19.12.2024 жылғы жалпы салыстырма кестеден үзінді

(кестенің 224-277-позициялары)

**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 423-бабы | **423-бап. Төлем көзінен салық салуға жататын бюджет қаражаты есебінен төлемдер түріндегі кірісті азайту**  Төлем көзінен салық салуға жататын бюджет қаражаты есебінен төлемдер түріндегі кіріс мынадай табыстарға азаяды:  …  10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерлерде **бюджет қаражаты есебінен** төленетін мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек, жәрдемақылар мен өтемақылар;  … | **жобаның 423-бабының 10) тармақшасындағы «бюджет қаражаты есебінен»** деген сөздер **«мемлекеттік»** деген сөзбен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 423-бабының тақырыбымен үйлестіру мақсатында |  |
|  | жобаның 424-бабы | **424-бап. Төлем көзінен салық салуға жататын өтеусіз алынған мүлік түріндегі кірісті азайту**  Төлем көзінен салық салуға жататын өтеусіз алынған мүлік түріндегі кіріс мынадай кірістерге азаяды:  1) қайырымдылық және демеушілік **көмек** түрінде алынған мүліктің құны;  2) гуманитарлық көмек түрінде алынған мүліктің құны. | жобаның 424-бабының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  «1) қайырымдылық және демеушілік көмек, **сондай-ақ қайырымдылық көмек және нысаналы капитал қорынан стипендиялар түрінде** алынған мүліктің құны;»; | **Депутат**  **Н. Тау**  2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізу.  Өтеусіз алынған мүлік түріндегі кірісті азайтуға қатысты 424-бапқа өзгерістер енгізу салық салынатын базаны азайтуға болатын кірістер тізімін кеңейтуді көздейді. Оған қайырымдылық көмек пен нысаналы капитал қорлары беретін стипендияларды қосу ұсынылады.  Студенттер мен жас мамандарға арналған стипендияларды қоса алғанда, нысаналы капитал қорларынан көмек алушылар жиі қолдауды қажет етеді. Мұндай санаттағы азаматтар үшін салық базасын азайту олардың қаржылық тұрақтылығына ықпал етеді және білім алуға немесе басқа да маңызды қажеттіліктерге көбірек қаражат бөлуге мүмкіндік береді.  Салық салынбайтын кірістер тізіміне қайырымдылық көмек пен нысаналы капитал стипендияларын қосу жеке тұлғаларға түсетін салық жүктемесін айтарлықтай төмендетеді. Бұл эндаумент қорлары арқылы көмек алуға және олардың тиімділігін арттыруға қосымша ынталандыру болады. | **Пысықталсын** |
|  | жобаның 427-бабының 2) тармақшасы | **427-бап. Төлем көзінен салық салынатын басқа кірісті азайту**  Жеке тұлғаның салық салынатын басқа кірісі келесі кірістерге азаяды:  1) Қазақстан Республикасының неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы заңнамасына сәйкес алынған алименттер;  **2) жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын адамның, сондай-ақ оның кәмелетке толған отбасы мүшелерінің жеке қосалқы шаруашылықтың мүшесі ретінде шаруашылық бойынша есепке алу кітабында ескерілген – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 282 еселенген мөлшері шегіндегі бір жылғы кірісі;**  **Бұл ретте жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін табыс жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын тұлғаның агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымның жеке қосалқы шаруашылығынан, ауыл шаруашылығы кооперативіне және (немесе) ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлғаға ауыл шаруашылығы өнімін өткізуінен түсетін табыс деп танылады.**  **Осы тармақшаның ережелерін бір ғана салық агенті – агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйым, ауыл шаруашылығы кооперативі және (немесе) ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлға агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымға, ауыл шаруашылығы кооперативіне және (немесе) ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлғаға мынадай құжаттарды:**  **азайтуды қолдану туралы өтініш**  **Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке қосалқы шаруашылықтың болуы туралы анықтама;**  **жергілікті атқарушы органның жеке қосалқы шаруашылықта пайдаланылатын:**  **ауданы көрсетілген жер учаскесінің;**  **саны көрсетілген үй жануарлары;**  **саны көрсетілген үй құстары;**  **босатуды қолдану туралы өтінішті ұсынған жеке тұлғаға қатысты қолданады.**  **Бұл ретте құжаттар салық агентіне осындай босату қолданылған күнтізбелік жылда кемінде бір рет ұсынылады;**  3) жеке тұлғаның қайтыс болуы туралы анықтама немесе қайтыс болуы туралы куәлік болған кезде күнтізбелік жыл ішінде салық агенті жүргізген тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын Айлық есептік көрсеткіштің94 еселенген мөлшері шегінде жеке тұлғаны жерлеуге арналған төлемдер; | жобаның 427-бабының **2) тармақшасы алып тасталсын;** | **депутаттар**  **А. Баққожаев**  **Ж. Дайрабаев**  **Ж. Әшімжанов**  Жеке қосалқы шаруашылықтарды салық салудан алып тастау бойынша ұсынылған түзетулерге байланысты. |  |
|  | жобаның 441-бабының 4) және 6) тармақшалары | **441-бап. Салық салынбайтын айналым**  Мыналар салық салынбайтын айналым болып табылады:  1) осы Кодекске сәйкес қосылған құн салығынан босатылған, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым;  2) өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылмайтын, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым.  Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу орны осы Кодекстің 449-бабына сәйкес айқындалады.  ЕАЭО мүше мемлекеттерде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу орны осы Кодекстің 506-бабына сәйкес айқындалады;  3) осы Кодекстің 465-бабында санамаланған тауарлар болып табылатын тауарлардың қалдықтары түріндегі айналым;  **4) Ойын бизнесіне салық салынатын қызмет бойынша айналымдар;**  5) салық салудың арнаулы салық режимі қолданылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу жөніндегі айналымдар;  **6) лотерея қызметі бойынша айналымдар.** | 441-баптың **4) және 6) тармақшалары алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  ҚҚС төлеу бойынша құмар ойын бизнесіне жеңілдік беру, ал медициналық көмек ретінде жоғары технологиялық бизнеске, сондай-ақ азаматтарға арналған тұрғын үйге салық салынады, бұған жол берілмеуге тиіс деп санаймыз.  Ойын үстелдері үшін салықтардың өсуі шамалы, тек екі есеге өседі, бұл ретте барлық айналымның 12%-ы көлемінде ҚҚС-тан босату -бұл Қазақстан Республикасының бюджеті үшін орасан зор шығын.  Біз бұл жеңілдікті заңсыз деп санаймыз  Лотерея қызметіне қатысты да бұл жеңілдікті алып тастау қажет деп санаймыз.. |  |
|  | жобаның 444-бабының 2), 31) тармақшалары және жаңа 31-1) тармақшасы | **444-бап. Өткізу бойынша айналым болып табылмайтын операциялар**  Не являются оборотом по реализации следующие операции:  …  2) мүлікті бөлу кезінде акционерге, қатысушыға, құрылтайшыға тауарды:  заңды тұлға таратылған кезде немесе жарғылық капитал азайтылған кезде – жарғылык капиталды азайту жүзеге асырылатын қатысу үлесіне, акциялар санына тура келетін, төленген жарғылық капитал мөлшерінің шегінде;  заңды тұлға құрылтайшыдан, қатысушыдан осы заңды тұлғадағы қатысу үлесін немесе оның бір бөлігін сатып алған кезде – сатып алынатын қатысу үлесіне тура келетін, төленген жарғылық капитал мөлшерінің шегінде;  адвокаттық кеңсенің **құрылтайшысы** болып табылатын адвокат осындай адвокаттық кеңседен шыққан кезде, адвокаттық қызмет осындай адвокаттық кеңсе арқылы тоқтатылған кезде не адвокаттық кеңсе таратылған кезде-адвокаттық кеңсенің **құрылтайшысы** болып табылатын адвокат осындай адвокаттық кеңсенің меншігіне берген мүліктің құны шегінде беру;  …  30) осындай адвокаттық кеңсенің серіктесі болып табылатын адвокаттың мүлікті адвокаттық кеңсеге салым ретінде беруі;  31) адвокаттық кеңсе үшін адвокаттық кеңсенің серіктестері болып табылатын адвокаттардың есебінен және олардың мүдделері үшін адвокаттық кеңсе жасаған заң көмегін көрсету туралы шарт бойынша заң көмегін көрсету;  **31-1) жоқ;**  32) резидент болып табылатын заңды тұлға үшін-өткізу орны Қазақстан Республикасы болып танылмайтын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, шет мемлекеттің аумағында тіркелген осындай заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесін өткізу. | Жобаның 444-бабында:   1. **тармақшаның үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:**   **«**адвокаттық кеңсенің **серіктесі** болып табылатын адвокат осындай адвокаттық кеңседен шыққан кезде, адвокаттық қызмет осындай адвокаттық кеңсе арқылы тоқтатылған кезде не адвокаттық кеңсе таратылған кезде-адвокаттық кеңсенің **серіктесі** болып табылатын адвокат осындай адвокаттық кеңсенің меншігіне берген мүліктің құны шегінде беру;»;  **31) тармақша** мынадай редакцияда жазылсын:  «31) адвокаттық кеңсе үшін адвокаттық кеңсенің серіктестері болып табылатын, **адвокаттық кеңседе қызметті жүзеге асыратын** адвокаттардың есебінен және олардың мүдделері үшін адвокаттық кеңсе жасаған заң көмегін көрсету туралы шарт бойынша заң көмегін көрсету»;  мынадай мазмұндағы **31-1) тармақшамен** толықтырылсын:  **«31-1) заң көмегін көрсетудің материалдық, ұйымдастырушылық-құқықтық және өзге де жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында адвокаттардың адвокаттық кеңсеге жарналары;»;** | **депутаттар**  **Н.С. Сайлаубай**  **А.Б. Сағандықова**  **А.Н.Рақымжанов**  **Н.С. Әуесбаев**  Адвокаттық кеңсенің құрылтайшылары кеңсені құрған (құрған) адамдар болып табылады. Адвокаттар кеңсесінің серіктестері құрылтайшылар ғана емес, сонымен бірге құрылғаннан кейін оның құрамына кірген басқа адвокаттар да бола алады.  Осыған байланысты «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңның 63-бабында қолданылатын «құрылтайшы» сөзін «әріптес» деген сөзбен ауыстыру қажет.  Адвокаттық кеңсенің құрамында оның құрамына мүлік берген және әріптес болған, сондай-ақ әріптес болмаған адвокаттар қызметін жүзеге асыра алады. Сондықтан «адвокаттық кеңсенің әріптестері» деген тұжырым «адвокаттық кеңседе қызмет ететіндер» деген тұжырыммен ауыстырылуы керек.  Адвокаттар кеңсесі коммерциялық емес ұйым болып табылады. Сондықтан адвокаттар кеңсесіне адвокаттардың жарналары түрінде алынған кірістерді адвокаттар кеңсесін іске асыру жөніндегі айналымдардан алып тастайтын ережелерді нақтылау қажет. |  |
|  | жобаның 444-бабының 28) тармақшасы | **444-бап. Өткізу бойынша айналым болып табылмайтын операциялар**  Мыналар өткізу бойынша айналым болып табылмайды:  1) мүлікті жарғылық капиталға салым ретінде беру;  …  28) мүлікті Республика заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекемеге немесе мемлекеттік кәсіпорынға өтеусіз негізде беру;  … | жобаның 444 - бабы 1-тармағының **28) тармақшасы** мынадай редакцияда жазылсын:  **«28) мемлекеттік мекемеге немесе мемлекеттік кәсіпорынға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мүлікті беру, өтеусіз негізде қызметтер көрсету, жұмыстарды орындау**;»; | **депутаттар**  **Н.С. Сайлаубай**  **А.Б. Сағандықова**  **А.Н. Рақымжанов**  **Н.С. Әуесбаев**  1-тармақтың 29) тармақшасын қызметтер мен жұмыстармен толықтыру қажет, өйткені ұйымдар мүлікті ғана емес, көрсетілетін қызметтер мен орындалатын жұмыстарды да өтеусіз негізде бере алады. |  |
|  | жобаның 444-бабының жаңа 33) тармақшасы | **444-бап. Өткізу бойынша айналым болып табылмайтын операциялар**  **Мыналар өткізу бойынша айналым болып табылмайды:**  **1) мүлікті жарғылық капиталға салым ретінде беру**;  …  32) резидент болып табылатын заңды тұлға үшін-өткізу орны Қазақстан Республикасы болып танылмайтын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, шет мемлекеттің аумағында тіркелген осындай заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесін өткізу.  **33) жоқ.** | жобаның 444-бабы мынадай мазмұндағы **33) тармақшамен** толықтырылсын:  **«33) әлеуметтік маңызы бар отандық азық-түлік тауарларын және оларды өндіру үшін пайдаланылатын ауыл шаруашылығы шикізатын өткізу.»;** | **депутаттар**  **А. Бакқжаев**  **Ж. Дайрабаев**  **Ж. Әшімжанов**  АӨК субъектілерін субсидиялауды кезең-кезеңімен азайту (2028 жылдан бастап мемлекеттік қолдауды алып тастау) ауыл шаруашылығы шикізатына және оларды пайдалана отырып өндірілетін әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаның өсуіне әкеп соғады. Бұдан басқа, мемлекеттік қолдауды кезең-кезеңімен төмендету кезеңінде тек ӘМАТ өндірісімен тікелей байланысты АӨК субъектілері үшін субсидиялар қалдыру орынды болар еді. Демек, логикалық жалғасы мемлекеттік қолдаудың тиімді және балама шарасы ретінде қызмет ететін ӘМТ пен шикізат өндірушілерін босату болар еді. Бұл сонымен қатар азық-түлік бағасын ұстап тұрудың тиімді тетігі болады. Мұндай жағдайда Үкімет ӘМАТ тізбесін кеңейту немесе қысқарту арқылы қолдауды икемді түрде реттей алады. |  |
|  | жобаның 445-бабының 2-тармағы | **445-бап. Бейрезиденттен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша айналым**  1.  Егер осы баптың 2-тармағында өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасы өткізу орны болып танылатын бейрезидент өтеулі негізде орындаған жұмыстарды, көрсеткен қызметтерді қосылған құн салығын төлеуші сатып алған кезде олар осы Кодекске сәйкес қосылған құн салығы салуға жататын, қосылған құн салығын осындай төлеушінің бейрезиденттен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша айналымы болып табылады.  **2. Қазақстан Республикасы іске асыру орны деп танылатын, бейрезиденттен сатып алынған жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша қосылған құн салығын төлеуші шот-фактураны осы Кодекстің 482 және 483-баптарында көзделген тәртіппен электрондық нысанда жазып береді.**  … | Жобаның 445-бабының **2-тармағы алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  Бейрезиденттен жұмыстарды, қызметтерді сатып алу кезінде электрондық нысандағы шот-фактураларды жазып беру міндетін енгізу салық төлеуші үшін қосымша әкімшілік жүктеме болып табылады.  Жаңа нормалардың күшіне енуін жеңілдететін өтпелі ережелердің болмауы. Оларды дереу қолдану өз процестерін қайта құра алмаған бизнес үшін тәуекелдер тудырады және компаниялардың экономикалық белсенділігіне теріс әсер етуі мүмкін. Әсіресе шағын және орта бизнес осал санатта қалуы мүмкін, олар үшін бұл өзгеріс қосымша қаржылық және ұйымдастырушылық ауыртпалыққа айналады.  441-баптың 2-тармағына сәйкес жазып берілген ШФ мәні болмайды, өйткені оны резидент емес, қызметті сатып алған салық төлеуші-сатып алушы, яғни өзіне жазып береді. Сонымен қатар, бұл ЭШФ-ны уақтылы шығармаған жағдайда әкімшілік жауапкершілікке әкеледі. Бұл ретте салық төлеуші осы айналымдарды көрсете отырып, аталған қызметтер үшін тиісті салық есептілігін тапсырады. Салық төлеуші өзінің салық есептілігінде көрсеткен деректер салықты есептеу мақсаттары үшін жеткілікті болады. |  |
|  | жобаның 465-бабының 28), 46), 47) және 48) тармақшалары | **465-бап. Қосылған құн салығынан босатылған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдар**  Өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын мынадай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді:  …  **28) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде протездік-ортопедиялық бұйымдар мен сурдотифлотехниканы қоса алғанда, кез келген нысандағы дәрілік заттарды, оның ішінде фармацевтикалық субстанцияларды (активті фармацевтикалық субстанцияларды), медициналық бұйымдарды, сондай-ақ оларды өндіруге арналған материалдар мен жинақтауыш заттарды.**  **Осы баптың бірінші бөлігінің осы тармақшасында көрсетілген тауарлардың тізбесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекітеді;**  …  45) осы Кодекстің 169-бабына сәйкес акцизделетін тауарларды таңбалауға арналған есепке алу-бақылау таңбалары.  **46) жоқ;**  **47) жоқ;**  **48) жоқ;** | Жобаның 465-бабында:  **28)** тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  **«28) кез келген нысандағы дәрілік заттарды, оның ішінде фармацевтикалық субстанцияларды (белсенді фармацевтикалық субстанцияларды), протездік-ортопедиялық бұйымдар мен сурдотифлотехниканы қоса алғанда, медициналық бұйымдарды, сондай-ақ оларды өндіруге арналған материалдар мен жинақтауыш заттарды** **өткізу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады;»;**  **мынадай мазмұндағы 46), 47) және 48) тармақшалармен толықтырылсын:**  **«46) медициналық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар денсаулық сақтау субъектісінің медициналық қызметтер көрсетуі (оның ішінде лицензиялауға жатпайтын медициналық қызметті жүзеге асыру кезінде) ;**  **47) ветеринария саласында пайдаланылатын (қолданылатын) кез келген нысандағы дәрілік заттарды, оның ішінде фармацевтикалық субстанцияларды (белсенді фармацевтикалық субстанцияларды); протездік-ортопедиялық бұйымдарды қоса алғанда, ветеринариялық мақсаттағы бұйымдарды және ветеринариялық техниканы; ветеринария саласында пайдаланылатын (қолданылатын) кез келген нысандағы дәрілік заттарды, оның ішінде фармацевтикалық субстанцияларды (белсенді фармацевтикалық субстанцияларды) және протездік-ортопедиялық бұйымдарды қоса алғанда, ветеринариялық мақсаттағы бұйымдарды және ветеринариялық техниканы өндіруге арналған материалдар мен жиынтықтаушыларды;**  **48) Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасына сәйкес меншік нысанына қарамастан, санитариялық-эпидемиологиялық қызмет ұйымы көрсететін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы көрсетілетін қызметтер.»;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**    *Жаңа редакциядағы 28) тармақша бойынша және 46) жаңа тармақша бойынша негіздеме:*  Салық кодексіндегі жоспарланған өзгерістер, атап айтқанда дәрілік заттарға, медициналық бұйымдарға ҚҚС-тан босатуды жою келесі салдарға әкелуі мүмкін:  Бизнес үшін: фармкомпаниялар, медициналық өнімдерді шығаратын компаниялар, өндірушілер мен импорттаушылар тауарлардың құнына ҚҚС қосуға мәжбүр болады, бұл бағаның өсуіне әкеледі.  Медициналық қызметтерді ҚҚС-тан босату жойылған жағдайда, ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық көмек көрсететін барлық меншік нысанындағы ұйымдар дәрілік заттарды сатып алуға байланысты ҚҚС-тан айырылады. Мысалы, медициналық қызметтердің құнындағы дәрі-дәрмектердің өзіндік құнының үлесі 50%-ғажетеді. Бұл рентабельділікке теріс әсер етуі мүмкін, өйткені компаниялар бағаның өсуін әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры белгілеген тарифке толығымен ауыстыра алмайды.  