***Жұмыс тобының 14.04.2025 ж. өтетін отырысына***   
***Кодекс жобасы бойынша жалпы кестеден үзінді***

**Қазақстан Республикасы Салық кодексінің жобасы бойынша**

**САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с№** | **Құрылым дық элемент** | **Жобаның**  **редакциясы** | **Ұсынылған өзгерістің немесе толықтырудың редакциясы** | **Өзгерістің немесе толықтырудың авторы және оның негіздемесі** | **Бас комитеттің шешімі,**  **негіздеме (қабылданбаған жағдайда** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | жобаның 322-бабы 1-тармағының үшінші абзацы | 322-бап. Мүгедектігі бар адамдардың мамандандырылған ұйымдарына салық салу  322-бап. Мүгедектігі бар адамдардың мамандандырылған ұйымдарына салық салу  1. Осы Кодекстің мақсаттары үшін мүгедектігі бар адамдардың мамандандырылған ұйымдарына мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктері, сондай-ақ оларға қатысу үлесінің жүз пайызы мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктеріне тиесілі ұйымдар жатады, олар есепті салықтық кезеңде, сондай-ақ есепті салықтық кезеңнің алдындағы салықтық кезеңде мынадай шарттарға сәйкес келеді:  мүгедектігі бар адамдардың орташа жылдық саны жұмыскерлердің жалпы санының кемінде 51 пайызын құрайды;  мүгедектігі бар адамдардың еңбегіне ақы төлеу жөніндегі шығыстар бір жыл ішінде еңбекақы төлеу жөніндегі жалпы шығыстардың кемінде 35 пайызын құрайды.  Бұл ретте осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген шартқа сәйкестікті:  жаңадан құрылған (пайда болған) ұйымдар – әділет органында тіркеу жүзеге асырылған есепті салықтық кезеңде;  ұзақ мерзімді келісімшарт шеңберінде қызметті жүзеге асыратын ұйымдар – осындай келісімшарттың қолданылу кезеңінің ішінде айқындайды.  2. Мүгедектігі бар адамдардың мамандандырылған ұйымдары бюджетке төленуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасын айқындау кезінде, егер кірістердің 90 пайызы осындай ұйымның және алынған кірістерді осындай ұйымның қызметін жүзеге асыруға жұмсайтын жұмыскерлер болып табылатынмүгедектігі бар адамдардың қатысуымен тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден алынған (алынуға жататын) жағдайда, осы Кодекстің 302-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға азайтады. | **жобаның 322-бабы мынадай редакцияда жазылсын:**  **«322-бап. Мүгедектігі бар адамдардың ұйымдарына салық салу**  1. Осы Кодекстің мақсаттары үшін мүгедек адамдардың ұйымдарына мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктері, сондай-ақ қатысу үлесінің жүз пайызы мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктеріне тиесілі ұйымдар жатады, олар есепті салық кезеңінде, сондай-ақ есепті салық кезеңінің алдында мынадай шарттарға сәйкес келеді:  - бірінші және / немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдардың орташа жылдық саны жұмыскерлердің жалпы санының кемінде 51 пайызын құрайды, бұл ретте мүгедектігі бар жұмыскерлердің саны кемінде 10 адамды құрайды**;**  - бірінші және/немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдардың еңбегіне ақы төлеу жөніндегі шығыстар бір жыл ішінде еңбекақы төлеу жөніндегі жалпы шығыстардың кемінде 51 пайызын құрайды, бұл ретте мүгедектігі бар жұмыскерлер саны кемінде 10 адамды құрайды**.**  Бұл ретте көрсетілген шарттарға сәйкес келу:  - әділет органында тіркеу жүзеге асырылған есепті салық кезеңі үшін - жаңадан құрылған (пайда болған) ұйымдар;  - ұзақ мерзімді келісімшарт қолданысының бүкіл кезеңі ішінде - осындай келісімшарт шеңберінде қызметті жүзеге асыратын ұйымдар айқындайды.  