялық алтын түріндегі кіріске бұрын енгізілген құн;  2) мұрагерлік, қайырымдылық көмек түрінде алынған инвестициялық алтын өткізілген (берілген) жағдайда–мүліктің нарықтық құны;  3) барлық басқа жағдайларда – нөлдік құн болып табылады.  Өтеусіз алынған мүліктің бастапқы құнын айқындау осы тармақтың тармақшаларының орналасу тәртібімен дәйекті түрде жүзеге асырылады.  6. Осы баптың мақсатында Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған өткізілетін (берілетін) инвестициялық алтынға меншік құқығы туындаған күнгі құн нарықтық құн болып табылады. Бұл ретте мұндай нарықтық құнды салық төлеуші осындай мүлік өткізілген (берілген) салық кезеңі үшін кірістер мен мүлік туралы декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кешіктірмей айқындауға тиіс.  7. Осы баптың мақсатында, егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған, оған меншік құқығы туындаған күнге өткізілетін (берілетін) инвестициялық алтынның нарықтық құны нарықтық құн болып табылады.  Мұрагерлік түрінде алынған, Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасқан өткізілетін (берілетін) инвестициялық алтынның нарықтық құны тәуелсіз бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау нәтижелері туралы есепте немесе өзге құжатта айқындалған, оған меншік құқығы туындаған күнгі осындай инвестициялық алтынның нарықтық құны болып табылады. мұндай инвестициялық алтын бар.  Бұл ретте мұндай нарықтық құнды салық төлеуші осындай мүлік өткізілген (берілген) салық кезеңі үшін кірістер мен мүлік туралы декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кешіктірмей айқындауға тиіс.  8. Жеңілдікті салық салынатын Мемлекеттің аумағында Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде сатып алынған инвестициялық алтынның немесе құқығы немесе мәмілелері жеңілдікті салық салынатын Мемлекеттің құзыретті органында тіркелген инвестициялық алтынның бастапқы құны нөлге тең. Жеңілдікті салық салынатын мемлекеттердің тізбесін уәкілетті орган бекітеді  9. Осы баптың 3-6 - тармақтарының ережелері бастапқы құнын айқындау үшін қолданылмайтын жағдайларда инвестициялық алтынның Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі бастапқы құны нөлге тең болады. | **жобаның 376-бабы мынадай редакцияда жазылсын:**  **«376-бап. Инвестициялық бағалы металдар бойынша құн өсімінен түсетін кіріс**  1. **Инвестициялық бағалы металдар** бойынша құн өсімінен түсетін кіріс **Инвестициялық бағалы металдарды** заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде өткізу, беру кезінде туындайды.  2. **Инвестициялық бағалы металдар** бойынша құн өсімінен түсетін кіріс мыналар болып табылады:  1) өткізу кезінде – өткізу бағасы (құны) мен оның бастапқы құны арасындағы оң айырма;  2) мүлікті жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде – ол жарғылық капиталға салым ретінде берілген құн, бірақ төлем шотына осындай мүлік берілген сомадан аспайтын құн мен оның бастапқы құны арасындағы оң айырма. Бұл ретте ол жарғылық капиталға салым ретінде берілген мүліктің құны осындай мүліктің қабылданғанын және берілгенін растайтын құжат негізінде айқындалады.  3.Егер осы баптың 4-5-тармақтарында өзгеше белгіленбесе, **инвестициялық бағалы металдардың** **бастапқы құны** оны сатып алудың құжатпен расталған бағасы (құны) болып табылады.  4. Жарғылық капиталға өткізудің, берудің мынадай жағдайларында **инвестициялық бағалы металдардың** бастапқы құны мыналар болып табылады:  1) егер активтерді акционер (қатысушы, құрылтайшы) заңды тұлға таратылған немесе жарғылық капиталы азайған кезде мүлікті бөлу, сондай-ақ заңды тұлға құрылтайшыдан, қатысушыдан осы заңды тұлғадағы қатысу үлесін немесе оның бір бөлігін сатып алу, заңды тұлға-эмитент осы эмитент шығарған акцияларды акционерден сатып алу нәтижесінде алған жағдайда – акционер, қатысушы, құрылтайшы мүлікті бөлу кезінде, оның ішінде бұрын енгізілгеннің орнына осындай активтің қабылданғанын және берілгенін растайтын және тараптардың қолдарымен куәландырылған құжатта көрсетілген мүлікті алған құны;  2) **инвестициялық бағалы металдар** осындай кірісті төлеу ретінде алынған жағдайда – салық агентінен алынған бұрын танылған кірістің немесе Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі көздерден алынған және кәсіпкерлік қызмет жөніндегі декларацияда немесе кірістер мен мүлік туралы декларацияда көрсетілген кірістің сомасы;  3) кірісті алуға байланысты туындамаған дебиторлық берешекті өтеу есебіне **инвестициялық бағалы метал** алынған жағдайда – өтеу есебіне **инвестициялық бағалы метал** алынған дебиторлық берешек сомасы.  4) өтеусіз алынған **инвестициялық бағалы метал** өткізілген (берілген) жағдайда – осы баптың 3-тармағына сәйкес айқындалатын құн.    5. Өтеусіз алынған **инвестициялық бағалы металдың** бастапқы құны:  1) өтеусіз алынған **инвестициялық бағалы металдың** құны осындай кірісті азайтуды қолданбай дара кәсіпкердің салық салынатын кірістің немесе жеке тұлғаның салық салынатын кірісіне енгізілген жағдайда – өтеусіз алынған **инвестициялық бағалы метал** түріндегі кіріске бұрын енгізілген құн;  2) мұрагерлік, қайырымдылық көмек түрінде алынған **инвестициялық бағалы металдар** өткізілген (берілген) жағдайда–мүліктің нарықтық құны;  3) барлық басқа жағдайларда – нөлдік құн болып табылады.  Өтеусіз алынған мүліктің бастапқы құнын айқындау осы тармақтың тармақшаларының орналасу тәртібімен дәйекті түрде жүзеге асырылады.  6. Осы баптың мақсатында Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған өткізілетін (берілетін) **инвестициялық бағалы металға** меншік құқығы туындаған күнгі құн нарықтық құн болып табылады. Бұл ретте мұндай нарықтық құнды салық төлеуші осындай мүлік өткізілген (берілген) салық кезеңі үшін кірістер мен мүлік туралы декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кешіктірмей айқындауға тиіс.  7. Осы баптың мақсатында, егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған, оған меншік құқығы туындаған күнге өткізілетін (берілетін) **инвестициялық бағалы металдың** нарықтық құны нарықтық құн болып табылады.  Мұрагерлік түрінде алынған, Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасқан өткізілетін (берілетін) Инвестициялық бағалы металдардың нарықтық құны тәуелсіз бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау нәтижелері туралы есепте немесе өзге құжатта айқындалған, оған меншік құқығы туындаған күнгі осындай Инвестициялық бағалы металдардың нарықтық құны болып табылады. мұндай Инвестициялық бағалы металдар бар.  Бұл ретте мұндай нарықтық құнды салық төлеуші осындай мүлік өткізілген (берілген) салық кезеңі үшін кірістер мен мүлік туралы декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кешіктірмей айқындауға тиіс.  8. Жеңілдікті салық салынатын Мемлекеттің аумағында Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде сатып алынған Инвестициялық бағалы металдардың немесе құқығы немесе мәмілелері жеңілдікті салық салынатын Мемлекеттің құзыретті органында тіркелген Инвестициялық бағалы металдардың бастапқы құны нөлге тең. Жеңілдікті салық салынатын мемлекеттердің тізбесін уәкілетті орган бекітеді  9. Осы баптың 3 – 6-тармақтарының ережелері бастапқы құнын айқындау үшін қолданылмайтын жағдайларда Инвестициялық бағалы металдардың Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі бастапқы құны **нөлге тең** болады. | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Баптың ағымдағы редакциясында салық төлеушілер сатуы мүмкін инвестициялық бағалы металдардың өзге де түрлері ескерілмейді. Салық төлеушілер инвестициялық алтынға ғана емес, сонымен қатар күміс, платина және палладий сияқты инвестициялық бағалы металдардың басқа түрлеріне де ие бола алады. 376-бапты тек инвестициялық алтынмен шектеу салық төлеушілерге тиесілі инвестициялық активтердің әртүрлілігін ескермейді. |  |