ТМККК және МӘМС шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерді қайта қарау қажеттілігі туындайды.  Халыққа әсері: дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарға бағаның өсуі, әсіресе халықтың әлеуметтік осал топтары үшін медициналық көмектің қолжетімділігінің төмендеуіне әкеледі.  Бұл жағдайда азаматтардың жекелеген санаттары үшін бағаның өсуін өтеу бойынша мемлекеттік қолдау, яғни қосымша бюджеттік шығыстар қажет болады.  Салықоргандары тарапынан бақылау:  Жеткізу тізбегінде салық органдарына дәрілік заттардың мақсатты пайдаланылуын қадағалау қиын болады.  Бұл жағдайда ҚҚС есептеу мен төлеудің дұрыстығын, оның ішінде осы өнімді сату бойынша айналымдарды құжаттамалық растауға қойылатын талаптарды тексеру шараларын әзірлеу қажет.  Осылайша, барлық дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар үшін ҚҚС босату бойынша жеңілдіктерді сақтауды ұсынамыз.  *Жаңа 47) тармақша бойынша негіздеме:*  Медициналық ұйымдар үшін ҚҚС төлеуден босату бойынша салықтық жеңілдіктерді сақтау ұсынылады. Медициналық қызметтерге ҚҚС енгізу барлық медициналық қызметтерді ҚҚС мөлшеріне арттыруды білдіреді, бұл бүкіл медициналық қызметтер нарығына 2,8 трлн. тг. ҚР азаматтарының басым бөлігі оны пайдаланушылар болып табылады.  Халықаралық тәжірибеден Түркияда медициналық қызметтер ҚҚС және басқа салықтардан босатылған (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 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 берер еді.  Саланы жеңілдіктерден айыра отырып, мемлекет ақырғы тұтынушыға салық төлеуді жүктейді, бұл қоғамда әлеуметтік шиеленісті тудыруы мүмкін.  Бүгінгі таңда жеке сектордың барлық кірістері жоғары технологиялық саланы дамытуға бағытталады, егер денсаулық сақтау қызметтерінің тарифтері инфляцияны қамтымаса, денсаулық сақтау саласына қандай қосымша салықтар туралы айтуға болады.  Мәжілістегі СК жобасында ҚҚС бойынша жеңілдік алынып тасталды, ал «Ашық НҚА» порталында талқылаудан өткен, сондай-ақ ҰЭМ сайтында орналастырылған жаңа Кодекс жобасының редакциясында бұл салықтық жеңілдік бар. Яғни, әзірлеуші тарапынан бұл салықтық жеңілдік ҰКП-дан сараптамалық қорытынды алмай және жария талқылаусыз алынып тасталды.  Медицина үшін ҚҚС төлеуден босату бөлігінде қолданыстағы салық жеңілдіктерін сақтау қажет деп санаймыз.  *Жаңа 48) тармақша бойынша негіздеме:*  ҚР қолданыстағы Салық кодексінің 394-бабының 35) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасына сай санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік ұйымы көрсететін, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы көрсетілетін қызметтерді өткізу айналымдары 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 мақсатында, 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 және аталған норманың қолданысын халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы кәсіпкерлік субъектілеріне тарату (меншік нысанына қарамастан) бөлігінде ұсынысты қарауды ұсынамыз. |  |
|  | жобаның 465-бабының 31) 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:  1) осы Кодекстің 466 – 469-баптарында көрсетілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді;  ...  31) мемлекеттік тапсырманы жүзеге асыруға арналған шарттар негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ғылым туралы заңнамасына сәйкес басым бағыттар бойынша мемлекеттік тапсырыс шарттарының негізінде жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстарын;  … | Жобаның **465-бабының 31) тармақшасы** мынадай редакцияда жазылсын:  «31) мемлекеттік тапсырманы жүзеге асыруға арналған шарттар негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ғылым туралы заңнамасына сәйкес басым бағыттар бойынша мемлекеттік тапсырыс шарттарының негізінде **орындаушылар және бірлесіп орындаушылар** жүргізетін ғылыми-зерттеу жұмыстарын; | **депутат**  **Е. Мәмбетов**  2021-2023 жылдары ҚР АШМ жалпы сомасы 24,2 млрд. теңгеге 31 ҒТЖ іске асырды. Бұл ретте бюджетті қалыптастыру кезінде Бюджет және Салық кодекстеріне, қолданыстағы «Ғылым туралы» Заңға сәйкес ҚҚС көзделмеген.  ҚР СК көрсетілген нормаларының қолданыстағы редакциясына сүйене отырып, шарт жасасқан ҒТЖ орындаушылары ҚҚС төлеуден босатылады, ал ҒТЖ орындаушысымен шарт жасасқан және бірыңғай өтінімде көрсетілген бірлескен орындаушылар жасалған шарт бойынша ҚҚС төлейді. Бұл норма салық төлеуші субъектілер-ғылыми қызмет субъектілеріне тең емес жағдай жасауға ықпал етеді.  Жалпы, ҒТЖ бойынша бірлесіп орындаушы ғылыми ұйымдар 2021-2023 жылдар кезеңінде бюджетке ҚҚС түрінде шамамен 0,9 млрд. теңге (964,68 млн. теңге) төледі, бұл ретте бұл қаражат ғылыми ұйымдарды дамытуға бағытталуы мүмкін. Осылайша, ҒТЖ бойынша бірлесіп орындаушы ғылыми ұйымдар ҚҚС төлеу шығындарын жабу үшін бюджеттен тыс қаражаттан қосымша ақша іздеуге мәжбүр, бұл қаражатты ұйымдарды дамыту бағдарламаларынан алшақтатуға, ғылыми зертханаларды қайта жарақтандыру және қажетті заманауи ғылыми жабдықтар мен аспаптарды сатып алу мүмкіндігінің азаюына алып келеді. |  |
|  | 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 қызметтерді көрсетуі (оның ішінде лицензиялауға жатпайтын медициналық қызметті жүзеге асыру кезінде).»;** | **депутаты**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  **К. Абден**  *Депутаттардың Е. Сатыбалдин, Н. Сайлаубай, А. Ракымжанов, Н. Әуесбаев, А. Сағандықованың негіздемесі*  Салық кодексіндегі жоспарланған өзгерістер, атап айтқанда дәрілік заттарға, медициналық бұйымдарға ҚҚС-тан босатуды жою келесі салдарға әкелуі мүмкін:  Бизнес үшін: фарм.компаниялар, медициналық өнімдерді шығаратын компаниялар, өндірушілер мен импорттаушылар тауарлардың құнына ҚҚС қосуға мәжбүр болады, бұл бағаның өсуіне әкеледі.  Медициналық қызметтерді ҚҚС-тан босату жойылған жағдайда, ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық көмек көрсететін барлық меншік нысанындағы ұйымдар дәрілік заттарды сатып алуға байланысты ҚҚС-тан айырылады. Мысалы, медициналық қызметтердің құнындағы дәрі-дәрмектердің өзіндік құнының үлесі 50%-ға жетеді. Бұл рентабельділікке теріс әсер етуі мүмкін, өйткені компаниялар бағаның өсуін әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры белгілеген тарифке толығымен ауыстыра алмайды. ТМККК және ӘМС шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтер тарифтерін қайта қарау қажеттілігі туындайды.  Халыққа әсері: дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарға бағаның өсуіне, әсіресе халықтың әлеуметтік осал топтары үшін медициналық көмектің қолжетімділігінің төмендеуіне әкеледі.  Бұл жағдайда азаматтардың жекелеген санаттары үшін бағаның өсуін өтеу бойынша мемлекеттік қолдау, яғни қосымша бюджеттік шығыстар қажет болады.  Салық органдары тарапынан бақылау:  Жеткізу тізбегінде салық органдарына дәрілік заттардың нысаналы мақсатын қадағалау қиын болады.  Бұл жағдайда ҚҚС есептеу мен төлеудің дұрыстығын, оның ішінде осы өнімді сату бойынша айналымдарды құжаттамалық растауға қойылатын талаптарды тексеру шараларын әзірлеу қажет.  Осылайша, барлық дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар үшін ҚҚС босату бойынша жеңілдіктерді сақтауды ұсынамыз.  *Депутат Қ. Абденнің негіздемесі*  **Медициналық қызметтерге ҚҚС енгізу мыналарға әкеледі:**  **1.** ҚҚС сомасына қосымша қаржы қаражаты көзделмеген жағдайда, ТМККК /ӘМС шеңберінде **медициналық көмекті қаржыландыру көлемін ҚҚС сомасына 12%-ға азайтуға** *(тиісінше көрсетілетін медициналық қызметтер санының азаюына).*  *Анықтама үшін: ДСӘДМ деректері бойынша ағымдағы жылдың 20 қыркүйегіне медициналық ұйымдардың кредиторлық берешегі 157 млрд теңгені құрады, ал 01.01.22ж. - 43 млрд теңге, 01.01.23ж. -79 млрд теңге, 20.01.24ж. - 82 млрд теңгені құрады.*  **2. ақылы медициналық қызметтердің құнының Еуропа елдерінің деңгейіне дейін көтерілуіне** *(1 қабылдаудың құны - 100 евро).*  **3.азаматтардың, әсіресе төлем қабілеттілігі жоқ азаматтардың медициналық қызметтерге қолжетімділігін шектеуге,** өйткені олар бағаның өсуіне байланысты ақылы негіздегі медициналық қызметтерге жүгіне алмайды;  **4. халықтың денсаулық сақтауға арналған «қалта» шығыстарының өсуіне,** бүгіннің өзінде ол шығыстар 38%-ды құрайды, бұл "қалта" шығыстарының аз деңгейін көздейтін Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспарына қайшы келеді.  *Анықтама үшін: ЭЫДҰ елдерінде денсаулық сақтауға арналған қалта шығыстары ағымдағы шығыстардың орта есеппен 16,9%-ын құрайды. Словенияда бұл көрсеткіш 11,8%-ға, Польшада 19,6%-ға, Ресейде 27,7%-ға, Қазақстанда 38%-ға тең. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 20%-дан аспайтын көрсеткішті ұсынады.* **5.медициналық қызметтерді алу кезінде азаматтарға қосарланған салық салуға:**  2020 жылғы 1 қаңтардан бастап МӘМС жүйесі енгізілді және 2024 жылы жұмыс берушілер қызметкер үшін жалақының 3%-ы көлемінде аударым жасайды, жалдамалы жұмыскерлержәне АҚС шарт негізінде қызмет көрсететіндер МӘМС-ке ай сайынғы табысының 2%-ы мөлшерінде жарна жасайды. Медициналық қызметтерге 12%-дық ҚҚС енгізу қосарланған салық салу түріндегі тұтынушылар (халық) үшін қосымша қаржылық жүктеме болып табылады.  **6 мемлекеттік бюджет шығыстарын ұлғайтуға,** өйткені ТМККК/МӘМС шеңберінде медициналық қызметтерге арналған тарифтерге ҚҚС сомасын қосу қажет болады.  Медициналық қызметтерге қатысты ҚҚС енгізу айналымға (табысқа) іс жүзінде салық салуды білдіреді, өйткені ҚҚС есепке алуға болатын тауарлар емес, қызметтер сатылады. Ұйымдар үшін тауарлар мен қызметтерді жеткізушілер арасында ҚҚС төлеушілер де аз, ал бұл олар төлеген ҚҚС-ты есепке алуға мүмкіндік берер еді.  медицинаның қымбат тұруына және мемлекеттік тапсырыс шеңберінде қызмет көрсететін медициналық ұйымдар санының азаюына байланысты халықтың денсаулық сапасының төмендеуіне.  7. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызмет көрсетушілер мен олардың бірлесіп орындаушыларының бір бөлігі ҚҚС төлеушілер болып табылатындығына, ал басқа бөлігі төлемейтінге байланысты, **медициналық қызметтерді сатып алу үшін көмек түрлері бойынша қаржыландыру көлемін жоспарлаудағы қиындықтарына алып келуі мүмкін**, себебі ҚҚС бойынша міндетті есепке қою үшін 20 000 АЕК *(20214 жылы - 73,8 млн теңге)* мөлшерінде шек белгіленген.  Сондай-ақ, медициналық қызметтер ҚҚС-тан босатылған Ресей, Армения, Германия, Ұлыбритания, Испанияның халықаралық тәжірибесін ескерген жөн. |  |
|  | жобаның 465-бабының жаңа 47) және 48) тармақшалары | **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.  **47) жоқ.**  **48) жоқ** | жобаның 465-бабы мынадай мазмұндағы **47) және 48) тармақшалармен** толықтырылсын:  **«47) ветеринария саласында пайдаланылатын (қолданылатын) кез келген нысандағы дәрілік заттар, оның ішінде фармацевтикалық субстанциялар (белсенді фармацевтикалық субстанциялар); протездік-ортопедиялық бұйымдарды қоса алғанда, ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен ветеринариялық техника; ветеринария саласында пайдаланылатын (қолданылатын) кез келген нысандағы дәрілік заттарды өндіруге арналған материалдар мен жиынтықтаушылар; ветеринария саласында пайдаланылатын (қолданылатын) кез келген нысандағы дәрілік заттарды, оның ішінде фармацевтикалық субстанцияларды (белсенді фармацевтикалық субстанцияларды) өндіруге арналған материалдар және протездік-ортопедиялық бұйымдарды қоса алғанда, ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен ветеринариялық техника;**  **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**    *47) жаңа тармақша бойынша негіздеме:*  Медициналық ұйымдар үшін ҚҚС төлеуден босату бойынша салықтық жеңілдіктерді сақтау ұсынылады. Медициналық қызметтерге ҚҚС енгізу барлық медициналық қызметтерді ҚҚС мөлшеріне арттыруды білдіреді, бұл бүкіл медициналық қызметтер нарығына 2,8 трлн. тг., ал Қазақстан азаматтарының басым бөлігі пайдаланушылар болып табылады.  Халықаралық тәжірибеде 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 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 берер еді.  Саланы жеңілдіктерден айыра отырып, мемлекет ақырғы тұтынушыға салық төлеуді жүктейді, бұл қоғамда әлеуметтік шиеленісті тудыруы мүмкін.  Бүгінгі таңда жеке сектордың барлық кірістері жоғары технологиялық саланы дамытуға бағытталады, егер Денсаулық сақтау қызметтерінің тарифтері инфляцияны қамтымаса, Денсаулық сақтау саласына қандай қосымша салықтар туралы айтуға болады.  Мәжілістегі СК жобасында ҚҚС бойынша жеңілдік алынып тасталды, ал «Ашық НҚА» порталында, сондай-ақ ҰЭМ сайтында орналастырылған жаңа Кодекс жобасының редакциясында бұл салықтық жеңілдік көзделген. Яғни, әзірлеуші тарапынан бұл салықтық жеңілдік, ҰКП-дан сараптамалық қорытынды алмай және жария талқылаусыз алынып тасталды.  Медицина үшін ҚҚС төлеуден босату бөлігінде қолданыстағы салық жеңілдіктерін сақтау қажет деп санаймыз.  *жаңа 48) тармақша бойынша негіздеме:*  Қолданыстағы Салық кодексінің 394-бабының 35) тармақшасына сәйкес.35) ҚР 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. |  |
|  | жобаның 465-бабының жаңа 46) және 47) тармақшалары | **465-бап. Қосылған құн салығынан босатылған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдар**  **Өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын мынадай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді:**  …  **46) жоқ;**  **47) жоқ.** | жобаның 465-бабы мынадай мазмұндағы **46) және 47) тармақшалармен** толықтырылсын:  **«46) ветеринария саласында пайдаланылатын (қолданылатын) кез келген нысандағы дәрілік заттар, оның ішінде фармацевтикалық субстанциялар (белсенді фармацевтикалық субстанциялар), протездік-ортопедиялық бұйымдарды қоса алғанда, ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар және ветеринариялық техника, ветеринария саласында пайдаланылатын (қолданылатын) кез келген нысандағы дәрілік заттарды өндіруге арналған материалдар мен жиынтықтаушылар, оның ішінде фармацевтикалық субстанциялар (белсенді фармацевтикалық субстанцияларды) және протездік-ортопедиялық бұйымдарды қоса алғанда, ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар және ветеринариялық техника;**  **47) мыналар:**  **ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғалар;**  **ветеринария саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміне енгізілген жеке және заңды тұлғалар;**  **Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасына сәйкес құрылған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар ветеринария саласында көрсететін қызметтер.»;** | **депутат**  **А. Баққожаев**  Эпизоотиялық саламаттылықты қамтамасыз ету мақсатында ветеринариялық препараттар мен қызметтерді ҚҚС төлеуден босату қажет. Қолданыстағы Салық кодексінің 394-бабының 34 және 37) тармақшаларына сәйкес ветеринариялық препараттар мен қызметтер ҚҚС-тан босатылды. Президент Қ. Тоқаев өзінің Қазақстан халқына Жолдауында Салық кодексін жеңілдету, оның ережелерін барлық экономикалық белсенді азаматтар үшін түсінікті ету, нормаларды әр түрлі түсіндіру мүмкіндігін болдырмау қажеттігін тапсырды. Кәсіпкерлер үшін қолданыстағы қолайлы жағдайларды нашарлатпай, салық режимдерін оңтайландыру қажет. |  |
|  | жобаның 467-бабының 1) тармақшасы | **467-бап. Жерге және тұрғын ғимараттарға байланысты өткізу бойынша айналымдар**  1. Мыналар қосылған құн салығынан босатылады:  **1) құрылысы басталған және (немесе) пайдалануға қабылдау тек тұрғын емес үй-жайлардан тұратын тұрғын ғимараттың бір бөлігінен басқа, 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін жүзеге асырылған тұрғын ғимаратты (тұрғын ғимараттың бір бөлігін) сату. Осы тармақшаның ережелерін осындай тұрғын ғимараттың (тұрғын ғимараттың бір бөлігінің) құрылысын жүзеге асыратын (жүзеге асырған) адам қолданады;**  2) 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған сатып алу құқығымен тұрғын үйді ұзақ мерзімді жалдау шарты бойынша тұрғын ғимаратты (тұрғын ғимараттың бір бөлігін) жалға беру;  … | жобаның 467-бабы 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  **«1) тұрғын емес үй-жайлардан тұратын тұрғын ғимараттың бір бөлігінен басқа, тұрғын ғимаратты (тұрғын ғимараттың бір бөлігін) сату;»;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  Құрылыстың басталу немесе жалдау шартын жасасу күні бойынша шектеусіз ҚҚС-тан неғұрлым қарапайым және түсінікті түрде босатуды көздейтін 396-баптың қолданыстағы редакциясын сақтау ұсынылады. Бұл салықты басқаруды жеңілдетеді және бизнеске түсетін салық жүктемесін азайтады. Қолданыстағы редакция нарықтың барлық қатысушылары үшін нақты және тұрақты жағдай жасайды және инвесторлар мен жалға алушылар үшін айқындық пен болжамдылықты қамтамасыз ете отырып, жылжымайтын мүлік пен жалдау нарығында тұрақтылықты сақтауға жәрдемдеседі. |  |