2. Мүгедектігі бар адамдардың ұйымдары бюджетке төленуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасын айқындау кезінде есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын мынадай тәртіппен азайтады:  - бірінші және/немесе екінші топтағы мүгедектігі бар жұмыскерлер саны 10-нан 49 адамға дейін болған кезде - 50 пайызға азайту;  - бірінші және/немесе екінші топтағы мүгедектігі бар жұмыскерлер саны 50-ден 99 адамға дейін болған кезде - 75 пайызға азайту;  - бірінші және/немесе екінші топтағы мүгедектігі бар жұмыскерлер саны 100 және одан көп адам болған кезде - 100 пайызға азайту.**.**  **3. Салықтық жеңілдіктерді теріс пайдаланудың алдын алу үшін мүгедектігі адамдардың ұйымдары:**  **- уәкілетті органдар тексеретін есептілік арқылы бірінші және/немесе екінші топтағы мүгедектігі бар жұмыскерлердің еңбек функцияларын нақты орындағанын растауға;**  **- бірінші және / немесе екінші топтағы мүгедектігі бар жұмыскерлер үшін ең төмен жалақы деңгейін сала бойынша орта деңгейден төмен емес деңгейде қамтамасыз етуге;**  **- жеңілдік беру шарттарына сәйкестігіне жыл сайынғы тәуелсіз аудиторлық тексеруден өтуге міндетті.**  **4. Егер ұйым кірістерінің кемінде 90 пайызы осындай ұйымның жұмыскерлері болып табылатын бірінші және/немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдардың қатысатын тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден алынса (алынуға жатса) және егер алынған кірістер осындай ұйымның қызметін жүзеге асыруға бағытталса, жеңілдік қолданылады.»;** | **депутаттар**  **Е. Әбдиев**  **К. Сейтжан**  **Т. Серіков**  2006 жылғы Мүгедектердің құқықтары жөніндегі Конвенцияның, сондай - ақ 2023 жылғы 7 маусымда Қазақстан Республикасы ратификациялаған Мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Факультативтік хаттаманың ережелерін, сондай-ақ Үкіметтің 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 1143 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы инклюзивті саясаттың 2025-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасын орындау үшін |  |
|  | жобаның 328-бабы 2-тармағының жаңа 14) тармақшасы | 328-бап. Салық салынатын кірісті азайту  **…**  2. Салық төлеушінің мынадай:  **…**  13) Қазақстан Республикасының кинематография туралы заңнамасына сәйкес ұлттық фильм деп танылған фильмнің құқық иесінің «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айрықша құқығы болған кезде Қазақстан Республикасының аумағында осындай ұлттық фильмді прокаттаудан және кинозалдарда көрсетуді жүзеге асырудан түскен кірістері түрлеріне салық салынатын кірісті азайтуға құқығы бар.  14) жоқ  Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) және 4) тармақшаларының ережелері мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша сыйақы мен құн өсімінен түскен табысқа қатысты қолданылмайды. | 328-баптың 2-тармағы 13) тармақшадағы «кірістері түрлеріне салық салынатын кірісті азайтуға құқығы бар.» деген сөздер «кірістері;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:  «**14) жеке және заңды тұлғалардың балаларға арналған отандық анимациялық фильмдерді әзірлегені, жасағаны, өндіргені мен шығарғаны және олардың дубляжы үшін сыйақы түрінде алынған кірістері** түрлеріне салық салынатын кірісті азайтуға құқығы бар**.**»; | **депутат**  **А. Аймағамбетов**  Отандық анимациялық фильмдерге қолдау көрсету және оларды қазақ тілінде дубляждау мақсатында. |  |
|  | Кодекс жобасының 465-бабының жаңа 45) 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) жоқ.** | жобаның 465-бабы мынадай мазмұндағы 45) тармақшамен толықтырылсын:  **«45) мерзімді баспа басылымдарын сату»;** | **депутат**  **А. Аймағамбетов**  Отандық баспа қызметі мен анимациялық фильмдерге қолдау көрсету мақсатында. |  |