|  | жобаның 377-бабы | 377-бап. Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі бойынша құн өсімінен түсетін кіріс  1. Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі бойынша құн өсімінен түсетін кіріс заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесін заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде өткізген, берген кезде туындайды.  2. Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі бойынша құн өсімінен түсетін кіріс:  1) өткізу кезінде – өткізу бағасы (құны) мен оның бастапқы құны арасындағы оң айырма;  2) қатысу үлесін жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде – төлем шотына осындай үлес берілген сомадан және оның бастапқы құнынан аспайтын жарғылық капиталға салым ретінде берілген құн арасындағы оң айырма. Бұл ретте жарғылық капиталға салым ретінде берілген қатысу үлесінің құны осындай үлесті қабылдауды және беруді растайтын құжат негізінде айқындалады.  3. Қатысу үлесінің бастапқы құны шығарылатын қатысу үлесінің мөлшеріне пропорционалды болып табылады:  1) оны сатып алу бағасы (құны),  және (немесе)  2) жарғылық капиталға салым ретінде берілген, бірақ төлем шотына мүлік берілген сомадан аспайтын мүліктің құны. Бұл ретте мұндай құн салымның енгізілгенін және мүліктің берілген құнын растайтын құжаттар (қабылдау-тапсыру актісі және (немесе) өзге де құжаттар)негізінде айқындалады,  және (немесе)  3) жарғылық капиталға салым ретінде енгізілген, бірақ төлем шотына ақша берілген сомадан аспайтын ақша сомасы,  және (немесе)  4) мүлікті бөлу кезінде акционер, қатысушы, құрылтайшы алған қатысу үлесінің, оның ішінде бұрын енгізілген мүліктің орнына алынған, беру күніне беруші тұлғаның бухгалтерлік есебінде қайта бағалау мен құнсыздануды есепке алмағанда көрсетілуге (көрсетілуге) жататын, қатысу үлесінің берілгенін растайтын құжатта көрсетілген және тараптардың қолдарымен куәландырылған қатысу үлесінің баланстық құны - егер қатысу үлесін акционер (қатысушы, құрылтайшы) заңды тұлға таратылған немесе жарғылық капиталы азайған кезде мүлікті бөлу, сондай-ақ заңды тұлға құрылтайшыдан, қатысушыдан осы заңды тұлғадағы қатысу үлесін немесе оның бір бөлігін сатып алу, заңды тұлға-эмитент осы эмитент шығарған акцияларды акционерден сатып алу нәтижесінде алған жағдайда,  және (немесе)  5) салық агентінен алынған бұрын танылған кірістің немесе Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі көздерден алынған және кәсіпкерлік қызмет жөніндегі декларацияда немесе кірістер мен мүлік туралы декларацияда көрсетілген табыстың сомасы – осындай табысты төлеу ретінде қатысу үлесін алған жағдайда,  және (немесе)  6) өтеу есебіне қатысу үлесі алынған дебиторлық берешек сомасы – кіріс алуға байланысты туындамаған дебиторлық берешекті өтеу есебіне қатысу үлесін алған жағдайда,  және (немесе)  7) бұрын дара кәсіпкердің салық салынатын кірісіне немесе жеке тұлғаның салық салынатын кірісіне енгізілген құн – өтеусіз алынған қатысу үлесі өткізілген (берілген) жағдайда.  4. Жеңілдікті салық салынатын мемлекеттің аумағында тіркелген заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің немесе құқығы немесе мәмілесі жеңілдікті салық салынатын мемлекеттің құзыретті органында тіркелген қатысу үлесінің бастапқы құны нөлге тең.  5. Қатысу үлесінің бастапқы құнын айқындау үшін осы баптың 1-3-тармақтарының ережелері қолданылмайтын жағдайларда мұндай құн нөлге тең болады.  6. Осы баптың мақсатында, егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған, оған меншік құқығы туындаған күнге сатылатын (берілетін) қатысу үлесінің нарықтық құны нарықтық құн болып табылады.  Қазақстан Республикасынан тыс жерде тіркелген шетелдік заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы өткізілетін (берілетін) қатысу үлесінің мұрагерлік түрінде алынған нарықтық құны тәуелсіз заңды тұлға арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау нәтижелері туралы есепте немесе өзге де құжатта айқындалған осындай қатысу үлесіне меншік құқығы туындаған күнге өткізілетін (берілетін) қатысу үлесінің нарықтық құны болып табылады. бағалаушы және салық төлеуші осындай шетелдік заңды тұлға тіркелген мемлекеттің заңнамасына сәйкес.  Бұл ретте мұндай нарықтық құнды салық төлеуші осындай мүлік өткізілген (берілген) салық кезеңі үшін кірістер мен мүлік туралы декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кешіктірмей айқындауға тиіс. | жобаның 377-бабының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:  **«**377-бап. Заңды тұлғаның жарғылық капиталына **және шетелдік құрылымдарда заңды тұлға құрмай** қатысу үлесі бойынша құн өсімінен түсетін кіріс**»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Баптың ағымдағы редакциясында заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымдарға қатысу үлесі ескерілмейді, бұл, біздің ойымызша, толықтыруды талап етеді. Салық төлеушілер заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін ғана емес, сонымен қатар трестер, қорлар және серіктестіктер сияқты заңды тұлға құрмай-ақ шетелдік құрылымдарға қатысу үлестерін де иелене алады. 377-бапты тек заңды тұлғалармен шектеу салық төлеушілерге тиесілі инвестициялық құрылымдардың әртүрлілігін ескермейді.  Әділ салық салуды қамтамасыз ету үшін заңды тұлға құрмай-ақ шетелдік құрылымдарды қоса алғанда, инвестициялық құрылымдардың барлық түрлерін ескеру қажет. |  |