|  | жобаның 468-бабының жаңа 12) тармақшасы | **468-бап. Қосылған құн салығынан босатылатын, қаржылық операцияларды іске асыру жөніндегі айналымдар**  …  2. Қосылған құн салығынан босатылатын қаржылық операцияларға мыналар жатады:  1) бағалы қағаздармен жасалатын операциялар;  …  11) осы баптың 3-тармағында көрсетілген операциялар;  **12) жоқ.** | жобаның 468-бабының 2-тармағы мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:  **«12) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының әлеуметтік төлемдер мен ерікті зейнетақы жарналарын тарту, зейнетақы активтерінен алынған инвестициялық табысты бөлу және есепке жатқызу жөніндегі қызметтері.»;** | **депутаты**  **А. Қошмамбетов**  **Т. Серіков**  **К. Абден**  **Ә. Жұбанов**  Қолданыстағы Салық кодексінде (397-баптың 2-тармағының 11) тармақшасы) әлеуметтік төлемдер мен ерікті зейнетақы жарналарын тарту, зейнетақы активтерінен алынған инвестициялық табысты бөлу және есепке жатқызу бойынша БЖЗҚ қызметтерін қосылған құн салығынан (бұдан әрі-ҚҚС) босату көзделген.  Әлеуметтік маңызы бар қызметтерге салық салу, олардың ішінде ҚР азаматтарын зейнетақымен қамсыздандыруға қатысты бірқатар басым қызметтерге жататын зейнетақы қызметтеріне салық салу біршама сұрақ тудырады, олар сараланған тәсіл мен мәселені зерделеуді талап етеді.  ҰЭМ ҚҚС төлеудің 2 нұсқасын қарастыру ұсынылды:  \* бірінші нұсқа "жоғарыдан" БЖЗҚ комиссиясының қазіргі уақытта белгіленген мөлшеріне БЖЗҚ салымшыларының қаражаты есебінен ҚҚС қосымша есептеу;  \* екінші нұсқа: БЖЗҚ комиссиясының белгіленген мөлшерінде, оның ішінде ҚҚС бөлу және БЖЗҚ-ның өз қаражаты есебінен бюджетке төлеуді жүзеге асыру.  1-нұсқа:  ЖЗҚ салымшылары есебінен ҚҚС төлеу  1) ЖЗҚ салымшыларына салық жүктемесінің ұлғаюы, өйткені ҚҚС сомасы зейнетақы активтері бойынша шығыстарға жатқызылатын болады. Тиісінше, салымшылардың зейнетақы жинақтарының сомасы есептелген ҚҚС сомасына азайтылатын болады.  Сонымен қатар, ҚҚС шарттың еркіндігі негізінде жүзеге асырылатын қызметтер үшін төленеді, яғни тұтынушылар қызметті таңдауда еркін. Зейнетақымен қамсыздандыру жағдайында зейнетақы жарналарының барлық түрлеріне қатысты шартты таңдау еркіндігінің жоқ екенін атап өту қажет.  2) салымшылардың дербес деректерін пайдалану  Дербес деректер туралы Заңның 9-бабына сәйкес БЖЗҚ зейнетақы шоттарын ашуға, зейнетақы жинақтарының сомасы туралы, сондай-ақ шартты зейнетақы шоттары туралы ақпарат беруге байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде салымшылардың дербес деректерін олардың келісімінсіз пайдалануға құқылы.  Электрондық шот-фактураларды қалыптастыру және ұсыну кезінде күнделікті негізде ЭШФ АЖ-да БЖЗҚ салымшыларының дербес деректері пайдаланылатын болады, бұл мәні бойынша ақпаратты үшінші тұлғаларға беру болып табылады, бұл салымшылардың электрондық шот-фактураларды қалыптастыру үшін дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісімін алу қажеттілігіне әкеп соғады.  Қазіргі уақытта БЖЗҚ-да салымшылардан дербес деректерді жинауға, өңдеуге 2,7 млн. астам келісім бар. Бұл келісімдер негізінен салымшылар БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемін алуға өтініш берген кезде алынған.  Осыған байланысты, БЖЗҚ-ның электрондық шот-фактураларын ресімдеу үшін 9 млн.астам адамнан келісім алу бойынша жұмыс жүргізу қажет болады, бұл іс жүзінде іске асырылмайтын міндет болып көрінеді.    3) электрондық шот-фактураларды ұсыну.  Егер БЖЗҚ-ның көрсетілген қызметтеріне ҚҚС салынуы тиіс болса, онда БЖЗҚ-да ҚР Салық кодексінің 412-бабына сәйкес түпкілікті тұтынушыға-яғни БЖЗҚ-ның әрбір салымшысына шот-фактура жазу міндеті туындайды. 2024 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша БЖЗҚ салымшыларының саны шамамен 11 млн. құрайды. ақпараттық жүйе: ЭШФ АЖ күнделікті негізде (БЖЗҚ комиссиялық сыйақысын есептеу ерекшеліктеріне байланысты) 11 млн. астам электрондық шот-фактураларды қалыптастыруға мүмкіндік береді ме?  ҚР Қаржымині МКК ақпараттық жүйесіне жүктемеден басқа, электрондық шоттар қою БЖЗҚ-ның осы процесті әкімшілендіруге (қаржылық, еңбек шығындары және техникалық жарақтандыру) шығындарын едәуір арттырады.  Шамамен шығындар көлемі: жабдықты сатып алуға, оны техникалық қолдауға, құжатты сақтауға және беруге бастапқыда шамамен 2,6 млрд.теңгені, одан әрі жыл сайын қолдауға шамамен 1 млрд. теңгені құрайды. Сонымен қатар, қосымша 2-3 штаттық бірлікті енгізу қажет болады, бұл ЕТҚ қосымша шығындар әкеледі.  Салымшыларға электрондық шот-фактураларды ұсынбау туралы норманы енгізу шығыстарды жоймайды, өйткені ҚҚС бойынша ақпаратты есептеу және сақтау мақсатында, БЖЗҚ салымшыларының сұрау салуы бойынша ұсталған ЖТС туралы ақпарат беру үшін БЖЗҚ АЖ-ны техникалық пысықтау қажет болады.  4) салымшыларға зейнетақы төлемдерінен ЖТС ұстап қалудың күшін жою.  Бұл ретте, жаңа Салық кодексінің жобасында Қазақстан азаматтарын әлеуметтік қолдауда маңызды рөл атқаратын БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері кезінде салымшыларды жеке табыс салығын (ЖТС) төлеуден босату көзделгенін атап өткен жөн. Әлеуметтік төлемдер мен ерікті зейнетақы жарналарын тарту, салымшылардың (зейнетақы қызметтерін алушылардың) зейнетақы қаражаты есебінен төлей отырып, зейнетақы активтерінен алынған инвестициялық табысты ҚҚС бөлу және есепке жатқызу бойынша БЖЗҚ қызметтеріне салық салу ЖТС бойынша енгізілетін норманың мәнін жоққа шығарады.  Осылайша, БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алушылар бір жағынан ЖТС төлеуден босатылады, екінші жағынан ҚҚС түрінде жаңа салық енгізіледі.  Комиссиялық сыйақылар сомасынан ҚҚС бойынша бюджетке қосымша төлемдер (12%) 2025 жылы шамамен 2,5 млрд.теңгені және 2026 жылы 2,7 млрд. теңгені құрайтындығына назар аударамыз.  Бұл ретте, жоғарыда аталған барлық факторлар халық арасында әлеуметтік шиеленістің артуына әкелуі мүмкін, өйткені бұл түзету барлық еңбекке қабілетті халыққа және ҚР жұмыс істеп жүрген зейнеткерлеріне әсер етеді.  2-нұсқа: ЖЗҚ меншікті қаражаты есебінен ҚҚС төлеу  1) салық салу принциптерін бұрмалау  ҚҚС қызметті тұтынушыдан емес, БЖЗҚ атынан көрсетілетін қызметті берушінің есебінен төленетіндігіне байланысты - мәні бойынша табыс салығын төлеу болып табылады, яғни іс жүзінде БЖЗҚ-ға ҚҚС және КТС қалыптастыру сипатына түбегейлі қайшы келетін КТС салығын қосарланған салық салуға әкеп соғады.  ҚР Салық заңнамасына сәйкес (ҚР Салық кодексінің 190, 191-баптары): салық есепке алу саясаты, сондай-ақ ҚР Салық кодексінің негізгі ережелері ҚЕХС (IFRS) ережелеріне және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес әзірленеді.  Қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық негіздеріне сәйкес, бухгалтерлік есепте операцияларды көрсету кезінде экономикалық мәні құқықтық формадан басым болады.  Осылайша, егер қосылған құны жоқ БЖЗҚ комиссиялық сыйақысынан ҚҚС алынатын болса, бұл түзету ҚҚС мәніне қайшы келеді және осылайша ҚЕХС, Бухгалтерлік есеп туралы заң және ҚР Салық кодексінің талаптарына қайшы келеді.  Осы норманы қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында тиісті нормаларды әзірлеуге, бекітуге және сақтауға жауапты заң шығарушы және мемлекеттік органдарға қатысты беделіне нұқсан келтіретін тәуекелдердің туындауына әкеп соғады.  БЖЗҚ-ның мақсаты пайда табу емес, БЖЗҚ-ға жүктелген әлеуметтік мақсаттарды орындау-салымшылардың қарттықта лайықты өмір сүруін қамтамасыз ету болып табылатындығын ескере отырып, **Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының әлеуметтік төлемдер мен ерікті зейнетақы жарналарын тарту, зейнетақы активтерінен алынған инвестициялық табысты бөлу және есептеу жөніндегі қызметтеріне ҚҚС жеңілдігін қолданыстағы редакцияда қалдыруды ұсынамын.** |  |
|  | жобаның 470-бабы 1-тармағының жаңа 1) тармақшасы | **470-бап. Қосылған құн салығынан босатылатын импорт**  1. Мыналардың::  **Жоқ;**  1) ұлттық және шетел валютасы банкноттары мен монеталарының (мәдени-тарихи құндылықты білдіретін банкноттар мен монеталардан басқа), сондай-ақ бағалы қағаздардың;  2) Ұлттық Банктің ақша белгілерін өндіру үшін әкелінетін шикізаттың мақсаты туралы растамасы болған кезде Ұлттық банк және оның ұйымдары жүзеге асыратын ақша белгілерін шығаруға арналған шикізаттың;;  … | 470-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы жаңа 1) тармақшамен толықтырылсын:  **«1) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінде тіркелген кез келген нысандағы дәрілік заттар, медициналық бұйымдардың импорты қосылған құн салығынан босатылады**  **Осы тармақшада көрсетілген тауарлардың тізбесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекітеді;»;**  *Тиісінше келесі тармақшалардың нөмірленуі өзгертілсін* | **депутат**  **А. Аймағамбетов**  Салық кодексінің қолданыстағы редакциясы елге импортталатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды (бұдан әрі-ДЗ және МБ) ( 399-баптың 1-тармағының 10-тармағы) ҚҚС-тан босатуды көздейді. Салық кодексінің ұсынылған жаңа редакциясында бұл норма жоқ, бұл Қазақстанның фармацевтика өнеркәсібіне кері әсерін тигізуі мүмкін.  ДЗ/Мб импортына және оларды өткізуге ҚҚС енгізу мыналарға әкеледі:  ҚҚС енгізе отырып, бекітілген шекті бағалардың рентабельділігіне байланысты ДЗ/Мб тапшылығына;  тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан әрі - ТМККК) және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (бұдан әрі - МӘМС) шеңберінде ДЗ/МБ сатып алу кезінде бюджеттік шығыстардың ұлғайтюы.  IQVIA халықаралық талдау компаниясының деректеріне сәйкес 2023 жылдың қорытындысы бойынша фармацевтикалық нарық көлемі (ҚР-дағы барлық ДЗ сату) 908,83 млрд. теңгені құрады, оның 45,01%-ы (409,02 млрд.теңге) мемлекеттік шығыстар болып табылады. ДЗ/МБ-ға12% ҚҚС ставкасын енгізген кезде, 2023 жылғы факті бойынша есептеу кезінде мемлекеттің қосымша шығыстары шамамен 49,08 млрд.теңгені құрайтын еді. ДЗ/МБ әлеуметтік маңызы бар тауарлар санатына жататынын атап өткен жөн. Тиісінше, ДЗ/МБ бағалары олардың құнының күрт өсуін болдырмау және олардың бағасының өсуіне байланысты әлеуметтік наразылықтың туындауына жол бермеу үшін қатаң мемлекеттік реттеуге ұшырайды.  ДЗ/МБ бағасының өсуі ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің тұрақты бақылауында және ДЗ/МБ шекті бағалары ТМККК/МӘМС шеңберінде де, көтерме және бөлшек сауда сенментінде де ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен бекітіледі.  Осыған байланысты, ДЗ және МБ импортын ҚҚС-тан босату бойынша Салық кодексінің қолданыстағы нормасын қалпына келтіру ұсынылады. |  |
|  | жобаның 470-бабы 1-тармағының жаңа 18) және 19) тармақшалары | **470-бап. Қосылған құн салығынан босатылатын импорт**  **1. Мыналардың**:  …  17) бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келген кезде:  технологиялық жабдықтардың, оның жинақтаушы және қосалқы бөлшектерінің тізбесі жер қойнауын пайдалану саласындағы құзыретті органмен жасалған қатты пайдалы қазбаларды қайта өңдеу туралы келісімде белгіленсе;  технологиялық жабдықты, оның жинақтаушы және қосалқы бөлшектерін әкелу Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген құжаттармен ресімделсе;  әкелінген технологиялық жабдықты, оның жинақтауыштары мен қосалқы бөлшектерін қосылған құн салығын төлеуші талап қою мерзімі шегінде қатты пайдалы қазбаларды қайта өңдеу туралы келісім шеңберінде қызметті жүзеге асыру кезінде ғана пайдаланылса, қатты пайдалы қазбаларды қайта өңдеу туралы келісім шеңберінде технологиялық жабдықтың, оның жинақтаушы және қосалқы бөлшектерінің импорты қосылған құн салығынан босатылады.  **18) жоқ;**  **19) жоқ.**  Осы тармақта көрсетілген тауарлар бойынша тауарға ілеспе құжаттардың орнына әкелінетін тауардың мақсатын тегін көрсете отырып, тауарды әкелу туралы дипломатиялық немесе оларға теңестірілген өкілдіктердің немесе консулдық мекемелердің растауы ұсынылады.  Осы тармақта көрсетілген тауарлар соған сәйкес қосылған құн салығынан босату ұсынылған мақсаттарда пайдаланылады. Көрсетілген тауарлар өзге мақсаттарда пайдаланылған жағдайда импортталатын тауарларға қосылған құн салығы оларды әкелу кезінде импортталатын тауарларға қосылған құн салығын төлеу үшін белгіленген мерзімнен бастап өсімпұл есептеле отырып, ЕАЭО кеден заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалған тәртіппен және мөлшерде төленуге тиіс. | жобаның 470-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы 18) және 19) тармақшалармен толықтырылсын:  **«18) мынадай:**  **дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінде тіркелген;**  **Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінде тіркелмеген кез келген нысандағы дәрілік заттардың, медициналық бұйымдардың;**  **19) фармацевтикалық субстанциялардың (белсенді фармацевтикалық субстанциялардың), кез келген нысандағы дәрілік заттарды, протездік-ортопедиялық бұйымдарды, сурдотифлотехниканы қоса алғанда, медициналық бұйымдарды, арнайы жүріп-тұру құралдарын өндіруге арналған материалдардың, жабдықтар мен жиынтықтаушылардың импорты қосылған құн салығынан босатылады»;** | **депутат**  **Қ. Абден**  Дәрілік заттардың импортына ҚҚС бойынша жеңілдікті сақтау қажет, өйткені ДЗ 80%-ы бізге импортталады.  ДЗ импортына 12% ҚҚС енгізу ДЗ бағасының көтерме және бөлшек сауда сегментінде орта есеппен 40%-ға өсуіне әкеледі.  Отандық тауар өндірушілерді (ОТӨ) қолдау мақсатында фармацевтикалық субстанциялардың (белсенді фармацевтикалық субстанциялардың), дәрі-дәрмек өндіруге арналған материалдар, жабдықтар мен жинақтауыштардың және медициналық бұйымдардың импортына ҚҚС бойынша жеңілдікті сақтау қажет, өйткені импортқа ҚҚС енгізу:  1. отандық ДС/МБ өзіндік құнының қымбаттауына әкеп соғады, өйткені оларды өндіру кезінде шикізаттың 70-80%-ы импортталады;  2. отандық ДЗ/МБ өндірушілері өнімдерінің оларды өндіру үшін шикізатқа ҚҚС салынбайтын басқа елдердің импорттық ДЗ/МБ салыстырғанда бағасы бойынша бәсекеге қабілетсіз болуына;   1. 3. ҚР Мемлекет басшысының отандық өндірістегі дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың үлесін 50%-ға дейін жеткізу қажеттігі туралы тапсырмасын орындамауға әкеп соғады. |  |
|  | жобаның 474-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы | **474-бап. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомасынан алып тастау**  1. Бұрын есепке жатқызылатын қосылған құн салығы деп танылған қосылған құн салығы мынадай жағдайларда алып тасталуға тиіс:  …  **4) сот осындай салық төлеушіден тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің іс жүзінде алынғанын анықтаған мәмілелерді қоспағанда, басшысы және (немесе) құрылтайшысы (қатысушысы) осындай заңды тұлғаның заңды күшіне енген сот шешімімен анықталған тіркелуіне (қайта тіркелуіне) және (немесе) қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруына қатысты болмаған, іс жүзінде жұмыстарды орындамай, қызметтерді көрсетпей, тауарларды тиеп-жөнелтпей жасаған мәмілелер бойынша.**  … | 474-баптың 1-тармағының **4) тармақшасы алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  Соттың заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тануы есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомаларын есептен алып тастауға және КТС есептеу кезінде осы контрагентпен мәмілелер бойынша сомаларды шығыстардан алып тастауға жеке негіз болады. Соның негізінде МКО заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тану туралы сотқа талап-арыз беретін Азаматтық кодекстің 49-бабы заңды тұлғаны тарату негіздерін регламенттейтінін атап өткен жөн. Осылайша, заңды тұлғаны мәжбүрлеп таратудың заңнамалық реттелген тетігінің болмауына байланысты заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тану арқылы оны тарату рәсімі орын алады. Бұл кредиторларды анықтауды көздейтін мәжбүрлеп тарату рәсімін жүзеге асырмау мүмкіндігіне алып келеді, бұл осындай заңды тұлғамен жасалған шарттар бойынша берешекті өндіріп алудың мүмкін болмауына алып келеді. Сонымен қатар, заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тануға заңды тұлға директорының/құрылтайшысының осы заңды тұлғаның қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға қатысы жоқ екендігі туралы өтініші ғана негіз болады, мұндай жағдайларда қажетті талқылау жүргізілмейді, мұндай өтініштің болуы салық органдары мен сот үшін заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тануға жеткілікті негіз болып табылады. Заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тану мұндай контрагентпен жұмыстарды нақты орындамай, қызметтер көрсетпей, тауарларды жөнелтпей жасалған операцияларды (мәмілелерді) тануға дербес негіз бола алмайды деп санаймыз. |  |
|  | жобаның 481-бабы | **481-бап. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығының қосымша сомасы**  1. Мынадай тұлғалар қосылған құн салығының қосымша сомасын есепке жатқызуға құқылы:  1) ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіру, өз өндірісінің көрсетілген өнімін қайта өңдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыру нәтижесі болып табылатын тауарларды өткізу жөніндегі айналымдар бойынша – шаруа немесе фермер қожалықтарын қоса алғанда, ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық шаруашылығының) өнімін өндірушілер;  2) ауыл шаруашылығы өнімін, балық шаруашылығының немесе кәсіпшілік балық шаруашылығының өнімін қайта өңдеуді жүзеге асырудың нәтижесі болып табылатын тауарларды өткізу жөніндегі айналымдар бойынша – заңды тұлғалар. Қоғамдық тамақтану саласындағы қызметті қоспағанда, ауыл шаруашылығы өнімін, балық өсіру шаруашылығының өнімін қайта өңдеуге мынадай қызмет түрлері жатады:  етті өңдеу және консервілеу және ет өнімдерін өндіру;  балықты, шаян тәрізділерді және моллюскаларды өңдеу және консервілеу;  жемістер мен көкөністерді өңдеу және консервілеу;  өсімдіктер мен жануарлардың майларын және тоңмайларды өндіру;  сүтті қайта өңдеу мен ірімшік өндіру;  ұн-жарма өнеркәсібінің өнімдерін өндіру;  крахмал және крахмал өнімдерін өндіру;  нан, нан өнімдерін және құймақтар өндіру;  қант өндіру;  салық төлеуші агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен келісім жасасқан жағдайда, ұзақ сақталатын шоколад, қантты кондитерлік өнімдер, печенье және ұннан жасалған кондитерлік өнімдер өндіру;  балалар тағамы мен диеталық тамақ өнімдерін өндіру;  ашытқы өндіру;  жануарларға арналған дайын азық өндіру;  теріні илеу және өңдеу; үлбірді илеу және бояу, тоқыма талшықтарын дайындау және иіру, жүн талшықтарын дайындау, жүн талшықтарын иіру.  **Жоқ.**  **…** | жобаның 481-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы **он алтыншы және он жетінші** абзацтармен толықтырылсын:  «Ауыл және балық шаруашылығы қалдықтарынан биогаз, компост немесе басқа да өнімдер өндіру;  Ауыл шаруашылығының органикалық өнімдерін қайта өңдеу.»; | **депутаттар**  **А. Баққожаев**  **Ж. Дайрабаев**  **Ж. Әшімжанов**  Ауыл және балық шаруашылығы қалдықтарын қайта өңдеуді ынталандыру, сондай-ақ органикалық өнімнен тамақ өнімдерін өндіруді дамыту мақсатында. |  |
|  | жобаның 485-бабы 2 тармағының екінші бөлігі | **485-бап. Экспедиторлардың шот-фактураларды жазып беру ерекшеліктері**  …  2. Экспедитор жазып беретін шот-фактурада салық салынатын (салық салынбайтын) айналым:  қосылған құн салығын төлеушілер болып табылатын;  қосылған құн салығын төлеушілер болып табылмайтын тасымалдаушылар және (немесе) өнім берушілер көлік экспедициясы шартының шеңберінде орындаған және көрсеткен жұмыстар мен қызметтердің құны ескеріле отырып көрсетіледі.  **Экспедитордың айналымына кіретін, көлік экспедициясы шарты бойынша сыйақы сомасы шот-фактурада жеке жолмен белгіленеді.**  Экспедитор жазып беретін шот-фактурада:  өнім берушінің деректемелері ретінде экспедитордың деректемелері көрсетіледі;  алушының деректемелері ретінде көлік экспедициясы шарты бойынша клиент болып табылатын салық төлеушінің деректемелері көрсетіледі.  … | жобаның 485-бабы 2-тармағының **екінші бөлігі алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  Азаматтық кодекстің нормаларына сәйкес экспедитордың сыйақы сомасы үшінші тұлғаға қатысты коммерциялық құпия болып табылады. Сыйақыны бөлек жолмен бөлу туралы талапты алып тастау қажет деп санаймыз.  Экспедиторлық қызметтер бойынша шот-фактураларды жазып беру тасымалдаушылардан алынған шот-фактуралар негізінде жүзеге асырылады және экспедитор осы ақпаратты Салық кодексі жобасының нормаларына сәйкес толтыру және жүргізу міндетті болып табылатын салық тіркелімінде ашады. |  |