|  | жобаның 494-бабы | ***ҚРҮ 2025 жылғы 20 ақпандағы ұсынысы***  **494-бап. Қосылған құн салығының мөлшерлемесі**  1. Қосылған құн салығының мөлшерлемесі 16 пайызды құрайды және осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда, салық салынатын айналым мен салық салынатын импорт мөлшеріне қолданылады.  2. Қосылған құн салығының 10 пайыз мөлшерлемесі мыналарды сату айналымына қолданылады:  1) протездік-ортопедиялық бұйымдар мен сурдотифлотехниканы қоса алғанда, кез келген нысандағы дәрілік заттарды, оның ішінде фармацевтикалық субстанцияларды (белсенді фармацевтикалық субстанцияларды), медициналық бұйымдарды, сондай-ақ оларды өндіруге арналған материалдар мен жинақтауыштарды;  Көрсетілген тауарлардың тізбесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісім бойынша денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекітеді.  2) 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 өндіруге арналған материалдар мен жиынтықтаушыларды, оның ішінде фармацевтикалық субстанциялардың (белсенді фармацевтикалық субстанциялардың) және протездік-ортопедиялық бұйымдарды қоса алғанда, ветеринариялық мақсаттағы бұйымдарды және ветеринариялық техниканы;  Көрсетілген тауарлардың тізбесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісім бойынша агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган бекітеді.  3) медициналық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар денсаулық сақтау субъектісі көрсететін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес (оның ішінде лицензиялауға жатпайтын медициналық қызметті жүзеге асыру кезінде) медициналық көмек нысанындағы көрсетілетін қызметтер;  4) ветеринария саласында көрсетілетін қызметтер:  ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғалар;  Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы 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;  Қосылған құн салығының10 пайыз мөлшерлемесі уәкілетті орган айқындаған тәртіпке сәйкес осы баптың 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген тауарларды импорттау кезінде қолданылады.  … | жобаның 494 бабында:  2-тармақ мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:  **«5) теле-, радиоарналар мен интернет-басылымдардың өнімдері.»;**  мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:  **«3. Қосылған құн салығының 0 пайыз мөлшерлемесі мерзімді баспа басылымдарының өнімдерін сату айналымына қолданылады.»;** | **депутат**  **Н. Сәрсенғалиев**  2025 жылғы 28 қаңтарда Үкіметтің кеңейтілген отырысында Мемлекет басшысы салық-бюджет реформасы бойынша, оның ішінде ҚҚС мөлшерлемесін арттыру бөлігінде тәсілдерді мақұлдады.  Осыған байланысты, теле -, радиоарналар мен интернет-басылымдар үшін 10% ҚҚС мөлшерлемесі және отандық ақпараттық контентті қолдау ретінде мерзімді баспа басылымдары үшін нөлдік ҚҚС мөлшерлемесі түрінде преференцияларды көздеу ұсынылады. | **Пысықталсын**  **Үкімет қорытындысына жіберу қажет** |
|  | жобаның 465-бабының жаңа 46) тармақшасы | ***ҚРҮ 2025 жылғы 20 ақпандағы ұсынысы***  **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) осындай өнімді өндіруші және (немесе) ауыл шаруашылығы кооперативі, сондай-ақ осындай кооператив мүшелері өндірген ауыл шаруашылығы өнімі, аквамшаруашылық (балық шаруашылығы) өнімі; | **подпункт 46)** статьи 465 проекта изложить в следующей редакции:  «46) осындай өнімді өндіруші және (немесе) ауыл шаруашылығы кооперативі, сондай-ақ осындай кооператив мүшелері өндірген ауыл шаруашылығы өнімі, **ет өңдеу кәсіпорындарының өнімі,** аквамшаруашылық (балық шаруашылығы) өнімі;». | **депутаты**  **К. Бексұлтанов**  **Е. Сатыбалдин**  **Ж. Амантай**  **Е. Мәмбетов**  Ет өңдеу кәсіпорындары - союды, қайта өңдеуді және қосылған құн салығынан босатылған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер өндірген ауыл шаруашылығы шикізатынан дайын ет өнімдерін шығаруды жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілері.  