|  | жобаның 378-бабы | **378-бап. Бағалы қағаздар бойынша құн өсімінен түсетін кіріс**  1. Бағалы қағаздар бойынша құн өсімінен түскен кіріс:  1) жеңілдікпен берілетін бағалы қағаздардан басқа, бағалы қағаздар бойынша құн өсімінен түсетін кіріс;  2) жеңілдікті бағалы қағаздар бойынша құн өсімінен түсетін кірістен тұрады.  2. Заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде бағалы қағаздарды өткізудің, берудің нәтижесі оң немесе теріс мәнге ие болуы мүмкін және салық кезеңі үшін шығудың әрбір операциясы бойынша мынадай тәртіппен айқындалады:  1) борыштық бағалы қағаздарды өткізу, оның ішінде өтеу кезінде – өткізу құны, бағалы қағазды өтеу және оның бастапқы құны арасындағы айырма;  2) жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде – ол жарғылық капиталға салым ретінде берілген бағалы қағаздың құны мен оның бастапқы құны арасындағы айырма.  3) Жеңілдікті бағалы қағаздардан басқа, салық кезеңі үшін бағалы қағаздарды өткізудің, оларды жарғылық капиталға салым ретінде берудің барлық операцияларынан алынған нәтижелердің жалпы сомасы:  егер мұндай сома оң мәнге ие болса, құн өсімінен түсетін кіріс;  егер мұндай қосындының нөлдік немесе теріс мәні болса, нөлге тең деп танылады.  …  6. Бағалы қағаздардың бастапқы құны:  1) оларды сатып алу құны, Қазақстан Республикасының немесе өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес брокерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаға бағалы қағаздарды сатып алу жөніндегі қызметтер үшін комиссиялық сыйақыға арналған шығыстар;  немесе  2) егер активтерді акционер (қатысушы, құрылтайшы) заңды тұлға таратылған немесе жарғылық капитал азайтылған, сондай-ақ заңды тұлға құрылтайшыдан, қатысушыдан осы заңды тұлғаға қатысу үлесін немесе оның бір бөлігін сатып алған, эмитент-заңды тұлға осы эмитент шығарған акцияларды акционерден сатып алған кезде, мүлікті бөлу нәтижесінде алған жағдайда  – мүлікті бөлу кезінде акционер, қатысушы, құрылтайшы алған, оның ішінде осындай активтің қабылданғанын және берілгенін растайтын және тараптардың қолымен куәландырылған құжатта көрсетілген, бұрын енгізілгеннің орнына алған мүліктің баланстық құны;  немесе  3) егер бағалы қағаздар осындай кірісті төлеу ретінде алынған жағдайда – салық агентінен алынған бұрын танылған кірістің немесе Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі көздерден алынған және дара кәсіпкердің декларациясында немесе кірістері мен мүлкі туралы декларацияда көрсетілген кірістің сомасы;  немесе  4) егер бағалы қағаздар кірісті алуға байланысты туындамаған дебиторлық берешекті өтеу есебіне алынған жағдайда – өтеу есебіне заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі алынған дебиторлық берешек сомасы;  немесе  5) өтеусіз алынған бағалы қағаздар түріндегі табысқа бұрын енгізілген құн-өтеусіз алынған бағалы қағаздардың құны дара кәсіпкердің салық салынатын табысына немесе жеке тұлғаның салық салынатын табысына енгізілген жағдайда;  немесе  6) бағалы қағаздың нарықтық құны – мұрагерлік, қайырымдылық көмек түрінде алынған қатысу үлесі өткізілген (берілген) жағдайда.  Бағалы қағаздардың бастапқы құны құжатпен расталуы керек. Бағалы қағаздардың бастапқы құнын растайтын құжаттар болмаған жағдайда, мұндай құн нөлге тең деп танылады.  Бағалы қағаздар бірлігінің оларды сату, жарғылық капиталға салым ретінде беру кезіндегі бастапқы құны бағалы қағаздар түскен уақыт бойынша алғашқы бастапқы құны бойынша айқындалады (ФИФО әдісі).  … | **жобаның 378 бабында:**  **6-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын**:  «1) борыштық бағалы қағаздарды өткізу, оның ішінде өтеу кезінде – бағалы қағазды өткізу құны, өтеу және **оның операциялары бойынша шығыстар** арасындағы айырма;  2) жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде – ол жарғылық капиталға салым ретінде берілген бағалы қағаздың құны мен **оның операциялары бойынша шығыстар** арасындағы айырма.»;  **6 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:**  **«6. Бағалы қағаздармен жасалатын операциялар бойынша шығыстар:**  1) **Оларды сатып алудың бастапқы құны, Қазақстан Республикасының немесе өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес бағалы қағаздарды сатып алу, брокерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаға өткізу, сақтау және өтеу бойынша салық төлеуші құжатпен растаған және іс жүзінде жүзеге асырған шығыстар;**  2) егер активтерді акционер (қатысушы, құрылтайшы) заңды тұлға таратылған немесе жарғылық капитал азайтылған, сондай-ақ заңды тұлға құрылтайшыдан, қатысушыдан осы заңды тұлғаға қатысу үлесін немесе оның бір бөлігін сатып алған, эмитент-заңды тұлға осы эмитент шығарған акцияларды акционерден сатып алған кезде, мүлікті бөлу нәтижесінде алған жағдайда  – мүлікті бөлу кезінде акционер, қатысушы, құрылтайшы алған, оның ішінде осындай активтің қабылданғанын және берілгенін растайтын және тараптардың қолымен куәландырылған құжатта көрсетілген, бұрын енгізілгеннің орнына алған мүліктің баланстық құны;  немесе  3) егер бағалы қағаздар осындай кірісті төлеу ретінде алынған жағдайда – салық агентінен алынған бұрын танылған кірістің немесе Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі көздерден алынған және дара кәсіпкердің декларациясында немесе кірістері мен мүлкі туралы декларацияда көрсетілген кірістің сомасы;  немесе  4) егер бағалы қағаздар кірісті алуға байланысты туындамаған дебиторлық берешекті өтеу есебіне алынған жағдайда – өтеу есебіне заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі алынған дебиторлық берешек сомасы;  немесе  5) өтеусіз алынған бағалы қағаздар түріндегі табысқа бұрын енгізілген құн-өтеусіз алынған бағалы қағаздардың құны дара кәсіпкердің салық салынатын табысына немесе жеке тұлғаның салық салынатын табысына енгізілген жағдайда;  немесе  6) бағалы қағаздың нарықтық құны – мұрагерлік, қайырымдылық көмек түрінде алынған қатысу үлесі өткізілген (берілген) жағдайда.  **Бағалы қағаздармен жасалатын операциялар бойынша шығыстар құжатпен расталуға тиіс. Бағалы қағаздармен жасалатын операциялар бойынша шығыстарды растайтын құжаттар болмаған жағдайда, мұндай шығыстар нөлге тең деп танылады.**  Бағалы қағаздар бірлігінің оларды сату, жарғылық капиталға салым ретінде беру кезіндегі бастапқы құны бағалы қағаздар түскен уақыт бойынша алғашқы бастапқы құны бойынша айқындалады (ФИФО әдісі).»; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Салық төлеушілер бағалы қағаздарды сатып алу кезінде брокерлерге комиссиялық сыйақыдан басқа әр түрлі шығындарды көтере алады. Сондай-ақ, салық төлеушілер сақтауға және сатуға (өтеуге) байланысты шығындарды көтереді. Салық салынатын базаны айқындау кезінде барлық ілеспе шығыстарды есепке алу әділ салық салуды қамтамасыз етеді. |  |