|  | жобаның 488-бабы | **488-бап. Адвокаттың адвокаттық кеңсе арқылы заң көмегін көрсету кезінде шот-фактураларды жазып беру ерекшеліктері**  1. Адвокаттық кеңсені өз бетінше немесе басқа адвокаттармен бірлесіп құрған адвокат заң көмегін көрсеткен кезде осындай адвокаттық кеңсе жасаған шарттар бойынша шот-фактураны адвокаттық кеңсе өз атынан көрсете отырып жазып береді:  1) сенім білдірілген өкіл үшін бөлінген жолда – өзінің деректемелері;  2) өнім берушіге (сатушыға) бөлінген жолда – заң көмегін көрсету туралы шарт бойынша заң көмегін көрсеткен әрбір адвокаттың деректемелері көрсетіледі.  2. Осы бапқа сәйкес жазып берілетін шот-фактурада:  айналымның жалпы сомасы;  заң көмегін көрсету туралы шарт шеңберінде заң көмегін көрсеткен әрбір адвокатқа тиесілі айналым сомасы көрсетіледі. | Жобаның 488-бабы мынадай редакцияда жазылсын:  **«488-бап. Адвокаттың адвокаттық кеңсе арқылы заң көмегін көрсету кезінде шот-фактураларды жазып беру ерекшеліктері**  1. Адвокат адвокаттық кеңседе заң көмегін көрсеткен кезде **әріптестік шартының талаптарына байланысты** шот-фактураны:  1) не адвокаттың өзі;  2) не адвокаттық кеңсе жазып беруі мүмкін.  **2. Алдыңғы тармақтың 2) тармақшасында көзделген жағдайда** адвокаттық кеңсе шот-фактураны өз атынан, мыналарды:  1) сенім білдірілген өкіл үшін бөлінген жолда – өзінің деректемелері;  2) өнім берушіге (сатушыға) бөлінген жолда – заң көмегін көрсету туралы шарт бойынша заң көмегін көрсеткен әрбір адвокаттың деректемелері көрсете отырып жазып береді.  **3.** Адвокаттық кеңсе осы бапқа сәйкес жазып беретін шот-фактурада:  айналымның жалпы сомасы;  заң көмегін көрсету туралы шарт шеңберінде заң көмегін көрсеткен әрбір адвокатқа тиесілі айналым сомасы көрсетіледі»; | **депутаттар**  **Н.С. Сайлаубай**  **А.Б. Сағандықова**  **А.Н. Рақымжанов**  **Н.С. Әуесбаев**  Жобаның 488-бабының 1, 2-тармақтарының редакциясы қолдау табады, бірақ оларды нақтылау мен толықтыруды қажет.  "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Заңның 49 және 63-баптарына сәйкес адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысаны "адвокаттық кеңседе заң көмегін көрсету"деп дұрыс аталады. Бір серіктес кеңсе құрған жағдайда серіктестік келісімшарт жасалмауы мүмкін, ал бұл жағдайда кеңсе шоттарын жазып беру мүмкіндігі сақталуы керек.  Адвокаттар мен кеңселер әрдайым шот-фактураны жазуға міндетті емес, "жазып береді" деген сөздер "жазып беруі мүмкін"деген сөздермен ауыстырылуы керек. Шот-фактураны жазып беруадвокат пен адвокаттар кеңсесінің құқығы болуы керек, бірақ ол міндетті емес.  Салық кодексі жобасының 93-бабында жеке практикамен айналысатын адамдар ҚҚС төлеушілер болып табылмайтыны көзделген. Осыған байланысты шот-фактураларды міндетті түрде жазу қажеттілігі жоғалады.  Адвокаттар "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Заңның 2-бабына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізуден босатылды.  Салық кодексі жобасының 210-бабына сәйкес әрбір адвокат өз атынан, тапсырмасы бойынша, өзіне кіретін адвокаттардың есебінен және мүдделері үшін адвокаттық кеңсемен жасалған шарттар бойынша жүзеге асырылатын адвокаттық қызмет бойынша өзінің мүлкін, кірістері мен салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің үлесін есепке алуды дербес жүргізеді.  Осыған байланысты адвокаттар кеңсесі жазып беретін ЭШФ адвокаттардың кірістерін әкімшілендіру тәсілі бола алмайды, өйткені кірістердің бір бөлігі ЭШФ жазусыз алынуы мүмкін және ЭШФ растаған айналымдар кірістердің жалпы деңгейіне сәйкес келмейді.  Сонымен қатар, ШФ-ны міндетті түрде шығару туралы талап бұл жағдайда адвокаттар кеңсесін құрған адвокаттарға ғана қолданылады (кеңсеге құрылғаннан кейін кірген адвокаттар бұл нормамен қамтылмаған).  Бұл адвокаттарды қызмет түріне байланысты негізсіз кемсітуге алып келеді. Қызметін жеке және заң консультациясының құрамында жүзеге асыратын адвокаттарға мұндай талап қолданылмайды.  Адвокаттар мен адвокаттар кеңсесі шот-фактураларды жазып берудің бұл тәртібін шот-фактураның жаңа нысанын бекіту кезінде де ескеру қажет, көбінесе жаңа нысандарды жасаушылар мұндай сәттерді жіберіп алады, ал бұл шот-фактураларды белгіленген тәртіппен жазып беруді мүмкін емес етеді. |  |
|  | жобаның 490-бабының 4-тармағы | **490-бап. Түзетілген шот-фактураның көшірмесі**  …  4. Электрондық нысанда жазып берілген түзетілген шот-фактура бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы:  **1) осындай түзетілген шот-фактураны алушы қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда – осындай шо-фактураның көшірмесін растауға немесе келіспеген жағдайда бас тартуға міндетті. Бұл ретте шот-фактура осындай шот-фактураны алушыдан растау болған кезде жазып берілген болып есептеледі;**  **2) егер түзетілген шот-фактураны алушы қосылған құн салығын төлеуші болып табылмаса – түзетілген шот-фактураны алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде осындай шот-фактураның үзінді көшірмесін қабылдамауға құқылы. Егер мұндай бас тарту осы тармақшада көрсетілген мерзім ішінде жүргізілмесе, онда шот-фактура тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы растаған болып есептеледі. Бұл ретте алушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушіге осындай түзетілген шот-фактураны қайтарып алуды талап ете отырып жүгінуге құқылы.**  **Осы баптың ережелері осы Кодекстің 491-бабында көзделген жағдайларда қолданылмайды.**  … | жобаның 490-бабының 4-тармағы **мынадай редакцияда жазылсын:**  «4. Электрондық нысанда жазып берілген түзетілген шот-фактура бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы **осындай түзетілген шот-фактураны алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымы тәртібіне сәйкес осындай шот-фактураны жазып беруге келіспейтінін көрсетуге құқылы. Егер мұндай ауытқу осы тармақшада көрсетілген мерзім ішінде жүргізілмесе, онда шот-фактура тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы растаған болып есептеледі.»;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  Түзетілген шот-фактура бұрын жазылған шот-фактураға өзгерістер, толықтырулар енгізу және қателерді түзету қажет болған жағдайда жазып беріледі. Көбінесе түзетілген шот-фактураның үзіндісі банк деректемелері, өлшем бірлігі, салық салынатын айналымның нақтыланған атауы және басқа түзетулер сияқты деректемелердің анықталған қателіктерімен байланысты болады. Қосылған құн салығын төлеушінің түзетілген шот-фактураны растауға немесе қабылдамауға белгіленген мерзімнің болмауы сенімділік принципіне сай келмейді деп санаймыз. |  |
|  | жобаның 491-бабының 4-тармағы | **491-бап. Қосымша шот-фактураны жазып беру**  …  **4. Электрондық нысанда жазып берілген қосымша шот-фактура бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы:**  **1) осындай қосымша шот-фактураны алушы қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда – осындай шо-фактураның көшірмесін растауға немесе келіспеген жағдайда бас тартуға міндетті. Бұл ретте шот-фактура осындай шот-фактураны алушыдан растау болған кезде жазып берілген болып есептеледі;**  **2) егер қосымша шот-фактураны алушы қосылған құн салығын төлеуші болып табылмаса – қосымша шот-фактураны алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде осындай шот-фактураның үзінді көшірмесін қабылдамауға құқылы. Егер мұндай бас тарту осы тармақшада көрсетілген мерзім ішінде жүргізілмесе, онда шот-фактура тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы растаған болып есептеледі. Бұл ретте алушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушіге осындай қосымша шот-фактураны қайтарып алуды талап ете отырып жүгінуге құқылы.** | жобаның 491-бабының **4-тармағы алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  Жобаның 491-бабының 4-тармағында түзетілген шот-фактураны растау туралы талап дұрыс көрсетілмеген, ал бапта қосымша шот-фактураны жазып беру тәртібі регламенттеледі. |  |
|  | жобаның 499-бабының 1-тармағы | **499-бап. Импортталатын тауарларға қосылған құн салығын есепке жатқызу әдісімен төлеу**  1. Осы Кодекстің 367-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қосылған құн салығын төлеушілер қосылған құн салығын осы бапта айқындалған тәртіппен есепке жатқызу әдісімен ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімімен орналастырылатын мынадай тауарлар бойынша төлейді:  1) жабдықтар;  **2) ауыл шаруашылығы техникасы;**  3) автомобиль көлігінің жылжымалы жүк құрамы;  4) тікұшақтар мен ұшақтар;  5) теңіз кемелері;  6) теміржол локомотивтері және вагондар;  7) осы тармақтың 2) – 6) тармақшаларында көрсетілген тауарларға қосалқы бөлшектер;  8) асыл тұқымды мал және қолдан ұрықтандыруға арналған жабдық;  9) тірі ірі қара мал.  Көрсетілген тауарлардың тізбесін және оларды қалыптастыру тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.  Бұл тізбеге Қазақстан Республикасының аумағында өндірілмейтін тауарлар енгізіледі.  Бұл тізбеге осы тармақтың бірінші бөлігінің **8) және 9) тармақшаларында** көрсетілген, Қазақстан Республикасының қажеттіліктерін өтемейтін тауарлар енгізіледі..  … | Жобаның 499-бабы 1-тармағының төртінші тармақшасы **«Бұл тізбеге осы тармақтың бірінші бөлігінің» деген сөздерден кейін «2)»** деген цифрмен толықтырылсын; | **депутаты**  **А. Баққожаев**  **Ж. Дайрабаев**  **Ж. Әшімжанов**  Қазақстан Республикасының Президенті өз Жолдауында ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемін екі есеге арттыру және бес жыл ішінде ауыл шаруашылығы техникасы паркін жыл сайын 8-10% деңгейінде жаңартуды қамтамасыз ету міндетін қойды. Алайда, техниканың шамамен 80%-ы ескірген, ал отандық өндірушілер тракторларға деген қажеттіліктің тек 35%-ын және комбайндарға қажеттіліктің 21%-ын қамтамасыз етеді, ал бұл мақсаттарға қол жеткізу үшін өте аз.  ҚҚС есепке жатқызу әдісімен төленетін тауарлар тізбесіне ауыл шаруашылығы техникасын енгізу қажетті шара болып табылады. Бұл паркті жаңартуды жеделдетуге, аграрийлерге қаржылық жүктемені азайтуға және импорттық техниканы кемсіту тәуекелдерін жоюға мүмкіндік береді, бұл Қазақстанның ДСҰ алдындағы міндеттемелеріне сай келеді.  Бұдан басқа, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымы (ДСҰ) алдындағы міндеттемелеріне және тарифтер мен сауда жөніндегі Бас келісімге (ГАТТ) сәйкес ішкі салықтар мен ережелер отандық тауарлар үшін импортталғандармен салыстырғанда артықшылықтар туғызбауға тиіс. Бүгінгі таңда халықаралық ұйымдар отандық техника үшін субсидиялау мөлшерлемесінің жоғарылауына байланысты импорттық ауыл шаруашылығы техникасына тиісті ден қоймау ретінде қолданыстағы тәжірибеге алаңдаушылық білдіріп, оны сынға алуда.  Қолданыстағы редакция "Осы тізбеге Қазақстан Республикасының аумағында өндірілмейтін тауарлар енгізіледі" деген тұжырым тізбені тек елде толық өндірілмейтін машиналар мен жабдықтармен шектейтінін көрсетеді. Тіпті ең төмен жергілікті құрастыру бұл тауарларды жоққа шығарады.  Іс жүзінде СЭҚ ТН-нің бір коды бойынша ғана фермерлерге қажетті тракторлар мен басқа да техниканың көптеген түрлері болуы мүмкін, бірақ жергілікті техниканың шектеулі номенклатурасы тауарлардың тұстас бір санатын тізбеден алып тастайды.  Практика көрсеткендей, мемлекеттік органдар тек техниканың қуатына мән беріп, тізбеден техниканы алып тастайды не оған енгізеді. Бұл тәсіл гидравликаның қуаты, трактордың түрі (шынжыр табанды немесе доңғалақты), комбайндардың түрлері және олардың мақсаты сияқты маңызды параметрлерді елемейді, бұл қажетті техниканы негізсіз алып тастауға әкеледі.  ҚҚС-ты есепке алу нормасы фермерлерге қаржылық жүктемені азайту арқылы техниканы сатып алуды ынталандырады, бұл техника паркін жаңартуды тездетеді және ауыл шаруашылығына ұзақ мерзімді инвестицияларды қолдайды. |  |
|  | жобаның 503-бабы | 503-бап. ЕАЭО қосылған құн салығын төлеушілер  Мыналар ЕАЭО қосылған құн салығын төлеушілер болып табылады:  1) осы Кодекстің 367-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар;  2) ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлар импорттайтын тұлғалар:  резидент заңды тұлға;  егер ол шарттың (келісімшарттың) тарапы болып табылса, резидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі;  егер резидент заңды тұлға мен ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің салық төлеушісі арасындағы шарттың (келісімшарттың) талаптары бойынша резидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі тауарларды алушы болып табылған жағдайда, осындай заңды тұлғаның тиісті шешімінің негізінде резидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі;  қызметін құрылымдық бөлімше ашпай тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының салық органдарында салық төлеуші ретінде тіркелген бейрезидент заңды тұлға;  Қазақстан Республикасында қызметін құрылымдық бөлімше арқылы жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлға;  қызметін тұрақты мекеме құрмай жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлға;  сенімгерлік басқару құрылтайшыларымен не сенімгерлік басқару туындайтын өзге де жағдайларда пайда алушылармен сенімгерлік басқару шарттары бойынша қызметін жүзеге асыру шеңберінде тауарларды импорттайтын сенімгерлік басқарушылар;  Қазақстан Республикасында аккредиттелген шет мемлекеттің дипломатиялық және оған теңестірілген өкілдігі, олармен бірге тұратын отбасы мүшелерін қоса алғанда, осы өкілдіктердің дипломатиялық,  әкімшілік-техникалық персоналына жататын адамдар; Қазақстан Республикасында аккредиттелген шет мемлекеттің консулдық мекемесі, олармен бірге тұратын отбасы мүшелерін қоса алғанда, консулдық лауазымды адамдар, консулдық қызметшілер;  нотариаттық қызметті, атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметті, адвокаттық қызметті жүзеге асыру мақсатында жеке практикамен айналысатын, тауарларды импорттайтын адамдар;  **медиатордың қызметін жүзеге асыру мақсатында тауарларды импорттайтын медиаторлар;**  кәсіпкерлік қызмет мақсатында тауарларды импорттайтын жеке тұлға. Тауарларды кәсіпкерлік қызмет мақсатында импортталатын тауарларға жатқызу өлшемшарттарын уәкілетті орган белгілейді | жобаның 503-бабы бойынша 2) тармақшаның **он бірінші абзацы алып тасталсын**; | **Заңнама бөлімі**  «Медиация туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 2-бабының 2) тармақшасына сәйкес медиатор-осы Заңның талаптарына сәйкес кәсіби негізде немесе қоғамдық негізде медиацияны жүргізу үшін тараптар тартатын тәуелсіз жеке тұлға. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жобаның 527-бабы-ның жаңа 9) және 10) тармақ-шалары | **527-бап. Акцизделетін тауарлардың тізбесі**  Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар акциз-делетін тауарлар болып табылады:  1) спирттің барлық түрлері;  2) алкоголь өнімі;  3) темекі бұйымдары;  4) қыздырылатын темекісі бар өнімдер;  5) бензин (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отыны, газохол, бензанол, мұнай еріткіші, жеңіл көмірсутек қоспалары, экологиялық отын;  6) шағын автобустарды, автобустар мен троллейбустарды қоспағанда, қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден асатын, 10 және одан да көп адам тасымалдауға арналған моторлы көлік құралдары;  қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден асатын, адамдар тасымалдауға арналған жеңіл автомобильдер және өзге де моторлы көлік құралдары (арнайы мүгедектігі бар адамдарға арналған қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару адаптері бар автомобильдерден басқа);  қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден асатын, жүкке арналған платформасы және жүк бөлiгiнен қатты стационарлық қабырғамен бөлінген жүргiзушi кабинасы бар жеңіл автомобиль шассиiндегi моторлы көлік құралдары (арнайы мүгедектігі бар адамдарға арналған қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару адаптері бар автомобильдерден басқа);  7) шикі мұнай, газ конденсаты;  8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрiлiк зат ретінде тіркелген, құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнім.  **9) жоқ;**  **10) жоқ.**  Сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган шығарылған елі бойынша акциздер салуға жатқызылатын импортталатын тауарлардың қосымша тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен белгілейді.  Осы баптың екінші бөлігіне сәйкес айқындалған импортталатын тауарлардың қосымша тізбесінде көрсетілген тауарларға акциздердің мөлшерлемелерін сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның ұсыныстары негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. | 527-бап мынадай мазмұндағы 9**) және 10) тармақшалармен толықтыырылсын:**  «**9) құрамында қант бар сусындар;**  **10) энергетикалық сусындар**.» | **Депутаттар**  **И. Смирнова**  **М. Магеррамов**  **Г. Танашева**  **К. Сейітжан**  **И. Сұңқар**  **Г. Нұрымова**  **Н. Деменьтева**  «Салауатты ұлт» әрбір азамат үшін сапалы және қолжетімді денсаулық сақтау» ұлттық жобасына (ҰлтЖоба) сәйкес 2023 жылы балалар (0-14 жас) арасында семіздікпен сырқаттанушылықты төмендету жөніндегі алғашқы іс-шара ретінде құрамында қант бар сусындарға (бұдан әрі – ҚҚбС) 20% акциз енгізілуі тиіс еді *(3-көрсеткіш – 100 мың халық санына 95,0-ден 90,0-ге дейін).* Бұдан әрі 2024 және 2025 жылдары ҚҚбС акцизі тиісінше 35% және 45% құрауы тиіс.  Әлбетте, Қазақстанда «денсаулық» көрсеткіштерінің қауіпті трендтеріне байланысты ҚҚбС тұтынуды азайту және оларды акцизделетін тауарлар тізбесіне енгізу қажеттілігі туралы мәселе өткір тұр:  - Қазақстандағы ерлердің 54%-ы және әйелдердің 53%-ы дене салмағы артық адамдар санатына жатады (ДСИ ≥25 кг / м2), ал ерлердің 19%-ы және әйелдердің 23%-ы семіздікке шалдыққан (ДСИ ≥30 кг / м2);  - әсіресе, балалар арасында семіздік алаңдатады, бұл ұлдар арасында 5,6%-ды және қыздар арасында 5,1%-ды құрайды, бұл ретте қалалық жағдайда өсіп келе жатқан балалар арасында көрсеткіш жоғары: ұлдардың 18,0%-ы мен қыздардың 18,9%-ы артық салмақтан зардап шегеді.  Себептердің бірі – ҚҚбС аумағы мен бағасының қол жетімді болуы, сондай-ақ балаларға арналған табысты және қарқынды маркетинг. Нәтижесінде, **жасөспірімдердің 14,4%-ы күн сайын және 66,6%-ы апта сайын** (күніне бір реттен 5-6 ретке дейін) тәтті сусындар ішеді. |  |