Ұсынылып отырған ұсыныс салық жүктемесін төмендетуге мүмкіндік береді, бұл кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттырады және ет өнімдерінің бағасының тұрақтылығын қамтамасыз етеді.  Бұдан басқа, бұл салаға инвестициялар тартуға, оның дамуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ ауыл шаруашылығы саласындағы өңдеудің барлық қатысушылары үшін тең жағдайларды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. |  |
|  | жобаның 494-бабының 1-1-тармағы | **494-бап. Қосылған құн салығының мөлшерлемесі**  1. Қосылған құн салығының мөлшерлемесі 12 пайызды құрайды және салық салынатын айналым мен салық салынатын импорттың мөлшеріне қолданылады.  2. Осы Кодекстің 46-тарауында көрсетілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдарға қосылған құн салығы нөлдік мөлшерлеме бойынша салынады.  Осы Кодекстің 46-тарауына сәйкес нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым расталмаған жағдайда, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша көрсетілген айналымға осы баптың 1-тармағында көрсетілген мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынуға тиіс.  Кедендік баждардың, салықтардың бірыңғай мөлшерлемелерінің, сондай-ақ жиынтық кедендік төлемнің мөлшері мен оларды төлеу тәртібі ЕАЭО кеден заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленеді.  … | 494-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:  **«1-1. Қосылған құн салығының мөлшерлемесі 3 пайызды құрайды және:**  **3) білім беру саласында қызметтер көрсетуді сату бойынша айналымдарға қолданылады.»;** | **депутат**  **Е. Сайыров**  ??? |  |
|  | Жобаның 527-бабы | **527-бап. Акцизделетін тауарлардың тізбесі**  Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар акциз-делетін тауарлар болып табылады:  1) спирттің барлық түрлері;  2) алкоголь өнімі;  ...  **8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрiлiк зат ретінде тіркелген, құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнім.**  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. | Жобаның 527-бабында:  **1) тармақша** **мынадай редак-цияда жазылсын:**  «1) **емдік және фармацевти-калық препараттар үшін өткізі-летін немесе пайдаланылатын денатуратталмаған этил спир-тінен басқа** спирттің барлық түрі;  **8) тармақша алып тасталсын;** | **Депутат**  **А. Перуашев**  Медициналық мақсатқа арналған этил спиртіне акциздің мөлшерлемелерін нөлге келтіру ұсынылады, себебі бұл барлық фармацевтикалық өнімдердің қымбаттауына алып келеді.  Медициналық спирт – бұл алкоголь немесе бензин емес, ол шамадан тыс қолда-нылмайды, қажет болған жағдайда қолданылады.  Пандемия кезінде дезин-фекциялау құралдарының жаппай өндірілуіне бай-ланысты этил спиртін қолдану күрт өсті, ал салық салушылар одан ақша табу керек деп шешті. |  |