|  | жобаның 379-бабының 2-тармағы | **379-бап. Туынды қаржы құралдары құнының өсімінен түсетін кіріс**  …  2. Туынды қаржы құралдары бойынша құн өсімінен түсетін кіріс (орындалуы базалық активті сатып алу немесе өткізу жолымен жүзеге асырылатын туынды қаржы құралдарын қоспағанда):  1) өткізу кезінде – өткізу бағасы (құны) мен оның бастапқы құны арасындағы оң айырма;  2) мүлікті жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде – ол жарғылық капиталға салым ретінде берілген құн, бірақ төлем шотына осындай мүлік берілген сомадан аспайтын құн мен оның бастапқы құны арасындағы оң айырма. Бұл ретте ол жарғылық капиталға салым ретінде берілген мүліктің құны осындай мүліктің қабылданғанын және берілгенін растайтын құжат негізінде айқындалады.  … | **жобаның 379-бабының 2-тармағы** мынадай редакцияда жазылсын:  **«2. Туынды қаржы құралдарын (орындалуы базалық активті сатып алу немесе өткізу жолымен жүзеге асырылатын туынды қаржы құралдарын қоспағанда) өткізудің, заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде берудің нәтижесі оң немесе теріс мәнге ие болуы мүмкін және салықтық кезеңде шығудың әрбір операциясы бойынша мынадай тәртіппен айқындалады:**  1) өткізу кезінде – өткізу бағасы (құны) мен оның бастапқы құны мен **олардың операциялары бойынша** шығыстар арасындағы оң айырма  2) мүлікті жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде – ол жарғылық капиталға салым ретінде берілген құн, бірақ төлем шотына осындай мүлік берілген сомадан аспайтын құн мен **олардың операциялары бойынша** шығыстар арасындағы оң айырма. Бұл ретте ол жарғылық капиталға салым ретінде берілген мүліктің құны осындай мүліктің қабылданғанын және берілгенін растайтын құжат негізінде айқындалады. | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерге ұқсас, туынды құралдарды сатып алу және сату кезінде салық төлеушілер шығындарды, сондай-ақ әртүрлі байланысты шығындарды көтере алады. ҚФБ бойынша салық базасын айқындау кезінде операциялар және ілеспе шығыстар бойынша нәтижелердің жалпы сомасы туралы ережені қосу салық төлеушілердің нақты қаржылық шығындарын ескеруге мүмкіндік береді және әділ салық салуды қамтамасыз етеді. |  |
|  | жобаның 380-бабының 5-тармағы | **380-бап. Сандық активтер бойынша құн өсімінен түсетін кіріс**  …  5. Жеңілдетілген салық салынатын мемлекеттегі көздерден алынған цифрлық активтердің бастапқы құны нөлге тең. Жеңілдікті салық салынатын мемлекеттердің тізбесін уәкілетті орган бекітеді.  … | жобаның 380-бабының 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  «**5. Жеңілдетілген салық салынатын мемлекеттегі көздерден алынған цифрлық активтердің бастапқы құны, қаржылық ақпаратпен автоматты түрде алмасу жүзеге асырылатын мемлекеттерді қоспағанда, нөлге тең. Жеңілдікті салық салынатын мемлекеттердің тізбесін, сондай-ақ қаржылық ақпаратпен автоматты түрде алмасу жүзеге асырылатын мемлекеттердің тізбесін уәкілетті органдар бекітеді.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Көп жағдайда салық төлеушілер мүлікті қай мемлекеттен алғанына қарамастан сатып алуға нақты шығындарды көтереді. Нөлдік бастапқы құнды белгілеу бұл шығындарды елемейді және салық базасының бұрмалануына әкеледі. Салық салу әділ болуы керек және салық төлеушілердің нақты қаржылық жағдайларын ескеруі керек. Жеңілдікті салық салынатын мемлекеттерден алынған мүліктің нөлдік бастапқы құнын белгілеу бұл қағиданы бұзады және салық төлеушілер үшін тең емес жағдайлар жасайды. |  |
|  | жобаның жаңа 380-1- бабы | **жоқ** | **жоба мынадай мазмұндағы 380-1-баппен толықтырылсын:**  **«380-1. Басқа мүлік бойынша құн өсімінен түсетін кіріс**  **1. Басқа мүлік бойынша құн өсімінен түсетін кіріс заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде басқа мүлікті өткізу, беру кезінде туындайды.**  **2. Мыналар:**  **1) өткізу кезінде - өткізу бағасы (құны) мен оның бастапқы құны арасындағы оң айырма;**  **2) басқа мүлікті жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде - ол жарғылық капиталға салым ретінде берілген құн, бірақ төлем шотына осындай мүлік берілген сомадан аспайтын құн мен оның бастапқы құны арасындағы оң айырма басқа мүлік бойынша құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады. Бұл ретте ол жарғылық капиталға салым ретінде берілген мүліктің құны осындай мүліктің қабылданғанын және берілгенін растайтын құжат негізінде айқындалады.**  **3. Егер осы баптың 4-тармағында өзгеше белгіленбесе, басқа мүліктің бастапқы құны оны сатып алудың құжатпен расталған бағасы (құны) болып табылады.**  **4. Жарғылық капиталға өткізудің, берудің мынадай жағдайларында:**  **1) акционер, қатысушы, құрылтайшы мүлікті бөлу кезінде, оның ішінде бұрын енгізілгеннің орнына осындай мүліктің қабылданғанын және берілгенін растайтын және тараптардың қолдарымен куәландырылған құжатта көрсетілген мүлікті алған құны - егер мүлікті акционер (қатысушы, құрылтайшы) заңды тұлға таратылған немесе жарғылық капиталы азайған кезде мүлікті бөлу, сондай-ақ заңды тұлға құрылтайшыдан, қатысушыдан осы заңды тұлғадағы қатысу үлесін немесе оның бір бөлігін сатып алу, заңды тұлға- эмитент осы эмитент шығарған акцияларды акционерден сатып алу нәтижесінде алған жағдайда;**  **2) салық агентінен алынған бұрын танылған кірістің немесе Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі көздерден алынған және кәсіпкерлік қызмет жөніндегі декларацияда немесе кірістер мен мүлік туралы декларацияда көрсетілген кірістің сомасы - мұндай кірісті төлеу ретінде мүлік алынған жағдайда;**  **3) өтеу есебіне мүлік алынған дебиторлық берешек сомасы - кіріс алуға байланысты туындамаған дебиторлық берешекті өтеу есебіне мүлік алынған жағдайда;**  **4) өтеусіз алынған мүлік түріндегі табысқа бұрын енгізілген құн - өтеусіз алынған мүліктің құны дара кәсіпкердің салық салынатын табысына немесе жеке тұлғаның салық салынатын табысына енгізілген жағдайда;**  **5) мүліктің нарықтық құны - мұрагерлік, қайырымдылық көмек түрінде алынған мүлікті өткізген (берген) жағдайда басқа мүліктің бастапқы құны болып табылады.**  **5. Осы баптың 3 және 4-тармақтарының ережелері бастапқы құнын айқындау үшін қолданылмайтын жағдайларда мүліктің бастапқы құны нөлге тең болады.**  **6. Осы баптың мақсатында өзге мүлікке осы Кодексте белгіленбеген инвестициялық активтердің өзге де түрлері де жатқызылады.**  **7. Осы баптың мақсатында, егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған, оған меншік құқығы туындаған күнге өткізілетін (берілетін) мүліктің нарықтық құны нарықтық құн болып табылады.**  **8. Қазақстан Республикасынан тыс жерде тіркелген, мұрагерлік түрінде алынған өткізілетін (берілетін) мүліктің нарықтық құны тәуелсіз бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау нәтижелері туралы есепте немесе өзге құжатта айқындалған, оған меншік құқығы туындаған күнге өткізілетін (берілетін) мүліктің мұндай мүлік тіркелген мемлекеттің заңнамасына сәйкес нарықтық құны болып табылады.**  **9. Бұл ретте мұндай нарықтық құнды салық төлеуші осындай мүлік өткізілген (берілген) салық кезеңі үшін кірістер мен мүлік туралы декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кешіктірмей айқындауға тиіс.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Жаңа бап 373-баптың 3-тармағын басқа мүлік жаңа 9) тармақшасымен толықтыруға сәйкес ұсынылды. Бап басқа мүлік бойынша өсімнен түсетін табысты қалыптастыру негіздерін айқындайды. |  |