|  | Жобаның 528-бабы  4-тарма-ғының 1) тармақ-шасы | **528-бап. Акциздердің мөлшерлемелері**  ...  4. Акциз сомаларын есептеу мынадай мөлшерлемелер бойынша жүргізіледі:  1) осы Кодекстің 462-бабы бірінші бөлігінің 1) – 4), 6), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген акцизделетін тауарларға:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **р/с №** | **ЕАЭО СЭҚ ТН коды** | **Акцизделетін тауарлардың түрлері** | **Акциз-дердңң мөлшер-леме-лері (өлшем бірлігі үшін тең-гемен)** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | … | … | … |  | | 8. | 2205, 2206, 2208-ден | Алкоголь өнімі (шараптардан, құйылған шараптан, сыра қайнату өнімінен басқа) | 2550 теңге/ литр 100 % спирт | | 9. | 2204-ден | Шарап | 35 теңге/ литр | | 10. | 2204-ден | Құйылған шарап (этил спирті мен алкоголь өні-мін өндіру үшін өткізіле-тіннен немесе пайдаланылатыннан басқа) | 170 теңге/ литр | | 11. | 2204-ден | Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру үшін өткізіле-тін немесе пайдаланылатын құйылған шарап | 0 теңге/ литр | | 12. | 220300 | Сыра қайнату өнімі | 90 теңге/ литр | | 13. | 2202 91 000 0 | Этил спиртінің көлемдік құра-мы 0,5 пайыз-дан аспайтын сыра қайнату өнімі | 0 теңге/ литр | | 14. | 2402-ден | Фильтрлі сигареттер:  2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2029 жылғы 1 қаңтардан бастап 2029 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда | 17 490 теңге/  1000 дана  19 239 теңге/  1000 дана  21 163 теңге/  1000 дана  23 279 теңге/  1000 дана  25 607 теңге/  1000 дана | | 15. | 2402-ден | Фильтрсіз сигареттер, папиростар:  2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2029 жылғы 1 қаңтардан бастап 2029 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда | 17 490 теңге/  1000 дана  19 239 теңге/  1000 дана  21 163 теңге/  1000 дана  23 279 теңге/  1000 дана  25 607 теңге/  1000 дана | | 16. | 2402-ден | Сигариллалар:  2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2029 жылғы 1 қаңтардан бастап 2029 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда | 17 490 теңге/  1000 дана  19 239 теңге/  1000 дана  21 163 теңге/  1000 дана  23 279 теңге/  1000 дана  25 607 теңге/  1000 дана | | 17. | 2402-ден | Сигаралар | 750 теңге/ дана | | 18. | 2403-ден | Құрамында никотин бар фармацевтикалық өнімді қоспағанда, тұтыну тара-сына қапталған және түпкілікті тұтынуға арналған түтік-тік, шегетін, қорқорлы және өзге де темекі  2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2029 жылғы 1 қаңтардан бастап 2029 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда | 14 150  теңге/ кило-грамм  15565  теңге / килограмм  17122  теңге / килограмм  18 835  теңге / килограмм  20719  теңге / килограмм  22791 теңге/килограмм | | 19. | 2403, 2404-ден | Қыздырылатын темекісі бар бұйымдар (қыздырыла-тын темекі таяқшасы, темекісі бар қыздырылатын капсула және өзгелер)  2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2029 жылғы 1 қаңтардан бастап 2029 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда | 8 745 теңге/  1000 дана  9 619 теңге/  1000 дана  10 581 теңге/1000 дана  11 639 теңге/1000 дана  12 803 теңге/1000 дана | | … | … | … | ... | | 26. | 8802-ден | Кедендік құны 100 млн теңге және одан жоғары әуе кемелері | кедендік құнынан 10% |   **Жоқ.** | Жобаның 528-бабы 4-тармағы-ның 1-тармақшасында:  кестенің 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19-жолдары мынадай редакцияда жазылсын:  «   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 8. | 2205, 2206, 2208-ден | Алкоголь өнімі (шараптардан, құйылған шараптан, сыра қайнату өнімінен басқа) | **2805** теңге/ литр 100 % спирт | | 9. | 2204-ден | Шарап | **38** теңге/ литр | | 10. | 2204-тен | Құйылған шарап (этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру үшін өткізілетіннен немесе пайдаланылатыннан басқа) | **187** теңге/ литр | | 11. | 2204-тен | Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру үшін өткізілетін немесе пайдаланылатын құйылған шарап | **1** теңге/ литр | | 12. | 220300 | Сыра қайнату өнімі | **99** теңге/ литр | | 13. | 2202 91 000 0 | Этил спиртінің көлемдік құра-мы 0,5 пайыздан аспайтын сыра қайнату өнімі | **1** теңге/ литр | | 14. | 2402-ден | Фильтрлі сигареттер:  2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2029 жылғы 1 қаңтардан бастап 2029 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда | **19 239** теңге/  1000 дана  **21 163** теңге/  1000 дана  **23 279** теңге/  1000 дана  **25 607** теңге/  1000 дана  **28 167** теңге/  1000 дана | | 15. | 2402-ден | Фильтрсіз сигареттер, папиростар:  2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2029 жылғы 1 қаңтардан бастап 2029 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда | **19 239** теңге/  1000 дана  **21 163** теңге/  1000 дана  **23 279** теңге/  1000 дана  **25 607** теңге/  1000 дана  **28 167** теңге/  1000 дана | | 16. | 2402-ден | Сигариллалар:  2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2029 жылғы 1 қаңтардан бастап 2029 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда | **19 239** теңге/  1000 дана  **21 163** теңге/  1000 дана  **23 279** теңге/  1000 дана  **25 607** теңге/  1000 дана  **28 167** теңге/  1000 дана | | 17. | 2402-ден | Сигаралар | 750 теңге/ дана | | 18. | 2403-тен | Құрамында никотин бар фармацевтикалық өнімді қоспағанда, тұтыну тара-сына қапталған және түпкілікті тұтынуға арналған түтік-тік, шегетін, қорқорлы және өзге де темекі  2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2029 жылғы 1 қаңтардан бастап 2029 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда | **15 565**  теңге/ кило-грамм  **17 122**  теңге / килограмм  **18 835**  теңге / килограмм  **20 719**  теңге / килограмм  **22 791** теңге / килограмм  **25 070**  теңге/килограмм | | 19. | 2403, 2404-тен | Қыздырылатын темекісі бар бұйымдар (қыздырыла-тын темекі таяқшасы, темекісі бар қыздырылатын капсула және өзгелер)  2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда  2029 жылғы 1 қаңтардан бастап 2029 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда | **9 619** теңге/  1000 дана  **10 581** теңге/  1000 дана  **11 639** теңге/1000 дана  **12 803** теңге/1000 дана  **14 083** теңге/1000 дана |   »;  кесте мынадай мазмұндағы жаңа 27-жолмен толықтырылсын:  «   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 27 | **2205, 2206, 2208-ден** | **Құрамында қант бар өнім (сусындар)** | **2550 теңге/литр 100% қант** |   ». | **Депутат**  **А. Аймағамбетов**  Халықтың денсаулығы сақтау мен мүддесін қорғау мақсатында. |  |
|  | Жобаның 528-бабы 4-тарма-ғының жаңа 3) тармақ-шасы | **528-бап. Акциздердің мөлшерлемелері**  1. Акциздердің мөлшерлеме-лері заттай түрдегі өлшем бiрлiгiне абсолюттiк сомада белгiленедi.  **1-1.** Өздеріне қатысты аралас (қатты (өзіндік ерекше) және адвалорлық (пайызбен) салықтық мөлшерлемелерден тұратын) салықтық мөлшерлемелер белгі-ленген акцизделетін тауарлар бойынша акциздің сомасы қатты (өзіндік ерекше) салықтық мөлшерлеме мен заттай түрде өткізілген (берілген, әкелінетін) акцизделетін тауарлар көлемінің көбейтіндісі ретінде есептелген акциз сомаларын қосу нәтижесінде алынған сома және осындай тауарлардың ең жоғары бөлшек саудадағы бағасының адвалорлық (пайызбен) салықтық мөлшер-лемеге сәйкес келетін пайыздық үлесі ретінде есептеледі.  2. Алкоголь өнiмiне акциз-дердің мөлшерлемелері осы баптың 1-тармағына сәйкес не оның құрамындағы сусыз (жүз пайыздық) спирттің көлемдiк үлесіне қарай бекiтiледi.  3. Спирттің барлық түрiне және құйылған шарапқа акциз мөлшерлемелері спиртті және құйылған шарапты одан әрi пайдалану мақсаттарына қарай сараланады.  4. Акциз сомаларын есептеу мынадай мөлшерлемелер бойынша жүргізіледі:  1) осы Кодекстің 462-бабы бірінші бөлігінің 1) – 4), 6), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген акцизделетін тауарларға:  ...  2) осы Кодекстің 462-бабы бірінші бөлігінің 5) тармақша-сында көрсетілген акцизделетін тауарларға акциздер мөлшер-лемелерін Қазақстан Республика-сының Үкіметі бекітеді.  **3) жоқ.**  Ескертпе.  Тауар номенклатурасы ЕАЭО сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклату-расының кодымен және (немесе) тауардың атауымен айқындалады. | Жобаның 528-бабының 4-тармағы мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:  «**3) салық салу объектісіне қолданылатын, құрамында қант бар және энергетикалық сусын-дарға акциздердің мөлшерле-мелері:**  **2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда – 100 теңге/л;**  **2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда – 140 теңге/л;**  **2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 180 теңге/л құрайды.»;** | **Депутаттар**  **И. Смирнова**  **М. Магеррамов**  **Г. Танашева**  **К. Сейітжан**  **И. Сұңқар**  **Г. Нұрымова**  **Н. Деменьтева**  Құрамында қант бар сусын-дарға (ҚҚбС) акциз (20%) балалар мен ересектер тұрғындар арасында семіздікті төмендету мақсатында Ұлттық жобаға сәйкес 2023 жылы енгізілуі тиіс еді. Алайда, осы уақытқа дейін ҚР-ның ҰЭМ бұл акцизді енгізуді орынды деп санамайды, осы-лайша 50-ге жуық ел (импорттық баж, акциздер, адвалорлық салық), олардың арасында ең бай елдер (БАӘ, Сауд Арабиясы, Катар, Оман) және Еуропа елдері қолданатын маңызды шараны кейінге қалдырады.  Сонымен бірге, ҚҚбС-ға салынатын акциздік салық олардың тұтынылуын тежейтіні, оларды тұтынуға байланысты туындайтын ауру-лардан денсаулық сақтау мен экономика саласының шығындарын азайтуға көмектесетіні дәлелденді. Мәселен, Дүниежүзілік Банктің консервативті болжамдары ҚҚбС салығын енгізу кезінде олардың тұтынылуы 5,2%-дан 15,7%-ға дейін төмендейтінін анықтады, бұл жұқпалы емес аурулардың ауыртпалығын, демек емдеуге арналған мемлекеттік бюджет шығындарын азайтады.  Қант диабеті – ҚР-дағы ең қымбат әлеуметтік маңызы бар аурулардың бірі. 2021 жылғы наурыз бен 2022 жылғы наурыз аралығында диспансерлік пациенттерді амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге жұмсалған шығындар 29,3 млрд. теңгені құрағаны анықталды, бұл алдыңғы кезеңмен салыстыр-ғанда 36%-ға жоғары. Ал қазақстандық қант диабетін зерттеу қоғамы қант диабеті ауыртпалығынан тікелей және жанама шығындар жыл сайын кемінде 436,4 млрд. теңгені немесе шамамен 1 млрд. АҚШ долларын құрайтынын анықтады.  Бұл ретте Дүниежүзілік Банктің есептеулері ҚҚбС-ға акциздер мемлекеттік бюджетке кірісті жылына 87-ден 182 млрд. теңгеге дейін арттыратынын көрсетті. Бұл ретте, бай елдердегі ең жақсы тәжірибе инфляцияға және үй шаруашылықтарының орташа табысының өсуіне байланысты бөлшек сауда бағасының жоғарылауын ескере отырып, салықтарды үнемі түзету.  ДДҰ да ҚҚбС-ға салықты (демек, бағаны) арттыру, содан кейін инфляцияны ескере отырып түзету және кірістердің өсуіне байланысты қол жетімділікті арттыру тұтынуды азайтудың тиімді шарасы болып табылатындығын растайды және 2016 жылы жұқпалы емес аурулармен күресу бойынша ұсынылған саясат шараларының тізіміне ҚҚбС-ға салық салуды қосты. |  |
|  | Жобаның 554-бабы 3-тарма-ғының 1) тармақ-шасы | **554-бап. Салық төлеушілер**  ...  3. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар көлік құралы салығын төлеушілер болып табылмайды:  1) осы Кодекстің 697-бабында көрсетілген ауыл шаруашылығы өнімін өндіруші заңды тұлғалар, сондай-ақ шаруа немесе фермер қожалығының басшысы және (немесе) мүшелері – агроөнер-кәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша белгілеген тізбеге енгізілген ауыл шаруашылығы өнімін өзі өндіру процесінде пайдаланылатын мамандандырылған ауыл шаруа-шылығы техникасы бойынша;  2) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын шаруа немесе фермер қожалығының басшысы және (немесе) мүшелері – осындай арнаулы салық режимінің әрекеті қолданылатын, қызметте пайда-ланылатын төмендегі қажеттілік нормативтері шегіндегі жеңіл және жүк көлік құралдары бойынша:  бір шаруа немесе фермер қожалығына қозғалтқышының көлемі **2500 текше сантиметрге** дейін қоса алғанда бір жеңіл автомобиль бойынша;  бір шаруа немесе фермер қожалығына 1:1 арақатынасты сақтай отырып, қозғалтқышының шекті жиынтық қуаты егіндіктің (шабындықтардың, жайылымдар-дың) 1000 гектарына 1000 кВт мөлшеріндегі жүк автомобильдері бойынша.  Бұл ретте, егер есеп-қисап қорытындылары бойынша көлік құралдарының саны бөлшекті мәні 0,5-тен бастап және одан жоғары бір бірліктен көп болса, мұндай мән тұтас бірліктерге дейін дөңгелектеуге жатады, егер 0,5-тен төмен болса, дөңгелектеуге жатпайды.  Егер есеп-қисап қорытынды-лары бойынша жүк автом-обильдерінің саны бір бірліктен кем болса, қозғалтқышының қуаты барынша аз бір жүк автомобилі босатылуға жатады;  3) мемлекеттік мекемелер және орта білім беретін мемлекеттік оқу орындары;  4) мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктері – қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден аспайтын бір жеңіл автокөлік және бір автобус бойынша;  5) Ұлы Отан соғысының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагер-леріне теңестірілген ардагерлер және басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегi мен мінсiз әскери қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағы ордендерiмен және медальдарымен наградталған адамдар, сондай-ақ 1941 жылғы 22 маусым – 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегi мен мінсiз әскери қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағы ордендерiмен және медальдарымен наградталмаған адамдар, Кеңес Одағының батырлары мен Социалистiк Еңбек ерлерi, «Халық қаhарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері» атақтарына ие болған, үш дәрежелі Даңқ орденiмен және «Отан» орденiмен наградталған адамдар, «Батыр ана» атағына ие болған немесе «Алтын алқа» не «Күмiс алқа» алқаларымен наградталған көп балалы аналар – салық салу объектiсi болып табылатын бiр автокөлiк құралы бойынша;  6) меншiгiнде мотоколяска-лары мен автомобильдерi бар мүгедектігі бар адамдар – салық салу объектiсi болып табылатын бiр автокөлiк құралы бойынша.  Осы тармақтың бірінші бөлігі 1), 2) және 4) тармақшаларының ережелері осындай көлік құрал-дары пайдалануға, сенімгерлік басқаруға немесе жалға берілген жағдайларда қолданылмайды. | 554-баптың 3-тармағы 2) тармақ-шасының екінші абзацындағы «**2500 текше сантиметрге**» деген сөздерден кейін «**5700 текше сантиметрге**» деген сөздермен толықтырылсын. | **Депутат**  **Е. Сатыбалдин**  **Шаруа қожалықтары үшін қозғалтқыш көлемін 2500-ден 5000 текше см-ге дейін ұлғайту қажеттілігінің негіздемесі:**  **- жүріп өтудің жоғары болу қажеттілігі.**  Ауыл шаруашылығында көбінесе батпақтар, төбелер және жоғары трафикті қажет ететін таулы аймақтар сияқты қиын жағдайларда жұмыс істеу керек. Ол үшін нашар жолдарда қажетті тартылыс пен тұрақтылықты қамтамасыз ететін қуатты қозғалтқыштары бар автомобильдер өте қолайлы. Мұндай машиналардың мысал-дары – 3.0-5.7 литрлік қозғалт-қыштары бар Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Toyota Tundra және Nissan Patrol.   * **ауыр жүктерді тасы-малдау қажеттілігі.**   Ауыл шаруашылығында техника, егін және тыңайтқыш сияқты ауыр және үлкен жүктерді тасымалдауды талап етіледі. Ол үшін ауыр жүктемелерді көтере алатын және қиын жағдайларда жұмыс істей алатын Toyota Tundra (5.7 литр) немесе Ford F-150 (5.0 литрге дейін) сияқты үлкен қозғалтқыштары бар көліктер қажет.  - **өнімділік пен сенімділікті арттыру.**  Қозғалтқышы 2500 текше см-ден асатын автомобильдерді пайдалану еңбек өнімділігін арттыруға және күрделі жұмыс жағдайларын еңсеруге мүмкіндік береді. Қозғалтқыш көлемін 5000 текше см-ге дейін ұлғайту одан да көп қуат пен трафикті қамтамасыз етеді, бұл үлкен көлемді тасымалдау және жету қиын жерлерде жұмыс істеу қажет болатын ірі шаруашылықтар үшін маңызды.  Осылайша, қозғалтқыштың көлемін 5700 текше см-ге дейін ұлғайту шаруа қожалықтарына **Toyota Hilux, Tundra немесе Nissan Patrol пикаптары** сияқты заманауи қуатты көліктерді **ауыл шаруашылығы жағдайында трафикті, тиімділікті және сенімділікті арттыру үшін** пайдалануға мүмкіндік береді. |  |
|  | Жобаның 554-бабы 3-тарма-ғының 1) тармақ-шасы | **554-бап. Салық төлеушілер**  ...  3. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар көлік құралы салығын төлеушілер болып табылмайды:  1) **осы Кодекстің 697-бабында көрсетілген** ауыл шаруашылығы өнімін өндіруші заңды тұлғалар, сондай-ақ шаруа немесе фермер қожалығының басшысы және (немесе) мүшелері – агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша белгілеген тізбеге енгізілген ауыл шаруашылығы өнімін өзі өндіру процесінде пайдаланылатын мамандандырылған ауыл шаруашылығы техникасы бойынша; | 554-баптың 3-тармағының 1) тармақшасындағы «**осы Кодекстің 697-бабында көрсетілген**» деген сөздер алып тасталсын. | **Депутаттар**  **Қ. Әбден**  **С. Егізбаев**  **А. Баққожаев**  **Ж. Дайрабаев**  **Е. Саурықов**  **Н. Арсютин**  **А. Зейнуллин**  **Т. Серіков**  Әзірлеуші қате жіберген, өйткені жобаның 697-бабы ауыл шаруашылығы тауарын өндіру-шілерге жатпайды:  **«697-бап. Жекелеген жағдайларда шығыстарды пропорционалды бөлу әдісін қолдану кезінде резидент емес заңды тұлғаның қаржылық есепті-лігінің деректерін түзету тәртібі».**  Осыған орай «**осы Кодекстің 697-бабында көрсетілген**» деген сөздер алып тасталсын» деген мәтінді ұсынамыз. |  |