|  | 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** | | 1. | 2207-ден | 80 көлемдік пайыз немесе одан жоғары спирт концентра-циясы бар денатуратталмаған этил спиртi (алко-голь өнiмiн өндiру үшiн өткізілетін немесе пайда-ланылатын, белгiленген квоталар шегiнде **мемлекеттік** медициналық мекемелерге берiлетiн денатуратталмаған этил спиртiнен басқа), этил спиртi және кез келген кон-центрациядағы денатураттал-ған өзге де спирттер (iшкi нарықта тұтыну үшін денатураттал-ған отындық (түссiз емес, боялған) этил спиртінен (этанолдан) басқа | 600 теңге/ литр | | 2. | ... | ... | ... | | 3. | 2208-ден | Денатураттал-маған этил спирті, спирт тұнбалары және 80 көлемдік пайыздан аз спирт концентра-циясы бар өзге де спирттік ішімдіктер (алкоголь өні-мін өндіру үшін өткізіле-тін немесе пайдаланы-латын және белгіленген квоталар шегінде **мемлекеттік** медициналық мекемелерге берілетін денатуратталмаған этил спиртінен басқа), этил спирті және кез келген концентра-циядағы денатураттал-ған өзге де спирттер (ішкі нарықта тұтыну үшін денатуратталған отындық (түссіз емес, боялған) этил спиртінен (этанолдан) басқа | 2 550 теңге/литр 100 % спирта | | **4.** | **2207-ден** | **Емдік және фармацев-тикалық препараттар үшін өткізі-летін немесе пайдаланы-латын дена-туратталмаған этил спирті** | **600 теңге/**  **литр**  **100% спирт** | | Жобаның 528-бабы 4-тарма-ғының кестесінде:  1 және 3-жолдардағы «**мемле-кеттік**» деген сөз алып тасталсын;  **4-жол алып тасталсын.** | **Депутат**  **А. Перуашев**  Мемлекеттік және жеке медициналық ұйымдар арасын-дағы тең бәсекелестікті қамта-масыз ету мақсатында.  Медициналық мақсатқа арналған этил спиртіне акциздің мөлшерлемелерін нөлге келтіру ұсынылады, себебі бұл барлық фарма-цевтикалық өнімдердің қымбаттауына алып келеді.  Медициналық спирт – бұл алкоголь немесе бензин емес, ол шамадан тыс қолда-нылмайды, қажет болған жағдайда қолданылады.  Пандемия кезінде дезин-фекциялау құралдарының жаппай өндірілуіне бай-ланысты этил спиртін қолдану күрт өсті, ал салық салушылар одан ақша табу керек деп шешті. |  |
|  | Жобаның 529-бабы 3-тарма-ғының 2) тармақ-шасы | **529-бап. Салық салу объектісі**  **...**  3. Мыналар акциз салудан босатылады:  ...  2) этил спирті мен алкоголь өнімін өндіруді және оның айналымын бақылау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын квоталар шегіндегі, өз қызметінің басталғаны туралы белгіленген тәртіппен хабардар еткен **мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарына** босатылатын этил спирті; | Жобаның 529-бабы 3-тармағы 2) тармақшасындағы «**мемлекеттік денсаулық сақтау**» деген сөздер «**денсаулық сақтау**» деген сөздермен ауыстырылсын; | **Депутат**  **А. Перуашев**  Мемлекеттік және жеке медициналық ұйымдар арасындағы тең бәсекелестікті қамтамасыз ету мақсатында. |  |
|  | Жобаның 554-бабы 3-тарма-ғының 2) тармақ-шасы | **554-бап. Салық төлеушілер**  ...  3. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар көлік құралы салығын төлеушілер болып табылмайды:  ...  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 «**6700 текше сантиметрге**» деген сөздермен толықтырылсын. | **Депутаттар**  **Е. Сатыбалдин**  **Е. Жаңбыршин**  **А. Зейнуллин**  **Н. Сайлаубай**  **Шаруа қожалықтары үшін қозғалтқыш көлемін 2500-ден 6700 текше см-ге дейін ұлғайту қажетті-лігінің 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 – 3.0-6.7 литрлік қозғалт-қыштары бар Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Dodge Ram, 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 сенім-ділікті арттыру.**  Қозғалтқышы 2500 текше см-ден асатын автомобильдерді пайдалану еңбек өнімділігін арттыруға және күрделі жұмыс жағдайларын еңсеруге мүмкіндік береді. Қозғалтқыш көлемін 6700 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, қозғалт-қыштың көлемін 5700 текше см-ге дейін ұлғайту шаруа қожалықтарына **Toyota Hilux, Dodge Ram, Tundra немесе Nissan Patrol пикаптары** сияқты заманауи қуатты көліктерді **ауыл шаруашылығы жағда-йында трафикті, тиім-ділікті және сенімділікті арттыру үшін** пайдалануға мүмкіндік береді. | **Пысық-талсын**  **ҚР-ның Үкіметі қолдамай отыр**  Жобаның 554-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына «2500 текше сантиметрге дейін» деген сөздерді «5700 текше санти-метрге дейін» деген сөздермен ауыстыру бөлі-гінде өзгерістер енгізуге қатысты **120-позиция бойынша**.  