|  | жобаның 391-бабы 1-тармағының жаңа 25) тармақшасы | **391-бап. Салық салынатын кірісті азайту**  1. Жеке тұлғаның салық салынатын кірісі мынадай:  …  24) осы Кодекстің 427-бабында көрсетілген басқа да кірістер.  …  **25) жоқ.** | жобаның 391-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы 25) тармақшамен толықтырылсын:  «**25) дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға қалдықтарды, қайталама шикізатты өткізуден түсетін кіріс.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Қайталама шикізатты жинаумен айналысатын Компания жеке тұлғалардан макулатура, пластмасса, шыны сатып алған кезде төлем алдында төлем көзінен 10% жеке табыс салығын (ЖТС) ұстап қалуға міндетті. Сатып алуды ресімдеу және салықты ұстап қалу үшін (ЖТС):  1) жеке тұлғаның жеке куәлігінің көшірмесі;  2) жеке тұлғада мынадай құжаттарды: қорлардың кіріс ордерін, жеке тұлғадан сатып алу актісін, шығыс кассалық ордерін (қолма-қол төлеген кезде) дайындауға және қол қоюға;  3) төлем үшін жеке тұлғаның карточкалық шотының деректерін алуға (қолма-қол ақшасыз тәсілмен төлеу үшін).  Бір адам күн ішінде 20 кг-нан 2-3 рет тапсыра алады және әр сатып алу үшін жоғарыда аталған құжаттарды рәсімдеу қажет.  Мемлекеттік кірістер комитетінің ақпаратына сәйкес қайталама шикізат тапсыратын жеке тұлғалардан ұсталған жеке табыс салығының (ЖТС) жалпы сомасы 2023 жылы – 35,8 млн. теңгені құрады. Бұл Қазақстан бюджеті аясындағы елеусіз сома болып табылады.  Жеке тұлға үшін төлем көзінен 10% ЖТС жою халықты одан әрі өткізу үшін қайталама шикізат алу мақсатында бөлек жинау процесіне тартуға мүмкіндік береді. |  |
|  | жобаның 404-бабының  1-тармағы | 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 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:  **«Осы баптың 1-тармағының мақсаттары үшін мұндай құжат шет мемлекеттегі көздерден алынған кірістердің және төленген салықтардың сомалары туралы шет мемлекеттің салық органы берген және (немесе) куәландырған анықтама болып табылады. қаржы ұйымдары, брокерлер, банктер және басқа да қаржы мекемелері берген, алынған кірістер мен төленген салықтардың сомасын растайтын құжаттарды ұсынуға да жол беріледі. Шет мемлекеттің салық органынан анықтама алу мүмкін болмаған жағдайда, салық төлеуші қаржы ұйымдары, брокерлер, банктер және басқа да қаржы мекемелері берген құжаттарды беруге құқылы.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Шет мемлекеттің салық органы берген және (немесе) куәландырған алынған кірістер мен төленген салықтардың сомалары туралы анықтама алу жеке тұлғалар үшін күрделі процесс болып табылады. Сонымен қатар, мұндай анықтамаларды алу салық төлеушілер үшін қымбатқа түсуі мүмкін, әсіресе егер олар шетелдік салық органдарына жүгінуі керек болса.  Сондай-ақ, кейбір мемлекеттерде салық органдары мұндай анықтамаларды бермейді, бұл салық төлеушілер үшін бұл талапты орындау мүмкін емес етеді. Бұл шетелдік салықты есепке алуға айтарлықтай кедергі келтіреді және қосарланған салық салуға әкелуі мүмкін. |  |
|  | жобаның 465-бабының жаңа 46) тармақшасы | 465-бап. Қосылған құн салығынан босатылған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдар  Өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын мынадай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді:  …  45) осы Кодекстің 169-бабына сәйкес акцизделетін тауарларды таңбалауға арналған есепке алу-бақылау таңбалары.  **46) жоқ.** | жобаның 465-бабы мынадай мазмұндағы 46) тармақшамен толықтырылсын:  **«46) медициналық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар денсаулық сақтау субъектісінің медициналық қызметтер көрсетуі, оның ішінде лицензиялауға жатпайтын медициналық қызметті жүзеге асыруы.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Медициналық қызметтерге ҚҚС енгізу барлық медициналық қызметтерді ҚҚС мөлшеріне арттыруды білдіреді, бұл бүкіл медициналық қызметтер нарығына 2,2 трлн. тг. ҚР азаматтарының басым бөлігі пайдаланушы болып табылады.  Халықаралық тәжірибеге сүйенсек, Түркияда медициналық қызметтер ҚҚС және басқа салықтардан босатылды (сатудан және т.б.). Бұл қадам денсаулық сақтау саласына инвестиция ағынына әкелді. Сондай-ақ, Ресей, Беларусь және Армения сияқты көрші елдерде медициналық қызметтерге ҚҚС салынбайды.  Медициналық қызметтерге ҚҚС енгізу іс жүзінде айналымға (табысқа) салық салуды білдіреді, өйткені мұнда ҚҚС есепке алуға болатын тауарлар емес, қызметтер сатылады. Ұйымдар үшін тауарлар мен қызметтерді жеткізушілер арасында ҚҚС төлеушілер де аз, бұл олар төлеген ҚҚС-ты есепке алуға мүмкіндік береді.  Денсаулық сақтау саласындағы салықтық жеңілдіктерден толық айыру медициналық салаға жүктемені бөлуді қамтамасыз ете алмайды деп санаймыз. |  |
|  | жобаның 465-бабының жаңа 48) тар-мақ-шасы | **465-бап. Қосылған құн салығынан босатылған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдар**  Өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын мынадай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді:  …  45) осы Кодекстің 169-бабына сәйкес акцизделетін тауарларды таңбалауға арналған есепке алу-бақылау таңбалары.  **48) жоқ** | жобаның 465-бабы мынадай мазмұндағы **48) тармақшамен** толықтырылсын:  **48) меншік нысанына қарамастан санитариялық-эпидемиологиялық қызмет ұйымы денсаулық сақтау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсететін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы көрсетілетін қызметтер.»;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  **А. Ходжаназаров**  **А. Кошмамбетов**  Қолданыстағы Салық кодексінің 394-бабының 35) тармақшасына сәйкес.35) Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы заңнамасына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік ұйымы көрсететін, өткізілетін жері Қазақстан Республикасы болып табылатын мынадай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді: халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы көрсетілетін қызметтерді өткізу жөніндегі айналымдар қосылған құн салығынан босатылады;  Яғни, қолданыстағы Салық кодексіне сәйкес денсаулық сақтау саласындағы санитариялық - эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік ұйымдары ҚҚС төлеуден босатылды.  Алайда, жаңа Салық кодексінің жобасына сәйкес денсаулық сақтау саласындағы санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік ұйымдары ҚҚС төлеуден босатылмайды.  Осыған байланысты, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында көрсетілетін қызметтерді дамытуды ынталандыру, сондай-ақ нарыққа қатысушылар үшін тең жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында біз жаңа Салық кодексінің жобасына халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы көрсетілетін қызметтер бойынша ҚҚС бойынша салықтық жеңілдікті сақтау бөлігінде ұсынысты қарауды және аталған норманы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы кәсіпкерлік субъектілеріне таратуды (меншік нысанына қарамастан) ұсынамыз.  ***Депутаттар***  ***А. Қожаназаров және***  ***А. Қошмамбетовтың негіздемесі***  Кодекс жобасына сәйкес денсаулық сақтау саласындағы санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік ұйымдары ҚҚС төлеуден босатылмайды.  Осыған байланысты, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында көрсетілетін қызметтерді дамытуды ынталандыру мақсатында, сондай-ақ нарыққа қатысушылар үшін тең жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында біз Кодекс жобасына халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы көрсетілетін қызметтер бойынша ҚҚС бойынша салықтық жеңілдікті сақтау бөлігінде ұсынысты қарауды және аталған норманың жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты қолданылуын таратуды ұсынамыз: (36) тармақша) бұл Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы заңнамасына сәйкес меншік нысанына қарамастан санитариялық-эпидемиологиялық қызмет ұйымдары көрсететін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы көрсетілетін қызметтер) | **Пысықталсын** |