|  | Жобаның 557-бабы-ның  2-тармағы | **557-бап. Салықты есептеу тәртібі**  1. Салық төлеуші салық салу объектісіне осы Кодекстің 492-бабына сәйкес салық мөлшерлемелерін қолдану арқылы салықтық кезең үшін салық сомасын дербес есептейді.  2. Ауыл шаруашылығы өнімін, аквадақыл өнімін (балық өсіру шаруашылығының) өндіруші заңды тұлғалар, осы Кодекстің 345-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген ауыл шаруашылығы кооперативтері осы Кодекстің 490-бабының 3-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген көлік құралдарын қоспағанда, көлік құралдарына салықты есептеуді салық сомасын **70 пайызға** азайту құқығымен жүргізеді. | 557-баптың 2-тармағындағы «**70 пайызға**» деген сөздер «**100 пайызға**» деген сөздермен ауысты-рылсын. | **Депутаттар**  **А. Баққожаев**  **Ж. Дайрабаев**  **Ж. Әшімжанов**  Қолданыстағы 70% жеңілдікке қарамастан, көптеген шағын және орта фермерлер бастапқы инвестициялардың жоғары болуына байланысты техниканы жаңартуда қаржылық қиындық-тарға тап болады. Салықтан толық босату бұл шаруашы-лықтарға қажетті жабдықты оңай сатып алуға мүмкіндік береді.  Жеңілдікті 100% - ға дейін арттыру фермерлерді заманауи техникаға көшуге ынталан-дырады, бұл экологиялық жағдайдың жақсаруына және өнімнің өзіндік құнының төмендеуіне алып келеді. Бұған қоса, техникаға толық жеңіл-дікпен қол жеткізу жаңа жұмыс орындарын ашады, ауылдық жерлерде инфрақұрылым мен өмір сапасын жақсартады. Бұл халықтың ауылдық жерлерден кетуін азайтуға және АӨК-тің дамуын қолдауға көмектеседі.  Сөз соңында, жеңілдікті 100%-ға дейін арттыру фермер-лер үшін мемлекет тарапынан елеулі қолдау туралы сигнал болады. Бұл мемлекеттік саясатқа деген сенімді нығайтады және фермерлердің агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бағдарлама-ларына қатысу деңгейін арттырады. |  |
|  | Жобаның 573-бабы 2-тарма-ғының жаңа 1-1) тармақ-шасы | **573-бап. Базалық салықтық мөлшерлемелерді түзету**  ...  2. Жер салығын есептеу кезінде тиісті мөлшерлемелерге 0 коэффициентін мынадай төлеушілер:  1) мамандандырылған мүгедектігі бар адамдар ұйымдары;  **1-1) жоқ;**  2) арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында қызметін жүзеге асыратын ұйымдар – арнайы экономикалық аймақтың аумағында орналасқан және осы Кодекстің 79-тарауында белгіленген ережелерді ескере отырып, басым қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын жер учаскелері бойынша;  3) инвестициялық басым жобаны іске асыратын ұйымдар – осы Кодекстің 712-бабында белгіленген ережелерді ескере отырып, инвестициялық басым жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын жер учаскелері бойынша;  4) инвестициялар туралы келісім жасасқан және осы Кодекстің 80-тарауының ережелерін қолданатын тұлғалар – инвестициялық жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын жер учаскелері бойынша;  5) арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын (пайдалануға жоспарланатын) салық салу объектілері (салық салу объектілері) бойынша арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың басқарушы компаниялары қолданады. | 573-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:  «**1-1) 15-баптың 2-тармағының 3) тармақшасында айқындалған заңды тұлғалар;»;** | **Депутат**  **Е. Мәмбетов**  Үкіметтің кеңейтілген отыры-сында берілген Қазақстан Респуб-ликасы Президентінің 2022 ж. 14.07-дегі (ҚР-ның Президенті Қ.К. Тоқаевтың төрағалығымен өткен «2022 жылдың бірінші жартыжылдығындағы елдің әлеу-меттік-экономикалық даму қоры-тындылары және 2022 жылға арналған жоспарлар туралы» Кеңестің 2022 жылғы 14 шілде-дегі хаттамасы) «тәжірибелік шаруашылықтар базасында бас-тапқы тұқым шаруашылығын дамыту, оның ішінде жабдық-тарды жаңарту және аграрлық ғылымды ынталандыру жөнінде шаралар қабылдау» деген тап-сырмасының 2-тармағының 7) тармақшасын,орындау.  Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы бейініндегі ғылыми-зерттеу ұйымдарына, тәжірибелік, эксперименттік және оқу-тәжірибелік шаруашылық-тарға және жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына (ЖОО-ларға) ғылыми және оқу мақсаттары үшін бөлінген, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау үшін тікелей пайдаланылатын жерлер бойынша салық алынбайды.  *Анықтама түрінде: 15-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы:*  *«2. Әлеуметтік саладағы қыз-метке мынадай қызмет түрлері жатады:*  *...*  *3) ғылым саласындағы уәкі-летті орган аккредиттеген ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері жүзеге асыр-атын ғылым салаларындағы қызмет (ғылыми зерттеулер жүргізуді, ғылыми зияткерлік меншікті пайдалануды, оның ішінде автордың іске асыруын қоса алғанда);».* |  |
|  | Жобаның 579-бабы-ның  3-тармағы | **65-тарау. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР МЕН ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ МҮЛКІНЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚ**  **579-бап. Салық төлеушілер**  ...  3. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды:  1) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын **дара кәсіпкерлер** ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, оны сақтау және қайта өңдеу процесінде тікелей пайдаланатын меншік құқығындағы салық салу объектілері бойынша;  Осы тармақшада көрсетілген салық төлеушілер меншікті ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, сақтау және өңдеу процесінде тікелей пайдаланылмайтын салық салу объектілері бойынша мүлік салығын осы бөлімде айқындалған тәртіппен төлейді; | 579-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы «**дара кәсіпкерлер**» деген сөздерден кейін «**, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру-мен және өңдеумен айналысатын заңды тұлғалар**» деген сөздермен толықтырылсын. | **Депутаттар**  **А. Баққожаев**  **Ж. Дайрабаев**  **Ж. Әшімжанов**  АӨК субъектілерін салықтан толық босату мақсатында. |  |
|  | Жобаның 579-бабы 3-тарма-ғының жаңа 6) және 7) тармақ-шалары | **65-тарау. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР МЕН ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ МҮЛКІНЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚ**  **579-бап. Салық төлеушілер**  ...  3. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды:  1) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, оны сақтау және қайта өңдеу процесінде тікелей пайдаланатын меншік құқығындағы салық салу объектілері бойынша;  Осы тармақшада көрсетілген салық төлеушілер меншікті ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, сақтау және өңдеу процесінде тікелей пайдаланылмайтын салық салу объектілері бойынша мүлік салығын осы бөлімде айқындалған тәртіппен төлейді;  2) мемлекеттік орта білім беру мекемелері мен мемлекеттік оқу орындары;  3) қылмыстық жазаларды орындау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары;  4) діни бірлестіктер;  5) осы Кодекстің 722-1-бабының 4-тармағында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, келісімшарттық қызмет шеңберіндегі барлауға және өндіруге немесе көмірсутектерді (құрлықтағы газ жобаларын қоспағанда) өнідуге арналған күрделі жобалар бойынша келісімшарттар бойынша жер қойнауын пайдаланушылар.  **6) жоқ;**  **7) жоқ.** | 579-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақша-лармен толықтырылсын:  «**6) нысаналы салым шарты бойынша мүлікті эндаумент-қорға (нысаналы капиталға) берген заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер;**  **7) нысаналы салым шарты бойынша эндаумент (нысаналы салым) түріндегі мүлікті алған нысаналы капитал қоры.»;** | **Депутат**  **Н. Тау**  **2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енеді.**  Өз мүлкін эндаумент-қорларына беретін ұйымдар мен кәсіпкерлер үшін мүлік салығынан босату қайырымдылыққа және нысаналы капиталға салымдар жасауға қосымша ынталандырулар болады. Бұл елдегі филантропия мәдениетін дамытуға, қайырымдылық көмек көлемін ұлғайтуға және әлеуметтік маңызы бар жобаларды қолдауға ықпал етеді.  Эндаумент-қорлары білім, ғылым, мәдениет және денсаулық сақтау сияқты ұзақ мерзімді жобаларды тұрақты қаржыландыруды қамтамасыз етеді. Осы қорларға берілетін мүлікті салықтан босату қордың активтерді тиімді басқаруына және қайырымдылық пен қоғамдық пайдалы бағдарламаларды іске асыруға көбірек қаражат жұмсауына мүмкіндік береді.  Осылайша, ұсынылып отырған толықтыру эндаумент- қорларының өсуіне, олардың жұмысын жақсартуға және әлеуметтік мәселелерді шешуге қосқан үлесін кеңейтуге ықпал етеді және бизнес пен қоғамның әлеуметтік маңызды жобаларға қатысуын ынталандырады. | **Пысық-талсын** |
|  | Жобаның 579-бабы 3-тарма-ғының жаңа 6) және 7) тармақ-шалары | **65-тарау. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР МЕН ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ МҮЛКІНЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚ**  **579-бап. Салық төлеушілер**  ...  3. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды:  1) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, оны сақтау және қайта өңдеу процесінде тікелей пайдаланатын меншік құқығындағы салық салу объектілері бойынша;  Осы тармақшада көрсетілген салық төлеушілер меншікті ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, сақтау және өңдеу процесінде тікелей пайдаланылмайтын салық салу объектілері бойынша мүлік салығын осы бөлімде айқындалған тәртіппен төлейді;  2) мемлекеттік орта білім беру мекемелері мен мемлекеттік оқу орындары;  3) қылмыстық жазаларды орындау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары;  4) діни бірлестіктер;  5) осы Кодекстің 722-1-бабының 4-тармағында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, келісімшарттық қызмет шеңберіндегі барлауға және өндіруге немесе көмірсутектерді (құрлықтағы газ жобаларын қоспағанда) өндіруге арналған күрделі жобалар бойынша келісімшарттар бойынша жер қойнауын пайдаланушылар.  **6) жоқ;**  **7) жоқ.** | 579-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақша-лармен толықтырылсын:  «**6) нысаналы салым шарты бойынша мүлікті эндаумент-қорға (нысаналы капиталға) берген заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер;**  **7) нысаналы салым шарты бойынша эндаумент (нысаналы салым) түріндегі мүлікті алған нысаналы капитал қоры.»;** | **Депутат**  **А. Аймагамбетов**  Заңды және жеке тұлғалардың мүліктеріне салық салуды болғызбау мақсатында. |  |
|  | Жобаның  583-бабы | **583-бап. Салықтық мөлшерлемелер**  **...**  6. **Тұрғын үй қатынастары саласындағы** басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган салық саясаты саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша бекіткен тізбеде айқындалған заңды тұлғалар салықты мемлекеттік және (немесе) үкіметтік тұрғын үй құрылысы бағдарламаларын іске асыру шеңберінде осы бағдарламаға қатысушы болып табылатын жеке тұлғаға тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалдау шарттары бойынша берілген салық салу объектілері бойынша осы Кодекстің 531-бабында белгіленген мөлшерлемелер бойынша есептейді. | жобаның 583-бабының 6-тармағындағы «**Тұрғын үй қатынастары саласындағы**» деген сөздер «**Тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы**» деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 2-бабының 46) тармақшасына сәйкес келтіру. |  |
|  | Жобаның  584-баьының  1-тармағы | **584-бап. Салықты есептеу және төлеу тәртібі**  1. Салық төлеушiлер салықты есептеудi салықтық базаға тиiстi салық мөлшерлемесін қолдану арқылы өз бетінше жүргiзедi.  Осы Кодекстің 345-бабының 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық шаруашылығы) өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар салық сомасының **70 пайызын** азайту құқығымен мүлік салығын есептеуді жүргізеді. | Жобаның 584-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде «**70 пайызын**» деген сөздер «**100 пайызын**» деген сөздермен ауыстырылсын; | **депутаттар**  **А. Баққожаев**  **Ж. Дайрабаев**  **Ж. Әшімжанов**  АӨК субъектілерін салықтан толық босату мақсатында. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жобаның 588-бабы 2-тар-мағының жаңа 8) тармақшасы | **66-тарау.** ЖЕКЕТҰЛҒАЛАРДЫҢМҮЛІКСАЛЫҒЫ    **588-бап.**  **Салық төлеушілер**  …  2. Мыналар жеке тұлғалардың мүлкіне салығын төлеушілер болып табылмайды:  …  7) көппәтерлі тұрғын үй алып жатқан жер учаскесіндегі пәтер (бөлме) меншік иесінің үлесі бойынша жеке тұлғалар - пәтердің (бөлменің) меншік иелері.  **8) Жоқ.** | жобаның 588-бабының 2-тармағы мынадай мазмұндағы 8)тармақшаментолық-тырылсын**:**  «**8) эндаумент-қорға Нысаналы салым шарты бойынша мүлікті берген жеке тұлғалар (нысаналы капитал).»;** | **депутат**  **Н. Тау**  **2026 жылғы 1 қаңтар-дан бастап қолданысқа енгізіледі.**  Өз мүлкін эндаумент қорларына беретін азаматтар үшін мүлік салығынан босату жеке қайырымдылық белсенділігін және халықтың әлеуметтік жобаларға қатысуын ынталандырады. Бұл жеке тұлғаларға мақсатты капиталға қомақты қайырымдылық жасауға қосымша мотивация береді, бұл елдегі қайырымдылықтың ұлғаюына ықпал етеді.  Эндаумент қорлары білім, ғылым, денсаулық сақтау, мәдениет және экология сияқты салалардағы әлеуметтік маңызы бар жобаларды ұзақ мерзімді қолдауға бағытталған. Активтерді осы қорларға беретін жеке тұлғалардың мүлік салығынан босату осындай жобаларды қаржыландыру үшін қолжетімді капитал көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді, бұл оларды іске асыру үшін ресурстардың тұрақты көздерін қамтамасыз етеді.  Осылайша, ұсынылған қосымша жеке қайырымдылық қызметін ынталандыруды, қоғамдық жобаларды қаржыландырудың тұрақты көздерін дамытуды және мүлікті қоғамдық пайда үшін пайдаланудың тиімді жүйесін құруды қамтамасыз етеді. | **Пысықтауда** |
|  | жобаның 588-бабы 2-тар-мағының жаңа 8) тармақ-шасы | **66-тарау.** ЖЕКЕТҰЛҒАЛАРДЫҢМҮЛІКСАЛЫҒЫ  **588-бап.**  **Салық төлеушілер**  …  2. Мыналар жеке тұлғалардың мүлкіне салығын төлеушілер болып табылмайды:  …  7) көппәтерлі тұрғын үй алып жатқан жер учаскесіндегі пәтер (бөлме) меншік иесінің үлесі бойынша жеке тұлғалар - пәтердің (бөлменің) меншік иелері.  **8) Жоқ.** | жобаның 588-бабының 2-тармағы мынадай мазмұндағы 8)тармақшаментолық-тырылсын**:**  «**8) эндаумент-қорға Нысаналы салым шарты бойынша мүлікті берген жеке тұлғалар (нысаналы капитал).»;** | **депутат**  **А. Аймағамбетов**  Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салықты алып тастау мақсатында. |  |
|  | жобаның 598-бабы | **598-бап. Салық мөлшерлемелері**  1. Казино және (немесе) ойын автоматтары залдарының қызметін жүзеге асыру кезінде салық салу объектісінің бірлігінен ойын бизнесіне салынатын салық мөлшерлемесі:  1) ойын үстелі – айына 3 320 еселенген АЕК мөлшері;  2) ойын автоматы – айына 120 еселенген АЕК мөлшері;  2. Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыру кезінде ойын бизнесіне салынатын салық мөлшерлемесі салық салу объектісіне қатысты 10 пайызды құрайды. | жобаның 598-бабы мынадай редакцияда жазылсын :  «**598-бап. Салық мөлшерлемелері**  1. Казино және (немесе) ойын автоматтары залдарының қызметін жүзеге асыру кезінде салық салу объектісінің бірлігінен ойын бизнесіне салынатын салық мөлшерлемесі:  1) ойын үстелі – айына **6 640** еселенген АЕК мөлшері;  2) ойын автоматы – айына **240** еселенген АЕК мөлшері;  2. Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыру кезінде ойын бизнесіне салынатын салық мөлшерлемесі салық салу объектісіне қатысты **30** пайызды құрайды.»; | **депутат**  **А. Аймағамбетов**  Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салықты алып тастау мақсатында . |  |
|  | жобаның 605-бабы-ның жаңа  6-тармағы | **605-бап. Алымдарды есептеу және төлеу тәртібі**  1. Алымдар сомасы белгіленген мөлшерлемелер бойынша есептеледі және уәкілетті мемлекеттік органға және жергілікті атқарушы органға тиісті құжаттар берілгенге дейін немесе рұқсат беру құжаттары алынғанға дейін алымдарды төлеушінің орналасқан жері бойынша төленеді.  2. Автокөлік құралының тиісті рұқсат құжаттарын ресімдемей, сондай-ақ автомобиль көлігі саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген автокөлік құралының рұқсат етілген параметрлерін бұза отырып жүріп өту фактісі анықталған жағдайда, автокөлік құралының Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүріп өтуі үшін алым сомасы осындай факт анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде бюджетке төленеді.  3. Автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жүріп өтуі үшін алым сомасын бюджетке төлеу банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы аудару жолымен не уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша қатаң есептілік бланкілері негізінде уәкілетті мемлекеттік органның бақылау-өткізу пункттерінде не өзге де арнайы жабдықталған орындарында қолма-қол ақшамен енгізу жолымен жүргізіледі.  Автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жүріп өтуі үшін қолма-қол ақшамен қабылданған алым сомаларын, оларды кейіннен бюджетке есепке алу үшін автомобиль көлігі саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға күн сайын, ақша қабылдау жүзеге асырылған күннен бастап келесі операциялық күннен кешіктірмей тапсырады. Егер күнделікті қолма-қол ақша түсімдері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және алым төленген күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 10 еселенген мөлшерінен кем болған жағдайда, ақшаны есептеу ақша қабылдау жүзеге асырылған күннен бастап үш операциялық күнде бір рет жүзеге асырылады.  Жеке тұлғалар автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жүріп өтуі үшін алым сомасын қолма-қол ақшамен төлеген кезде қатаң есептілік бланкілерінде уәкілетті мемлекеттік органның бизнес-сәйкестендіру нөмірі қойылады.  4. Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмыс берушілерге рұқсат бергені немесе ұзартқаны үшін алым облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы заңнамасында айқындалатын тәртіппен жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру не ұзарту туралы шешім қабылдау туралы хабарламасын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде алынады.  5. АХҚО-ның инвестициялық резиденті болып табылатын шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның резиденттігін растайтын құжатты бергені үшін алым салық органына тиісті құжаттар берілгенге дейін АХҚО-ның орналасқан жері бойынша төленеді.  **6. жоқ.** | жобаның 605-бабы мынадай мазмұндағы **6-тармақпен толықтырылсын:**  «**6. Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алымдар алкоголь өнімін сақтауға және бөлшек саудада өткізуге лицензия беру кезінде тоқсан сайынғы негізде алынады.»;** | **депутат**  **Н. Арсютин**  Іс жүзінде алкоголь өнімдерін сатушылар көбінесе жалға алынған үй-жайларда жұмыс істейді және мекен-жайы өзгерген кезде лицензиясынан айырылады.  Осылайша, жыл ішінде сатушылар жинау шығындарын бірнеше рет көтере алады.  Осыған байланысты тоқсан сайынғы негізде алым төлеуді белгілеуді ұсынамыз, бұл ШОБ-ты дамытуға және алкоголь өнімінің саудасы саласындағы бұзушылықтарды азайтуға ықпал ететін болады. |  |