Қозғалтқыш көлемі 4000 текше см-дан асатын негіз-демеде көрсетіл-ген автомо-бильдер бойынша көлік құралдарына салықтың жоғары мөлшер-лемелері белгі-ленді (2014 жылдан бастап сән-салтанатқа салық салу жөніндегі тап-сырманы орын-дау шеңберінде енгізілген). Бұл ретте қозғалт-қыш көлемі 4000 текше см-дан асатын автомо-бильдер бойын-ша жеңілдіктер тек қана адам-дардың әлеу-меттік қорғал-маған санаттары бойынша және 2013 ж. 31.12-ға дейін әкелінген автомобильдер бойынша шек-теумен беріледі. Мүгедектердің қоғамдық бір-лестіктері үшін қозғалтқыш көлемі 3000 текше см-дан аспайтын бір жеңіл автомо-биль босатуға түседі. Жеңіл-дікті енгізу осындай қымбат автомобильдерді шаруа қожалық-тарына қайта тіркеуге әкеледі.  Осыған орай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын тұл-ғалар үшін осындай авто-мобильдер бойынша жеңіл-діктерді енгізу тиімсіз әрі негізсіз деп санаймыз. Осы санаттағы салық төлеушілер үшін жүктерді тасы-малдау үшін 1000 гектар егістікке 1000 кВт қуат шегінде жүк автомо-бильдері бойынша салық төлеуден босату белгіленді. |
|  | Жобаның  607-бабы-ның  4-тармағы | **607-бап. Рұқсат құжаттарын бергені үшін алым мөлшер-лемелері**  **…**  4. Жекелеген қызмет түр-лерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым (жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға лицензиялар бергені үшін алым) мөлшерлемелері:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№**  **р/с** | **Лицензия-ланатын қызмет түрлері** | **Алым мөлшер-лемелері (АЕК)** | | **1** | **2** | **3** | | … | … | … | | **1.88.** | **Жоқ.** | **Жоқ.** | | **1.88.1.** | **Жоқ.** | **Жоқ.** | | **1.88.2.** | **Жоқ.** | **Жоқ.** | | 607-баптың 4-тармағының кестесі мынадай мазмұндағы **1.88, 1.88.1 және 1.88.2-жолдармен** толықтырылсын:  **«**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **1.88.** | **Кальян, кальян қоспасы үшін темекіні тұтыну жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметті жүзеге асыру** |  | | **1.88.1.** | **Кальян мекемелері үшін** | **300** | | **1.88.2.** | **Қоғамдық тамақтану объектілері үшін, кальян, кальян қоспасы үшін темекіні тұтынуға арналған арнайы жабдық-талған орындары бар түнгі клубтар, дискоте-калар** | **120** |   **»;** | **Депутат**  **Д. Тұрлыханов**  Кальян, кальян қоспасы үшін темекіні тұтыну жөніндегі қызметтерді ұсыну бойынша лицензиялық алымды белгілеу мақса-тында. | **Пысық-талсын**  **ҚР-ның Үкіметі қолдамай отыр**  607-баптың 4-тармағының кестесін 1.88, 1.88.1 және 1.88.2- жолдар-мен толықтыруға қатысты 16-по-зиция бойынша **қолдау тап-пады.**  «Халық ден-саулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР-ның Кодексімен (бұдан әрі – Кодекс) қоғамдық тамақ-тану орында-рында, түнгі клубтарда, диско-текаларда темекі өнімдерін тұты-нуға тыйым салынады, бұл ретте қоғамдық тамақтану объек-тілерінде (қорқор мен қорқор қос-паларына арналған темекіден басқа) темекі өнімдерін тұтынуға арнайы жабдықталған орындарда рұқсат етіледі (110-бап-тың 5 және 6-тар-мақтары).  