|  | жобаның 481-бабының жаңа 4) тармақшасы | **481-бап. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығының қосымша сомасы**  1. Мынадай тұлғалар қосылған құн салығының қосымша сомасын есепке жатқызуға құқылы:  …  3) мыналар:  өз өндірісінің, сондай-ақ осындай кооперативтің мүшелері өндірген ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық шаруашылығының) өнімін өткізу;  отандық өндірушіден және (немесе) кооперативтің мүшелерінен алған, олардың өздері өндірген ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық шаруашылығының) өнімін қайта өңдеу нәтижесінде алынған өнімді өткізу;  агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша айқындаған тізбе бойынша осындай кооператив мүшелеріне осы тармақшада көрсетілген айналымдарды олардың жүзеге асыруы мақсатында жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жөніндегі айналымдар бойынша ауыл шаруашылығы кооперативтері.  Осы тармақтың ережелері акцизделетін тауарларды және оларды қайта өңдеу өнімдерін өткізу бойынша айналымдарға қолданылмайды.  Осы тармақты қолдану мақсатында қызмет түрлерін айқындау техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес жүзеге асырылады.  **4) жоқ.** | жобаның 481-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:  **«4) қалдықтарды, қайталама шикізатты жинаумен және өткізумен айналысатын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар;**  **Осы тармақшаның ережелері қалдықтарды, қайталама шикізатты өткізуден және алынған субсидиялардан түскен табысы жылдық жиынтық табыстың кемінде 90%-ын құрайтын салық төлеушілерге қолданылады.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Қолданыстағы ҚҚС қайталама шикізаттың қымбаттауына әкеледі және қайталама шикізатты жинаудың бүкіл саласына теріс әсерін тигізеді.  Қоқыс тауар ретінде жүреді және қайтадан ҚҚС салынады, бұл қайталама шикізатты жинауды тиімсіз етеді.  Қайталама шикізатты жинаумен және өткізумен айналысатын компаниялар үшін 70% (ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілермен ұқсастығы бойынша) мөлшерінде ҚҚС бойынша қосымша есепке алу өнім өндірушілерді қайталама шикізатты ҚҚС-ты қоса алғанда арзан бағамен пайдалануға ынталандырады, мұны есепке алуға болады. Осылайша, бұл қайталама шикізаттың құнын төмендетеді. |  |
|  | Жобаның 546-бабы 2-тарма-ғының жаңа 3) тармақ-шасы | **546-бап. Төлеушілер**  ...  2. Әлеуметтік салықты төлемейтіндер мыналар:  1) арнайы салық режимін:  өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін;  оңайлатылған декларация негізінде;  шаруа немесе фермер қожалықтары үшін қолданушылар;  2) осы Кодекстің 290-бабы 3-тармағының шарттарына сәйкес келетін **есту, сөйлеу, көру қабілетінен айырылу бойынша жұмыс істейтін тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедектігі бар адамдар мамандандырылған ұйымдар** болып табылады.  **3) жоқ.** | 546-баптың 2-тармағы 2) тармақ-шасындағы «**есту, сөйлеу, көру қабілетінен айырылу бойынша жұмыс істейтін тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедектігі бар адамдар мамандандырылған ұйымдар** болып табылады.» деген сөздер «**, тірек-қимыл аппараты бұзылған, есту, сөйлеу, көру қабілетінің жоғалуы бойынша мүгедектігі бар адамдар жұмыс істейтін мамандандырылған ұйымдар**;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:  «**3) қалдықтарды, қайталама шикізатты жинаумен және өткізумен айналысатын жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар** болып табылады;  **Егер олардың қалдықтарды, қайталама шикізатты өткізуден түскен және алынған субсидиялардан түсетін табысы жылдық жиынтық табыстың кемінде 90%-ын құраса, осы тармақшаның ережелері салық төлеушілерге қолданылады**.»;». | **Депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Қайталама шикізатты жинаумен айналысатын компания жеке тұлғалардан макулатура, пластмасса, шыны сатып алған кезде төлем алдында төлем көзінен 10% жеке табыс салығын (ЖТС) ұстап қалуға міндетті. Сатып алуды ресімдеу және салықты (ЖТС) ұстап қалу үшін мыналар қажет:  1) жеке тұлғаның жеке куәлігінің көшірмесі;  2) мынадай құжаттарды дайындап, жеке тұлғаға қол қойғызу: қорлардың кіріс ордері, жеке тұлғадан сатып алу актісі, шығыс кассалық ордері (қолма-қол төлеген кезде);  3) төлем үшін жеке тұлғаның карточкалық шотының деректерін алу (қолма-қол ақшасыз тәсілмен төлеу үшін).  Бір адам күн ішінде 20 кг-нан 2-3 рет тапсыра алады және әрбір сатып алу үшін жоғарыда аталған құжат-тарды рәсімдеу қажет.  Мемлекеттік кірістер комитетінің ақпаратына сәйкес қайталама шикізат тапсыратын жеке тұлға-лардан ұсталған жеке табыс салығының (ЖТС) жалпы сомасы 2023 жылы **35,8 млн. теңгені** құрады. Бұл Қазақ-стан бюджеті аясындағы елеусіз сома болып табылады.  Жеке тұлға үшін төлем көзінен 10% ЖТС-ты алып атстау халықты одан әрі өткізу үшін қайталама шикізат алу мақсатында бөлек жинау процесіне тартуға мүмкіндік береді. |  |
|  | жобаның 705-бабы 2-тармағының 4) тармақшасы | **76-ТАРАУ. ӨЗІН-ӨЗІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫҒАНДАР ҮШІН** **АРНАУЛЫ САЛЫҚ РЕЖИМІ**  **705-бап. Жалпы ережелер**  1. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимін өзін-өзі жұмыспен қамтығандар арнаулы салық режимін қолдану тәртібі мен шарттары сақталған кезде қолдануға құқылы.  2. Осы Кодекстің мақсаттары үшін мынадай шарттарға сәйкес келетін жеке тұлғалар – Қазақстан Республикасының азаматтары, қандастар өзін-өзі жұмыспен қамтыған деп танылады:  1) дара кәсіпкерлер болып табылмайтындар;  2) жұмыскерлердің еңбегін пайдаланбайтын;  3) күнтізбелік айдағы табыс – тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 4080 еселенген мөлшерінен аспайды;  **4) арнаулы салық режимін қолдануға рұқсат етілген қызмет түрлерінің мынадай тізімінен қызметті жүзеге асыратын:**  сылақ жұмыстары;  ағаш ұсталығы мен ағаш шеберлігі жұмыстары;  еден жабу және қабырға қаптау бойынша жұмыстар;  бояу және шынылау жұмыстары;  такси қызметі;  автомобиль көлігімен жүк тасымалдау;  сыйақы үшін немесе шарт негізінде жылжымайтын мүлікті басқару;  фотография саласындағы қызмет;  аударма (ауызша және жазбаша) ісі;  бейнежазбалар мен дискілерді жалға беру;  мәдениет саласында көрсетілетін білім беру қызметтері;  басқа да білім беру саласындакөрсетілетін қызметтер;  қосалқы білім беру қызметтері;  өнер саласындағы қызмет;  бала күтімі бойынша қызмет;  