|  | жобаның 613-бабы-ның 9 және 10-тар-мақтары | **613-бап. Жекелеген жағдайларда жер учаскелері бойынша төлемақыны есептеу және төлеу тәртібі**  …  9. Осы Кодекстің 504-бабы кестесінің 27-30-жолдарында көрсетілген елді мекендердің жер учаскелерін қоспағанда, объектілер салуға арналған және тиісті мақсаттарда пайдаланылмайтын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылатын жер учаскелері бойынша шарттар негізінде есептелген уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға алуға) алынған жер учаскелері бойынша төлемақы сомасы жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органмен, ал арнайы экономикалық аймақтың аумағында жасалған уақытша өтеулі жер пайдалану – облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жер ресурстарын басқару жөніндегі аумақтық бөлімшесі жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын орталық уәкілетті органның ведомствосын жер пайдаланушыға жер учаскесін мақсаты бойынша пайдалану қажеттігі туралы нұсқаманы және (немесе) заңнаманың бұзылуын жоюды тапсырған күннен бастап жергілікті атқарушы органмен немесе арнайы экономикалық аймақтың басқарушы компаниясымен он есеге ұлғайтылады.  Тиісті мақсаттарда пайдаланылмайтын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылатын жер учаскелерін анықтау тәртібін осы тармақтың бірінші бөлігінің және осы баптың 10-тармағының мақсаттары үшін уәкілетті органмен келісу бойынша жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.  Осы тармақтың ережелері жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымға және оның **еншілес компанияларына** қолданылмайды.  10. Мақсаты бойынша пайдаланылмайтын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері бойынша жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органмен,ал арнайы экономикалық аймақ аумағында – жергілікті атқарушы органмен немесе арнайы экономикалық аймақтың басқарушы компаниясымен жасалған уақытша өтеулі жер пайдалану шарттарының негізінде есептелген уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға алуға) алынған жер учаскелері бойынша төлемақы сомасы, жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылауды жүзеге асыратын орталық уәкілетті орган ведомствосының облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жер ресурстарын басқару жөніндегі аумақтық бөлімшесі (қалалардағы аудандардан басқа) жер пайдаланушыға Қазақстан Республикасы Жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы жазбаша нұсқаманы тапсырған күннен бастап **жиырма есеге** ұлғаяды.  Осы тармақтың ережелері жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымға және оның **еншілес компанияларына** қолданылмайды.  … | Жобаның 613-бабында:  9-тармақтың үшінші бөлігі **«еншілес компанияларына»** деген сөздерден кейін **«,**  егер жер пайдалану құқығы 3 жылдан аспаса**»** деген сөздермен толықтырылсын**;**  10-тармақта:  бірінші бөлік **«жиырма есеге»** деген сөздер **«жиырма есеге»** деген сөздермен ауыстырылсын;  екінші бөлік **«еншілес компанияларына»** деген сөздерден кейін **«,**  **егер жерді пайдалану құқығы 5 жылдан аспаса»** деген сөздермен толықтырылсын; | **депутаттар**  **А. Баққожаев**  **Ж. Дайрабаев**  **Ж. Әшімжанов**    Жерді экономикалық айналымға енгізуге байланысты міндеттердің жедел орындалуын қамтамасыз ету мақсатында .    Төлемді 100 есеге дейін көтеру жер иелерін не Ауыл шаруашылығы жерлерін нысаналы мақсаты бойынша пайдалануға не оларды мемлекеттік қорға қайтаруға «итермелейді». Өз кезегінде, тоқтап тұрған жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына тарту азық-түлік өндірісінің көлемін ұлғайтуды қамтамасыз етеді, бұл импортқа тәуелділікті азайтады және ұлттық азық-түлік қауіпсіздігін нығайтады.  Сонымен қатар, бұл түзету әлеуметтік жауапкершілікті арттырады, өйткені жер иелері оларды ұтымды пайдалануға міндетті болады. Айыппұлдың өсуі алыпсатарлықты және қоғамға пайда әкелетін ресурстарды тиімсіз иеленуді жою арқылы жағдайды теңестіреді.  Сондай-ақ, өңделмеген жерлер көбінесе арамшөптермен толып кететінін немесе деградацияға ұшырайтынын түсіну керек. Белсенді пайдалану олардың құнарлылығын сақтайды және ұзақ мерзімді экологиялық проблемалардың алдын алады.  Сондықтан айыппұлдарды 100 есеге дейін ұлғайту ауыл шаруашылығы жерлерін ұқыпты пайдалануды қамтамасыз ету үшін пәрменді шара болады .  Жерді экономикалық айналымға енгізуге байланысты міндеттердің жедел орындалуын қамтамасыз ету мақсатында . |  |
|  | жобаның 630- бабы-ның 4- тармағы | **630-бап. Төлемақы мөлшерлемелері**  …  **4. Жылжымалы көздерден атмосфералық ауаға ластаушы заттарды шығарғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ р/с** | Отын түрлері | Пайдаланылған отынның 1 тоннасы үшін мөлшерлеме (АЕК) | | **1** | **2** | **3** | | **1.** | Этилден-беген бензин үшін | **0,33** | | **2.** | Дизель отыны үшін | **0,45** | | **3.** | Сұйытыл-ған, сығылған газ, керосин үшін | **0,24** |   … | жобаның 630-бабының **4- тармағы алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  Осы баптардың негізінде I-III санаттағы объектілердің операторларында, яғни іс жүзінде тек өндірушілер үшін жылжымалы көздер бойынша теріс әсер еткені үшін төлем есептеледі.  Қалғандары үшін жылжымалы көздер бойынша төлем салық төлеушілердің көлік құралдарын иеленуіне және ЖЖМ жағуына қарамастан есептелмейді.  Осылайша, өндірушілер осы төлем алынбайтын дистрибьюторлармен және сауда компанияларымен тең емес жағдайға тап болады.  Бұл төлемдерді басқару күрделі және қымбат осы төлемдерден бюджетке түсетін түсімдерге қарағанда тиісінше орынды емес. |  |
|  | жобаның 633-бабының 1-тармағы | **633-бап. Салықтық есептілік**  **1. Төлемақы төлеушілер жылжымалы ластау көздері бойынша декларацияны қоспағанда, ластану объектісінің орналасқан жері бойынша декларацияны салық органдарына ұсынады.**  **Декларация салық органдарына мынадай жылжымалы ластау көздері бойынша:**  **1) мемлекеттік тіркеуге жататын - мұндай тіркеуді жүргізу кезінде уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын жылжымалы көздерді тіркеу орны бойынша;**  **2) мемлекеттік тіркеуге жатпайтын-салық төлеушінің орналасқан жері бойыншаұсынылады.**  **2. Декларацияны төлеушілер, осы баптың 3-тар-мағында көрсетілгендерді қоспағанда, тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірмей ұсынады**.  … | жобаның 633-бабының **1-тармағы алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  Осы 630 және 633-баптардың деректері негізінде I-III санаттағы объектілердің операторларында, яғни іс жүзінде тек өндірушілер үшін жылжымалы көздер бойынша теріс әсер еткені үшін төлем есептеледі.  Қалғандары үшін жылжымалы көздер бойынша төлем салық төлеушілердің көлік құралдарын иеленуіне және ЖЖМ жағуына қарамастан есептелмейді.  Осылайша, өндірушілер осы төлем алынбайтын дистрибьюторлармен және сауда компанияларымен тең емес жағдайға тап болады.  Бұл төлемдерді басқару күрделі және қымбат осы төлемдерден бюджетке түсетін түсімдерге қарағанда тиісінше орынды емес. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жобаның 652-бабы 1-тармағының 5) тармақшасы | **652-бап. Қазақстан Республикасының Конституциялық сотындағы және соттардағы мемлекеттік баж мөлшерлемелері**  1. Сотқа берілетін әкімшілік талап-арыздардан, талап-арыздардан, ерекше талап қою ісін жүргізу арыздарынан, ерекше іс жүргізу істері бойынша арыздардан (шағымдардан), сот бұйрығын шығару туралы арыздардан, атқару парағының телнұсқасын беру туралы арыздардан, төрелік және шетелдік соттар шешімдерін мәжбүрлеп орындауға атқару парақтарын беру туралы арыздардан, сот актілерінің, атқару парақтарының көшірмелерін қайта беру туралы арыздардан мемлекеттік баж мынадай мөлшерде алынады:  …  5) некені бұзу туралы талап-арыздардан – **0,3** АЕК.  Неке бұзылған кезде мүлік бөлінген жағдайларда баж осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес талап қою бағасынан айқындалады; | жобаның 652-бабы  1-тармағының 5) тармақшасының бірінші бөлігіндегі **«0,3»** цифрлары **«5»** деген цифрмен ауыстырылсын; | **Депутат**  **А. Аймағамбетов**  Неке бұзудың профилактикасы мақсатында. |  |
|  | жобаның 659-бабының  1-тармағы 2) тармақшасының жаңа үшінші абзацы | **659-бап. Мемлекеттік баж төлеу тәртібі**  1. Мемлекеттік баж:  …  2) тиісті құжаттар берілгенге дейін:  Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәліктерін, азаматтығы жоқ адамның куәліктерін, шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхатын және жол жүру құжатын бергені үшін;  **жоқ;**  аңшы куәлігін (аңшы куәлігінің телнұсқасын) бергені (қайта ресімдегені) үшін;  азаматтық, қызметтік қару мен оның патрондарын Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге, сақтауға немесе сақтауға және алып жүруге, тасымалдауға рұқсаттар, қорытындылар бергені үшін;  азаматтық пиротехникалық заттар мен оларды қолдана отырып бұйымдар сатып алуға рұқсат бергені үшін;  жеке және заңды тұлғалардың азаматтық, қызметтік қаруының әрбір бірлігін (суық аңшылық, сигналдық қаруды, механикалық бүріккіштерді, Көзден жас ағызатын немесе тітіркендіргіш заттармен жарақтандырылған аэрозольдік және басқа құрылғыларды, тұмсық энергиясы 7,5 Дж аспайтын және калибрі 4,5 мм-ге дейінгі пневматикалық қаруды қоса алғанда)тіркегені және қайта тіркегені үшін;  Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан шығуға және Қазақстан Республикасына кіруге байланысты істер бойынша;  … | жобаның 659-бабы  1-тармағының 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы **үшінші абзацпен толықтырылсын:**  **«шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында уақытша тұруға рұқсат бергені үшін;»;** | **Депутат**  **И. Сұңқар**    ТМД елдерінде мемлекеттік қызметтің бұл түрі үшін мемлекеттік баж алынады.  Мысалы, Ресейде, Әзербайжанда, Белоруссияда, Қырғызстанда, Өзбекстанда, Тәжікстанда, Арменияда, Украинада.  Мұндай өзгеріс мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. | **Пысықтауға** |
|  | 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**  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. |  |
|  | жобаның 710-бабы | 710-бап. **Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін** қолдану шарттары  1. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін күнтізбелік жылдағы табысы тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің **600 000 еселенген** мөлшерінен аспайтын Қазақстан Республикасының резидент-дара кәсіпкерлері мен заңды тұлғалары (осы баптың 2 және 3-тармақтарында көрсетілгендерді қоспағанда) қолдануға құқылы.  Бұл ретте салық кезеңіндегі табысқа арнаулы салық режимін қолдану үшін белгіленген кірістердің барлық түрлері, сондай-ақ оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимінің күші қолданылмайтын қызметтен түсетін кірістер енгізіледі.  2. Қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушілер Бизнестің оңайлатылған декларациясы негізінде арнаулы салық режимін қолдануға құқылы емес:  ...  **15) сауда нарығын жалға алу және пайдалану;**  **16) Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес сауда базарларына жататын сауда объектілерін, 1, 2 және 3 санаттағы стационарлық сауда объектілерін, сондай-ақ олардың аумағындағы сауда орындарын, сауда объектілерін және қоғамдық тамақтану объектілерін қосалқы жалға беру;**  ...  3. Мыналар оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдануға құқылы емес:  1) басқа заңды тұлғалардың қатысу үлесі 25 пайыздан асатын заңды тұлғалар;  **2) құрылтайшысы немесе қатысушысы бір мезгілде арнаулы салық режимдерін немесе салық салу ерекшеліктерін қолданатын басқа заңды тұлғаның құрылтайшысы немесе қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалар;**  **4) арнаулы салық режимін қолданатын заңды тұлғаның құрылтайшылары немесе қатысушылары болып табылатын салық төлеушілер (жеке тұлғалар, дара кәсіпкерлер);**  5) заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелері;  **6) осы Кодекстің 14-бабының 1-тармағына сәйкес өзара байланысты тарап болып табылатын адамдар;**  7) коммерциялық емес ұйымдар;  8) арнайы экономикалық және индустриалдық аймақ, «Астана Хаб» автономды кластерлік қор қатысушылары. | Жобаның 710-бабында:  1-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы **«600 000 еселенген»** деген сөздер **«3000 000 еселенген»** деген сөздермен ауыстырылсын;  2-тармақтың 15) және 16) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:  **«15) 1-санаттағы сауда нарығын жалға алу және пайдалану;**  **16) Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес сауда базарларына жататын сауда объектілерін, 1-санаттағы стационарлық сауда объектілерін, сондай-ақ олардың аумағындағы сауда орындарын, сауда объектілерін және қоғамдық тамақтану объектілерін қосалқы жалға беру;»;**  3-тармақтың 2), 3), 4) және 6) тармақшалары алып тасталсын; | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  Президенттің 2024 жылғы 2 қыркүйектегі Жолдауына сәйкес ел экономикасына орта бизнестің үлесін ұлғайту тетігін құру мақсатында Кәсіпкерлік кодексте 3 млн АЕК деңгейінде белгіленген шекке сәйкес АСР бойынша шек барлық орта бизнесті қамтуы қажет деп санаймыз.  Бүгінгі таңда біздің бай елімізде 3000-нан астам орта бизнес компаниялары бар - бұл барлық ШОБ-тың 0,13%-ы ғана, ал олардың ЖІӨ-дегі үлесі небәрі 6,9%-ды құрайды. Орта бизнестің ағымдағы салық жүктемесі 30%-дан асады, ал ірі бизнес үшін ол 24% -ды құрайды.  Президент өз Жолдауында ЖІӨ-дегі орта бизнестің үлесін 15% - ға дейін арттыру қажеттігін атап өтті. Алайда, Салық кодексінің қазіргі жобасы бұл мақсатқа жетудің тетіктерін ұсынбай отыр. Сонымен қатар, B2B сегменті үшін жоғары мөлшерлеме өсуге ықпал етіп қана қоймайды, сонымен қатар 600 мың АЕК деңгейіне дейін ұлғаюды ынталандырмайды.  ҚҚС бойынша жеңілдіктерді алып тастау және медицина мен білім беру салалары үшін КТС мөлшерлемесін 10% етіп енгізу тұрғысынан АСР-дың қолданылуын кеңейту ерекше өзекті болып отыр, бұл олардың салық жүктемесін едәуір арттырады. Бұл негізгі салалардың дамуын бәсеңдету және олардың инвестициялық тартымдылығын төмендету қаупін тудырады.  Мемлекеттік органдар шекті айналымы 3 млн АЕК-ке дейінгі барлық ШОБ үшін арнаулы салық режимін енгізуден қорықпауы тиіс. АСР-ді кеңейту ШОБ-тан жылына 900 млрд теңгеден аспайтын бюджетке түсетін салық түсімдерінің төмендеуіне алып келмейді. Керісінше, бұл бизнесті ірілендіруге, ұзақ мерзімді перспективада салық салынатын базаны кеңейтуге және мемлекеттік бюджетке түсетін салық түсімдерінің өсуіне ықпал етеді. Бұл өсу мемлекетке ұзақ мерзімді перспективада азаматтар алдындағы өзінің әлеуметтік міндеттемелерін орындауға мүмкіндік береді.  Жалпыға бірдей белгіленген режимде жалдау бойынша қызметтің осы түрлері жұмыс істеген жағдайда, ҚҚС бойынша шекті мәннен асқан кәсіпкерлерге бизнесті жүргізу тиімді болмайды, ал күтіп-ұстауға жұмсалатын үлкен шығындардың болуы жалдау ақысының сомасына тікелей әсер етеді.  2,3-САНАТТАҒЫ сауда объектілерінің ауқымы 10 мың шаршы метрге дейін және трафиктің жеткілікті генерациясын қамтамасыз ету үшін зәкірлі сауда желілерін қосуға мүмкіндік жоқ, ал тартымдылықты арттыру үшін отандық тауар өндірушілердің өндірістік бағаларын қоса алғанда, олармен ынтымақтасады, оларды жалға алуға 20%-ға дейін жеңілдік жасайды;  Егер жалға берілетін сапалы жалға алуға жарамды алаңдар ең жақсы жағдайда нормативті түрде жалпы алаңның 70%-на дейін құрайтынын ескеретін болсақ, онда орташа мөлшерлеме 1 ш. м. үшін 4000-5000 тг. (өңірлерде одан да төмен) жылдық айналым 135 мың АЕК-тен аспайды және тартымдылық мақсатында ұсынылған АСР-де жұмыс істеу мүмкіндігі болған кезде жалдау мөлшерлемесі жылына бір рет жыл сайынғы инфляциялық көрсеткіштен аспауға тиіс!  Халықтың қолжетімді бағадағы тауарларға деген қажеттіліктерін қанағаттандыру, сауда инфрақұрылымын дамыту мақсатында (ел нарықтарының 25%-ы 2025 жылдың соңына дейін жаңғыртудан өтуі қажет) және бухгалтерлік есеп жұмысының күрделенуін болдырмау үшін, сондай-ақ ЖК (нарықтардағы жалға алушылар) жүктемесін тежеу үшін, сондай-ақ инфляция индексінің ұлғаюына түрткі болмау үшін тыйым салу тізімінен алып тастау қажет қызмет түрлері:  - сауда нарығын жалға алу және пайдалану;  - Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес сауда базарларына жататын сауда объектілерін, 2 және 3 санаттағы стационарлық сауда объектілерін, сондай-ақ олардың аумағындағы сауда орындарын, сауда объектілерін және қоғамдық тамақтану объектілерін қосалқы жалға беру.  АСР бойынша тыйым салу тізімі  Салық кодексінің жобасы ҚР Конституциясымен кепілдендірілген кәсіпкерлік еркіндікті шектемей, кәсіпкерлікті дамытуға ықпал етуі тиіс. Құрылтайшыларға қойылатын талаптар бөлігінде АСР-ды пайдалануға шектеулер кәсіпкерлік қызметтің мүмкіндіктерін тарылтады және сериялық кәсіпкерліктің дамуына кедергі келтіреді. Мәселен, 2 және 3-тармақтар бір адамға бизнестің әртүрлі түрлерін жүргізуге рұқсат бермейді, 6-тармақ отбасы мүшелерінің АСР-дың пайдалануына тыйым салады. Яғни күйеуі құрылыспен айналысып, жұбайы дизайнмен айналысса, екеуі де АСР-ды қолдана алмайды. Бұл бизнеске, отбасылық кәсіпкерлерге, әсіресе Қазақстанда түрлі жобаларды дамытуға ұмтылатын тәжірибелі кәсіпкерлерге кері әсерін тигізеді.  Тыйым салу тізімін қайта қарап, құрылтайшылары АСР қолданатын басқа компаниялардың құрылтайшылары болып табылатын заңды тұлғалар үшін АСР-ды пайдалануға рұқсат беру қажет. Бұл тармақ бизнесмендердің бизнеспен айналысу және әртүрлі қызмет бағыттары үшін АСР-ді пайдалану құқығын шектейді. Мысалы, сериялық кәсіпкер бөлшек сауда дүкеніне де, мейрамханаға да иелік ете алады немесе бір бағытта бірнеше ЖШС құра алады. Мейрамхана бизнесінде әр түрлі аспазшылармен серіктестік әр мекеме үшін жеке компаниялар құруды талап етеді, ал отельлер елдің әртүрлі аймақтарында әртүрлі инвесторлары бар қонақүйлер аша алады. |  |