компьютерлердіжәне перифериялық жабдықты жөндеу;  коммуникациялықжабдықты жөндеу;  жеке тұтыну заттары мен тұрмыстық тауарларды жөндеу;  аяқ киімді жөндеу;  шаштараз қызметтері;  дизайн қызметтері;  маникюр және педикюр;  ветеринариялық көрсетілетін қызметтер;  жер учаскелерін өңдеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер;  үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылығын жүргізу жөніндегі көрсетілетін қызметтер;  базарларда, вокзалдарда жүк тасушылар көрсететін қызметтер;  ұзақ сақталмайтын нан-тоқаш және ұн кондитерлік өнімдерін пісіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер;  дайын тағамды тапсырыс бойынша жеткізу;  жеке немесе жалға алынған тұрғын үйді жалға беру (қосалқы жалдау) және басқару;  музыкалық аспаптарды жасау және жөндеу;  үй жануарларын бағу;  өзге де электр-монтаждау жұмыстары;  сумен жабдықтау, жылыту және ауаны баптау жүйелерін монтаждау. | жобаның 705-бабы 2-тармағының **4) тармақшасы** мынадай редакцияда жазылсын:  «4) арнаулы салық режимін қолдануға **тыйым салынған** қызмет түрлерінің мынадай тізімінен қызметті **жүзеге асырмайтын**:»; | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Қазақстан Республикасының салық альянсы өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимін (АСР) енгізгені үшін терең алғысын білдіруде. Бұл қадам жеке кәсіпкер емес, бірақ елдің экономикалық өміріне белсенді қатысатын көптеген азаматтарды қолдау үшін маңызды.  Дегенмен, өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың көбірек санын қамту және олардың қызметін ынталандыру үшін біз шағын бизнеске арналған АСР мысалында қызмет түрлері бойынша тыйым салу тізімін жасауды сұраймыз. Бұл еліміздің 3 миллионнан астам азаматын ресми түрде қамтуға және олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  Мәселен, мысалы, АСР қолдануға рұқсат етілген өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін қызмет түрлерінің тізіміне мынадай түрлер кірмейді:  ● мобилографтар, SMM мамандары сияқты және басқа да жаңа цифрлық мамандықтардың өкілдері.  ● экскурсия жүргізу, туризм нұсқаушыларының, гидтердің қызметтерін ұсыну бойынша туристік қызметтерді ұсыну жөніндегі қызмет.  ● желілік маркетингпен айналысатын азаматтар (тауарларды тікелей сату). Дүниежүзілік федерацияның деректері бойынша, олардың саны 2022 жылы 1628 мың адамға жетті.  ● үйде, қолмен, зауыттық емес тәсілмен басқа да бұйымдарды жеке және шағын сериялы өндіру және өткізу – (жалдамалы қызметкерлерсіз) шағын көлемдегі картиналар, қолөнер туындылары, қолөнер өндірісі.  *Депутаттардың негіздемесі*  *А. Қожаназаров*  *А. Қошмамбетов*  Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды көбірек қамтып, олардың қызметін ынталандыру үшін шағын бизнеске арналған АСР мысалында қызмет түрлері бойынша тыйым салу тізімін жасау ұсынылады. Бұл еліміздің 3 миллионнан астам азаматын ресми өріске енгізуге және олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  Мәселен, мысалы, АСР қолдануға рұқсат етілген өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін қызмет түрлерінің тізіміне келесі түрлер кірмейді:  \* мобилографтар, SMM мамандары және басқалар сияқты жаңа цифрлық кәсіптердің өкілдері.  \* экскурсия жүргізу, туризм нұсқаушыларының, гидтердің қызметтерін ұсыну бойынша туристік қызметтерді ұсыну жөніндегі қызмет.  \* желілік маркетингпен айналысатын азаматтар (тауарларды тікелей сату). Дүниежүзілік федерацияның мәліметтері бойынша, олардың саны 2022 жылы 1628 мың адамға жетті.  \* үйде, қолмен, зауыттық емес тәсілмен басқа да бұйымдарды жеке және шағын сериялы өндіру және сату – жалдамалы қызметкерлерсіз шағын көлемдегі картиналар, қолөнер, қолөнер өндірісі). | **Пысықталсын** |
|  | жобаның 705-бабының жаңа 1-1-тармағы | **705-бап. Жалпы ережелер**  1. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимін өзін-өзі жұмыспен қамтығандар арнаулы салық режимін қолдану тәртібі мен шарттары сақталған кезде қолдануға құқылы.  **Жоқ.**  2. Осы Кодекстің мақсаттары үшін мынадай шарттарға сәйкес келетін жеке тұлғалар – Қазақстан Республикасының азаматтары, қандастар өзін-өзі жұмыспен қамтыған деп танылады:  ... | Жобаның 705-бабы мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:  **«1-1. Қалдықтарды, қайталама шикізатты жинаумен және өткізумен айналысатын жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалар үшін оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі:**  **\* шекті кіріс мөлшері - жылына 135 000 АЕК,**  **\* жеке / корпоративтік табыс салығы – 2%.**  **Егер салық төлеушілердің қалдықтарды, қайталама шикізатты және алынған субсидияларды өткізуден түскен кірісі жылдық жиынтық кірістің кемінде 90%-ын құраса, оларға қолданылады.»;** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Қалдықтарды жинаумен және өткізумен, сондай-ақ қайталама шикізатты қайта өңдеумен айналысатын кәсіпкерлер үшін арнаулы салық режимін енгізу экологиялық жауапты бизнесті ынталандыру және тұрақты дамуды қолдау үшін тиімді шара болып табылады. Бұл қадам сала өкілдерінің салық жүктемесін айтарлықтай төмендете алады, бұл келесі оң өзгерістерге әкеледі:  Саланың рентабельділігін арттыру. Салық міндеттемелерін төмендету кәсіпкерлерге өз шығындарын оңтайландыруға, қалдықтарды қайта өңдеу көлемін ұлғайтуға және соның салдарынан олардың бизнесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді.  Қалдықтарды қайта өңдеу үлесін ұлғайту. Неғұрлым тартымды экономикалық жағдайлар жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың өндірістік қуаттарын қайта өңдеу және жаңғырту нарығына жаңа қатысушылардың кіруі үшін ынталандырулар жасайды.  Экологиялық жүктемені азайту. Қалдықтарды қайта өңдеу деңгейінің өсуі полигондарда олардың жиналуының төмендеуіне әкеледі, бұл өз кезегінде парниктік газдар шығарындыларын азайтуға, табиғи ресурстарды сақтауға және экологиялық жағдайды жақсартуға ықпал етеді.  «Жасыл экономикаға» көшу. Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы жеңілдікті салық салу инновациялық және экологиялық қауіпсіз технологияларды енгізуді ынталандыра отырып, орнықты даму мақсаттарына қол жеткізуге елеулі үлес болады.  Осылайша, арнаулы салық режимін енгізу кәсіпкерлерді қолдап қана қоймай, табиғатты ұтымды пайдалану және қалдықтарды азайту қағидаттарына негізделген орнықты экономиканы қалыптастыруға ықпал ете отырып, экологиялық проблемаларды жүйелі шешудің құралына айналады. |  |