|  | жобаның 710-бабының 1 және 2-тармақтары | 710-бап. **Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін** қолдану шарттары  1. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін күнтізбелік жылдағы табысы тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің **600 000 еселенген** мөлшерінен аспайтын Қазақстан Республикасының резидент-**дара кәсіпкерлері мен заңды тұлғалары** (осы баптың 2 және 3-тармақтарында көрсетілгендерді қоспағанда) қолдануға құқылы.  Бұл ретте салық кезеңіндегі табысқа арнаулы салық режимін қолдану үшін белгіленген кірістердің барлық түрлері, сондай-ақ оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимінің күші қолданылмайтын қызметтен түсетін кірістер енгізіледі.  2. Қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушілер бизнестің оңайлатылған декларациясы негізінде арнаулы салық режимін қолдануға құқылы емес:  ...  **24) құқық, әділет және сот төрелігі саласындағы қызмет.**  ... | Жобаның 710-бабында:  1-тармақтағы **«резидент-дара кәсіпкерлері мен заңды тұлғалары»** деген сөздер **«кәсіпкерлері, жеке практикамен айналысатын адамдары және резидент-заңды тұлғалары»** деген сөздермен ауыстырылсын;  2-тармақтың **24) тармақшасы алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Сағандықова А. Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  **Әуесбаев Н.С.**  Адвокаттық қызмет кәсіпкерлік болып табылмайтынына қарамастан, кәсіпкерлік қызмет сияқты ол да адвокаттың мүлкі негізінде, оның атынан, тәуекелге баратын және адвокаттың мүліктік жауапкершілігі үшін жүзеге асырылатын дербес және бастамашыл қызмет болып табылады.  Салық заңнамасын реформалау адвокаттар қоғамдастығын айналып өтпеуі керек және адвокаттар үшін салық режимдерінің шектеулі болуы мәселелері де қайта қаралуы керек.  Жаңа Салық кодексінде мемлекет пен салық төлеуші мүдделерінің әділ теңгерімін жасау үшін адвокаттарға салық салу мақсатында жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар - шағын бизнес субъектілері үшін белгіленген арнаулы салық режимдерін қолдану құқығы берілуі керек, ал жалпыға бірдей белгіленген салық режимін қолданатын адвокаттар салық салынатын кірістен барлық шығындарды шегеру құқығына ие болуы керек. құжаттармен расталған адвокаттық қызметті жүзеге асыру арқылы жүзеге асырылады. Тиісінше, салықтарды төлеу және оны жүзеге асыру мерзімдері қолданылатын салық салу режиміне сәйкес келуі керек.  Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдану адвокаттық қызметтің кәсіпкерлік емес сипатына қайшы келмейді және оны жеке практикамен айналысатын адамдар үшін қолдануға мүмкіндік береді.  Салық кодексінің 683-бабы 2-тармағының 3) тармақшасының қолданыстағы редакциясында шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін құқық, әділет және сот төрелігі саласындағы қызметті жүзеге асырмайтын салық төлеушілер қолдануға құқылы екендігі көрсетілген.  «Ашық НҚА» порталында орналастырылған Салық кодексі жобасының 703-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында құқық саласындағы қызметті жүзеге асыратын адамдар үшін арнаулы салық режимін қолдануға тыйым салудың күшін жою көзделді. Нәтижесінде, жоба қабылданғаннан кейін заң консультанттары осы салық режимін қолдана алады. Алайда, Парламент Мәжілісіне енгізілген жобада бұл шектеулер қайта пайда болды.  Салық кодексінің жобасы түзетуге ешқандай құқықсыз адвокаттың кірісіне ЖТС мөлшерлемесін 9% мөлшерінде белгілеуді ұсынады.  Жеке тұлға-кәсіпкерлер үшін, сондай-ақ заңды тұлғалар-шағын бизнес субъектілері үшін жоба адвокаттардың кірістерінен бірнеше есе асатын кірістер кезінде табыстың 4%-ы мөлшерінде салық төлеуге мүмкіндік беретін, кәсіпкерлерді қандай да бір есепке алуды жүргізуден толық босататын, платформалық жұмыспен қамту сияқты арнаулы салық құралдарын енгізетін бірқатар арнаулы салық режимдерін ұсынады.  Бұл ретте салық саласындағы адвокаттық қызметті реттеу қазіргі заманғы талаптарға да, әлеуметтік әділеттілікке де сәйкес келмейтін архаикалық деңгейде қалып отыр. |  |
|  | жобаның 711- бабының 4- тармағы | 711-бап. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдану кезінде кірістерді айқындау тәртібі  ...  4. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген кірістердің мөлшері оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін арнаулы салық режимін қолдану кезінде айқындалады:  1) заңды тұлға – осы Кодекстің 5-бөліміне және осы баптың 5, 6, 7 және 8-тармақтарына сәйкес жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен;  2) «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсіпкер – осы Кодекстің 20-тарауына, осы баптың 5, 6, 7, 8-тармақтарына және 712-бабына сәйкес;  3) бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асыратын дара кәсіпкер – осы Кодекстің 230 – 249-баптарына және осы баптың 5, 6, 7 және 8-тармақтарына сәйкес жүзеге асырады.  ... | **711-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:**  «4. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген кірістердің мөлшері оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдану кезінде айқындалады:  1) заңды тұлға – осы Кодекстің 5-бөліміне және осы баптың 5, 6, 7 және 8-тармақтарына сәйкес жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен;  2) «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсіпкер, **жеке практикамен айналысатын адам** – осы Кодекстің 20-тарауына, осы баптың 5, 6, 7, 8-тармақтарына және осы Кодекстің 712-бабына сәйкес;  3) бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асыратын дара кәсіпкер – осы Кодекстің 230 – 249-баптарына және осы баптың 5, 6, 7 және 8-тармақтарына сәйкес жүзеге асырады.»; | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Сағандықова А. Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  **Әуесбаев Н.С.**  Адвокаттық қызмет кәсіпкерлік болып табылмайтынына қарамастан, кәсіпкерлік қызмет сияқты ол да адвокаттың мүлкі негізінде, оның атынан, тәуекелге баратын және адвокаттың мүліктік жауапкершілігі үшін жүзеге асырылатын дербес және бастамашыл қызмет болып табылады.  Салық заңнамасын реформалау адвокаттар қоғамдастығын айналып өтпеуі керек және адвокаттар үшін салық режимдерінің шектеулі болуы мәселелері де қайта қаралуы керек.  Жаңа Салық кодексінде мемлекет пен салық төлеуші мүдделерінің әділ теңгерімін жасау үшін адвокаттарға салық салу мақсатында жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар - шағын бизнес субъектілері үшін белгіленген арнаулы салық режимдерін қолдану құқығы берілуі керек, ал жалпыға бірдей белгіленген салық режимін қолданатын адвокаттар салық салынатын кірістен барлық шығындарды шегеру құқығына ие болуы керек. құжаттармен расталған адвокаттық қызметті жүзеге асыру арқылы жүзеге асырылады. Тиісінше, салықтарды төлеу және оны жүзеге асыру мерзімдері қолданылатын салық салу режиміне сәйкес келуі керек.  Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдану адвокаттық қызметтің кәсіпкерлік емес сипатына қайшы келмейді және оны жеке практикамен айналысатын адамдар үшін қолдануға мүмкіндік береді.  Салық кодексінің 683-бабы 2-тармағының 3) тармақшасының қолданыстағы редакциясында шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін құқық, әділет және сот төрелігі саласындағы қызметті жүзеге асырмайтын салық төлеушілер қолдануға құқылы екендігі көрсетілген.  «Ашық НҚА» порталында орналастырылған Салық кодексі жобасының 703-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында құқық саласындағы қызметті жүзеге асыратын адамдар үшін арнаулы салық режимін қолдануға тыйым салудың күшін жою көзделді. Нәтижесінде, жоба қабылданғаннан кейін заң консультанттары осы салық режимін қолдана алады. Алайда, Парламент Мәжілісіне енгізілген жобада бұл шектеулер қайта пайда болды.  Салық кодексінің жобасы түзетуге ешқандай құқықсыз адвокаттың кірісіне ЖТС мөлшерлемесін 9% мөлшерінде белгілеуді ұсынады.  Жеке тұлға-кәсіпкерлер үшін, сондай-ақ заңды тұлғалар-шағын бизнес субъектілері үшін жоба адвокаттардың кірістерінен бірнеше есе асатын кірістер кезінде табыстың 4%-ы мөлшерінде салық төлеуге мүмкіндік беретін, кәсіпкерлерді қандай да бір есепке алуды жүргізуден толық босататын, платформалық жұмыспен қамту сияқты арнаулы салық құралдарын енгізетін бірқатар арнаулы салық режимдерін ұсынады.  Бұл ретте салық саласындағы адвокаттық қызметті реттеу қазіргі заманғы талаптарға да, әлеуметтік әділеттілікке де сәйкес келмейтін архаикалық деңгейде қалып отыр. |  |
|  | жобаның 713-бабы | 713-бап. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық бойынша салықтарды есептеу  1. Төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеуді оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданған кезде салық төлеуші есепті салық кезеңі үшін салық салу объектісіне мынадай мөлшердегі мөлшерлемені қолдану жолымен дербес жүргізеді:  1) 4 пайыз – егер осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде салық кезеңі үшін алынған (алынуға жататын) кірістер бойынша  Жергілікті өкілді органдардың қызмет түріне және объектінің орналасқан жеріне байланысты осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлеменің мөлшерін 50 пайыздан аспайтын төмендетуге немесе арттыруға құқығы бар.  Бұл ретте жекелеген салық төлеушілер үшін мөлшерлемені жеке төмендетуге тыйым салынады.  Ставка мөлшерін төмендету туралы мұндай шешімді жергілікті өкілді орган ол енгізілген жылдың алдындағы жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмей қабылдайды, ол қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.  2) 4 пайыз – өңдеу өнеркәсібіне жататын қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде өз өндірісінің тауарларын өндіруден және өткізуден алынған кірістер бойынша.  3) корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеу үшін шегерімдерге арналған шығыстар сомаларын жатқызу бойынша осы Кодекстің 250-бабы 4-тармағының нормаларын қолданатын салық төлеушілерге тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден алынған кірістер бойынша 12%.  2. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші осы баптың 1-тармағының ережелеріне сәйкес қолданылатын ставкалар бойынша салық салынатын кірістер бойынша бөлек салық есебін жүргізуге тиіс. | жобаның 713-бабы мынадай редакцияда жазылсын:  713-бап. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық бойынша салықтарды есептеу  1. Төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеуді оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданған кезде салық төлеуші есепті салық кезеңі үшін салық салу объектісіне мынадай мөлшердегі мөлшерлемені қолдану жолымен дербес жүргізеді:  2 пайыз - 135 мың АЕК-ке дейінгі кірістер бойынша  3 пайыз - 600 мың АЕК-ке дейінгі кірістер бойынша  4 пайыз - 3 млн. АЕК дейінгі кірістер бойынша  Бұл ретте төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимі бойынша салықты есептеу кезінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші үшін салық салу объектісі осындай салық төлеуші - жұмыс берушінің өз қызметкерлерінің кірістері бойынша шығыстарының сомасына азайтылуға жатады.  3. Бұл ретте төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимі бойынша салықты есептеу кезінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші үшін салық салу объектісі осындай салық төлеуші-жұмыс берушінің өз қызметкерлерінің кірістері бойынша шығыстарының сомасына азайтылуға жатады.»; | **депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  В2С және В2В екі мөлшерлемесінің болуы бизнестің жағдайын нашарлатады, бұл Президенттің қолданыстағы салық режимдерін нашарлатпау және орта бизнесті дамытуды қолдау жөніндегі Жолдауына сәйкес келмейді.  Арнаулы салық режимінің мынадай шарттары ұсынылады:  АСР ҚҚС төлеуші болып табылмайды  Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алушының салық режиміне қарамастан бірыңғай салық мөлшерлемесі  Бизнес көлемінің сараланған мөлшерлемесі  Мәслихаттардың мөлшерлемені ұлғайтпауынсыз немесе төмендетпеуінсіз  Салықты есептеу кезіндегі ЕТҚ (еңбекақы төлеу қоры) шегерімі  Барлық ШОБ үшін жалақыдан 20% бірыңғай төлем  Тыйым салу тізімін қоспағанда, барлық ШОБ субъектілері (№1 қосымша)  Өзара байланысты тараптар бойынша шектемей  Негіздеме:  2022 жылы Қазақстанның барлық бизнесі бойынша жалпыға бірдей белгіленген режимде ЖТС үлесі (түсімнен) + КТС + ҚҚС ЖТС-ға қатысты (жылдық жиынтық кіріс) шамамен 3%-ды құрады. Яғни, Қазақстанның барлық бизнесін оңайлатылған режимге ауыстыруға болады және бюджет ештеңе жоғалтпайды.  Егер барлық ШОБ (11 млрд. теңгеге дейін) АСР-да болса, онда: (1) бизнесті «бөлшектеудің» экономикалық орындылығы болмайды, (2) ЖСР-дағы сатып алушылар үшін екінші көтерілген салық мөлшерлемесі қажет болмайды, (3) экспорттаушыларға ҚҚС қайтару көлемі айтарлықтай төмендейді, (4) салықтық әкімшілендіру бойынша қажеттік 90%-ға жоғалады, өйткені салықтарды есептеу шегерімдерді бақылауды қажет етпестен айналымнан/кірістен мүмкіндігінше қарапайым болады.  «Жағдайдың нашарлауы» бойынша:  Бөлшек салық бойынша көптеген қалаларда, аудандарда (Алматы, Қостанайды қоспағанда) 2 немесе 3 % салық мөлшерлемелері қолданылады  Оңайлатылған декларация бойынша 3% бірыңғай салық мөлшерлемесі тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алушының салық режиміне қарамастан қолданылады  Бөлшек салық бойынша ЕҚТ шегерімге алынады, ЕҚТ фактісі бойынша қосымша ынталандыру шарттары есебінен Оңайлатылған декларация бойынша да шегерімге алынады.  Тұтастай алғанда ел үшін оң әсер мынадай:  фискалдық инфляцияның болмауы және жоспарланған дәліздерде инфляция деңгейін ұстап қалу,  бұл шешім ҚҚС бойынша барлық жеңілдіктерді, салық түсімдерінің жалпы ұлғаюын және бизнестің көлеңкеден шығуын жоюға мүмкіндік береді.  *713-баптың жаңа 3-тармағы бойынша негіздеме*  Президенттің Жолдауына сәйкес бизнес үшін ағымдағы шарттар нашарлатылмауға тиіс: Оңайлатылған декларация бойынша 3% бірыңғай салық мөлшерлемесі тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алушының салық режиміне қарамастан қолданылады  Бөлшек сауда бойынша ЕТҚ шегерімге алынады, ЕҚТ фактісі бойынша қосымша ынталандыру шарттары есебінен Оңайлатылған декларация бойынша да шегерімге алынады.  Салық салынатын кірістен ЕТҚ бойынша шегерім бизнесті жалақыны ресми түрде төлеуге ынталандырады. |  |
|  | жобаның 775-бабының 3- тармағы | **775-бап. Пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелері**  …  2. Жерасты суларына арналған пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелері өндірілген жерасты суының 1 текше метрі үшін тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын бір АЕК мөлшері негізге алына отырып есептеледі және мыналарды құрайды:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **р/с №** | **Пайдалы қазбалардың атауы** | **Мөлшерлемелер, АЕК-пен** | | **1** | **2** | **3** | | 1. | Осы кестенің 2 – 5-жолдарында көрсетілген жерасты суларын қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушы өндірген жерасты суы | 0,003 | | 2. | Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасында реттелетін қызметті жүзеге асыру және (немесе) Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасында реттелетін қызметті жүзеге асыру үшін табиғи монополия субъектісіне кейіннен өткізу үшін жер қойнауын пайдаланушы өндірген жерасты суы | 0,001 | | 3. | **Жер қойнауын пайдаланушы өндірген және ол алкоголь өнімін, алкогольсіз сусындарды және (немесе) тамақ өнімін (ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді және (немесе) оны қайта өңдеуді қоспағанда) өндіру үшін пайдаланған минералды жерасты суы, шаруашылық-ауызсуға арналған жерасты суы** | 0,250 | | 4. | Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасында реттелетін қызметті жүзеге асыру және (немесе) Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасында реттелетін қызметті жүзеге асыру үшін табиғи монополия субъектісіне кейіннен өткізу кезінде шаруашылық-ауызсуға арналған жерасты суының нақты ысыраптары | 0,005 | | 5. | Осы кестенің 4-жолында көрсетілген жерасты суларын қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушы өндірген минералды жерасты суының, шаруашылық-ауызсуға арналған жерасты судың нақты ысыраптары | 1,000 |   … | жобаның 775-бабы 2-тармағы **кестесінің 3-жолы** мынадай редакцияда жазылсын:    «   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **3.** | Жер қойнауын пайдаланушы өндірген және ол алкоголь өнімін, алкогольсіз сусындарды (ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді және (немесе) оны қайта өңдеуді, **сондай-ақ тамақ өнімдерін өндіруді** қоспағанда) өндіру үшін пайдаланған минералды жерасты суы, шаруашылық-ауызсуға арналған жерасты суы | **0,250** |   »; | **Депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  Жерасты суларын техникалық мақсаттарда, тамақ өнімдерін өндіру кезінде пайдалануға арналған пайдалы қазбаларды өндіру салығы мөлшерлемесін негізсіз арттыруды жою ұсынылады. |  |
|  | жобаның 801-бабының 2-тармағы | **801-бап. Жалпы ережелер**  …  2. **Микро және шағын** кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын:  осы Кодекстің 77 және 78-тарауларында көзделген арнаулы салық режимдерін қолданатын;  өз өндірісінің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірумен және өткізумен, сондай-ақ өз өндірісінің ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеумен және осындай қайта өңдеу өнімдерін өткізумен айналысатын;  бейрезидент-жеке тұлғаны қоспағанда, жеке тұлғаға жалақы түрінде кіріс төлейтін және бірыңғай төлем құрамында осындай кірістерден жеке табыс салығын есептеу, ұстап қалу және аудару жөніндегі міндеттемелерді орындауды таңдаған дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар осы тараудың мақсаттары үшін салық агенттері деп танылады.  … | жобаның 801-бабы 2-тармағының бірінші абзацындағы **«Микро және шағын»** деген сөздер **«Микро, шағын және орта»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  Арнайы салық режимі орта бизнеске қолданылады, осыған байланысты осы түзетуді енгізу қажет. |  |
|  | жобаның 802-бабы | **802-бап. Бірыңғай төлеммен салық салу объектісі**  **Осы Кодекстің 801-бабының 2-тармағында көрсетілген тұлғалар болып табылатын жұмыс беруші есептеген, осы Кодекстің 322-бабында көзделген бейрезидент-қызметкерді қоспағанда, қызметкердің кірісі бірыңғай төлемді салық салу объектісі болып табылады.** | **жобаның 802-бабы алып тасталсын;** | **Депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Н. Сайлаубай**  **А. Рақымжанов**  **Н. Әуесбаев**  **А. Сағандықова**  Мүгедектігі бар адамдардың мамандандырылған ұйымдарына салық салу деген 322-бапқа қате сілтеме  Арнаулы салық режимі субъектілері үшін бейрезидент қызметкерлерді алып тастау төлемдер бойынша бухгалтерлік есепті жүргізуді қиындатады. |  |

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

**Қаржы және бюджет**

**комитетінің төрайымы Т. Савельева**