|  | жобаның 713- бабының 1- тармағы | **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:  …  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%**.  **4) жоқ.**  2. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші осы баптың 1-тармағының ережелеріне сәйкес қолданылатын ставкалар бойынша салық салынатын кірістер бойынша бөлексалық есебін жүргізуге тиіс. | жобаның 713-бабының 1- тармағында:  3) тармақшадағы **«12%»** деген сөздер **«сегіз пайыз»** деген сөздермен ауыстырылсын;  мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:  **4) қалдықтарды, қайталама шикізатты жинау және өткізу жөніндегі қызметтен алынған дара кәсіпкердің, заңды тұлғаның кірістері бойынша – 2 пайыз.**  **Осы тармақшаның ережелері, егер салық төлеушілердің қалдықтарды, қайталама шикізатты және алынған субсидияларды өткізуден түскен кірісі жылдық жиынтық кірістің кемінде 90%-ын құраса, оларға қолданылады.** | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Кошмамбетов**  «Бизнес-бизнеске» қатынастарындағы кірістің мөлшерлемесін 12% - дан 8% - ға дейін төмендету шағын және орта бизнесті қолдай отырып, салық жүктемесін теңестіреді, сонымен бірге салықты оңтайландыру және ірі сомаларды қолма-қол ақшаға айналдыру схемаларын болдырмайды.  1. Теріс пайдаланулардан қорғау. Мөлшерлемелер арасындағы айырмашылық 4% (бизнес азаматтары) және 8% (бизнес-бизнеске) салық жүктемесін қолайлы деңгейде сақтай отырып, ірі компаниялардың салықты оңтайландыруын болдырмайды.  2. Шағын бизнесті қолдау. Мөлшерлемені 8% - ға дейін төмендету өсу мен заңды іскерлік белсенділікті ынталандыру арқылы шағын және орта бизнес үшін салық ауыртпалығын жеңілдетеді.  Бұл шешім салықтық теріс пайдаланулар қаупінсіз кәсіпкерлікті дамыта отырып, ашық бизнес-практиканы қолдайды.  Қайталама шикізатты жинаумен және өңдеумен айналысатын кәсіпкерлер үшін арнаулы салық режимі шеңберінде оңайлатылған декларация негізінде салықтарды есептеу мыналарға мүмкіндік береді:  кәсіпкерлерге әкімшілік жүктемені азайту. Жеңілдетілген салық жүйесі салықтарды есептеу және төлеу үшін қажетті құжаттаманың көлемін азайтады, бұл әсіресе бухгалтерлік ресурстарда шектеулі шағын және орта бизнес үшін өте маңызды.  Салық есебінің ашықтығы мен қолжетімділігін арттыру. Оңайлатылған декларация салықты есептеу процесін түсінікті етеді, бұл қателіктер қаупін азайтады және салық органдарымен өзара әрекеттесуді жеңілдетеді.  Қалдықтарды қайта өңдеу секторын дамытуды ынталандыру. Неғұрлым қолжетімді және экономикалық тиімді салық режимі жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың қызметін кеңейту үшін жағдай жасайды және нарыққа жаңа қатысушылардың шығуын ынталандырады, бұл қайталама шикізатты өңдеудің жалпы көлемін арттырады.  Саланың инвестициялық тартымдылығын арттыру. Салықтардың төмен шығындары және әкімшілік кедергілердің төмендеуі саланы инвесторлар үшін тартымды етеді, бұл жаңа технологияларды енгізуге және қайта өңдеу тиімділігін арттыруға ықпал етеді.  Қоршаған ортаға теріс әсерді азайтады. Қайталама шикізатты қайта өңдеуге кәсіпкерлерді көптеп тарту және салық ауыртпалығын оңтайландыру полигондарға жіберілетін қалдықтар санын азайтуға және материалдарды қайталама пайдалану деңгейін арттыруға ықпал етеді.  Циркулярлы экономикаға көшуді қолдау. Салық салудың оңайлатылған тәртібі қалдықтар ресурстар ретінде қарастырылатын және қайта өңдеу өндіріс циклінің ажырамас бөлігіне айналатын тұрақты экономиканы құрудың маңызды құралына айналады.  Тұтастай алғанда, оңайлатылған декларация негізінде салықтарды есептей отырып, арнаулы салық режимін енгізу мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық және экологиялық мақсаттарына ықпал ете отырып, осы стратегиялық маңызды саладағы кәсіпкерлерді қолдау үшін пәрменді шара болады. |  |
|  | жобаның 817-бабы | 817-бап. **2025** жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған инвестициялық келісімшартта көзделген инвестициялық басым жобаны іске асыру кезінде талаптарды сақтау  Инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен жасалған инвестициялық келісімшартқа сәйкес іске асырылатын инвестициялық басым жоба бойынша оның қолданылу мерзімі өткенге дейін:  1) Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған келісімшарттар бойынша Қазақстан Республикасы салық заңнамасының тұрақтылығына кепілдік бөлігінде;  2) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап **2025** жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде жасалған келісімшарттар бойынша салық салу шарттары мен Қазақстан Республикасы салық заңнамасының тұрақтылығына кепілдік беру бөлігінде осы байланыс шарттары сақталады деп белгіленсін. | жобаның 817-бабындағы **«2025»** деген цифрлар **«2026»** деген цифрлармен ауыстырылсын; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Заң техникасы.  Салық кодексінің жобасын қабылдау мерзімдерін ауыстыруға байланысты 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған инвестициялық келісімшартта көзделген инвестициялық басым жобаны іске асыру кезінде талаптарды сақтау жөніндегі өтпелі ережелерді сәйкес келтіру ұсынылады. |  |
|  | жобаның 818-бабы | 818-бап. **2025** жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған инвестициялар туралы келісімде көзделген шарттарды сақтау  Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес мемлекеттік органмен **2025** жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған, Қазақстан Республикасының Үкіметі осындай келісім жасасуға уәкілеттік берген Инвестициялар туралы келісімдер бойынша салық салу шарттары мен салық заңнамасының тұрақтылығына кепілдік бөлігінде осы Келісімнің қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін оның шарттары сақталады деп белгіленсін. | жобаның 818-бабындағы **«2025»** деген цифрлар **«2026»** деген цифрлармен ауыстырылсын; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Заң техникасы.  Салық кодексінің жобасын қабылдау мерзімдерін ауыстыруға байланысты 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған инвестициялық келісімшартта көзделген инвестициялық басым жобаны іске асыру кезінде талаптарды сақтау жөніндегі өтпелі ережелерді сәйкес келтіру ұсынылады. |  |
|  | жобаның 819-бабы | 819-бап. **2025** жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған шикізат және (немесе) материалдар импортын қосылған құн салығынан босату жөніндегі инвестициялық келісімшарттың талаптарын сақтау  Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес **2025** жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған инвестициялық келісімшарт (инвестициялық басым жобаны және инвестициялық стратегиялық жобаны қоспағанда) шеңберінде шикізат және (немесе) материалдар импортын қосылған құн салығынан босату осы келісімшарттың қолданылу мерзімі өткенге дейін сақталады деп белгіленсін. | жобаның 819-бабындағы **«2025»** деген цифрлар **«2026»** деген цифрлармен ауыстырылсын; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Заң техникасы.  Салық кодексінің жобасын қабылдау мерзімдерін ауыстыруға байланысты 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған инвестициялық келісімшартта көзделген инвестициялық басым жобаны іске асыру кезінде талаптарды сақтау жөніндегі өтпелі ережелерді сәйкес келтіру ұсынылады. |  |

**Ескертпе**: Заң жобасының мәтінін «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларына сәйкес келтірген жөн.

**Қаржы және бюджет**

**комитетінің төрайымы Т. Савельева**