Осылайша, қоғамдық тамақ-тану пунктте-рінде қорқорды тұтынуға тыйым салынады, өйткені арнайы жабдық-талған орындарда тек темекі, қыз-дырылатын теме-кісі бар бұйым-дарды шегуге рұқсат етіледі («Темекі бұйым-дарын, оның ішінде қызды-рылатын темекісі бар бұйымдарды, темекіні қызды-руға арналған жүйелерді тұтыну үшін арнайы бөлінген орын-дарды жабдық-тауға қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 10 желтоқ-сандағы № ҚР ДСМ-246/2020 бұйрығы (бұдан әрі – № ҚР ДСМ-246/2020 бұйрығы).  Бұдан басқа № ҚР ДСМ-246/2020 бұйры-ғының 4-тарма-ғына сәйкес темекі бұйым-дарын тұтыну үшін арнайы бөлінген орындарда сусын-дарды және тамақты ішуге жол берілмейді.  Сондай-ақ, «Қоғамдық тамақ-тану объектілеріне қойылатын сани-тариялық-эпиде-миологиялық талаптар» санита-риялық қағида-ларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ-тау министрінің 2022 жылғы 17 ақпан-дағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығының (бұдан әрі – № ҚР ДСМ-16 Бұйрығы) 1-тармағының 23) тармақшасына сәйкес қоғамдық тамақтану объек-тісі – тамақ өнім-дерін тұтынуға арналған орын-дарды ұсынумен, оларды өндіру, қайта өңдеу, өткізу және тұтынуды ұйымдастыру бойынша объекті (№ ҚР ДСМ-16 бұйрығына 1-қо-сымша)  № ҚР ДСМ-16 бұйрығының 297-тармағына сәйкес тамақтану объектілерінде тікелей жұмыс орнында, өнді-рістік үй-жайларда және осы мақсат-тарға бөлінбеген орындарда (үй-жайларда) тамақ ішуге және темекі шегуге жол беріл-мейді.  Осылайша, қоғамдық тамақ-тану объектіле-рінде санитария-лық нормалармен тамақ қабылдау немесе дайындау кезінде темекі бұйымдарын, оның ішінде қорқорды (арнайы бөлінген жерде темекі мен қызды-рылатын темекіні шегуді қоспа-ғанда) шегуге жол берілмейді.  Сондай-ақ, қоғамдық тамақ-тану объекті-лерінде балалар, жасөспірімдер, қарттар мен жүкті әйелдер болған кезде темекі бұйымдарын тұтыну кезінде, әсіресе қорқор шегу кезінде пайда болған түтін темекі шекпейтін келушіге де химиялық заттар-дың (канцероген-дердің) уытты әсері болады.  ДДҰ зерттеу-леріне сәйкес қорқор түтінінде никотиннен басқа, көп мөлшерде көміртегі тотығы, ауыр металл тұз-дары, бериллий, хром, кобальт, котонин, никель және қатерлі ісік тудыратын химия-лық қосылыстар бар. Алайда, су сүзгісінен өткен-нен кейін де, қорқор түтініндегі бұл заттардың мөлшері темекі түтінінен бірнеше есе көп.  Мәселен, қор-қордың бір реттік құюуында орта есеппен 8,32 мг никотин бар (теме-кіде – 1 мг-нан аз). Қорқор сұйықты-ғында ең қауіпті бактериялар (Pseu-domonas aerugi-nosa, Staphylo-coccus aureus), ашытқы, аспер-гилл саңырауқұ-лақтары жина-лады, олар өкпенің қабынуын туды-рады, сонымен қатар олардың емдеу қиын. |
|  | жобаның 198-бабы 5-тармағы-ның 4) тармақша-сы | **198-бап. Салықтық тіркелімдер**  …  5. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсіпкерлер үшін уәкілетті орган:  …  4) мыналарға:  қоршаған ортаға теріс әсер;  **жер үсті көздерінің** су ресурстарын пайдалануға төлемақы бойынша салық міндеттемелерін есепке алу жөніндегі ақпаратты көрсету үшін салықтық тіркелімдердің нысандарын белгілеуге құқылы.  **…** | жобаның 198-бабы 5-тармағының 4) тармақшасындағы «**жер үсті көздерінің**» деген сөздер «**жерүсті су объектілерінің**» деген сөздермен ауыстырылсын. | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Салық және су заңнамасының терминологиясын біріздендіру мақсатында.  Су кодексінің 1-бабының 37) тармақшасына сәйкес су ресурстары су объектілерінде болады. | **СК** |
|  | Жобаның 616-бабы | **2-параграф. Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемақы**    **616-бап. Жалпы ережелер**  Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемақы (бұдан әрі осы параграфтың мақсатында – төлемақы):  1) жерүсті **көздерінің** су ресурстарын;  2) жануарлар дүниесін;  3) өсімдік және орман ресурстарын пайдаланғаны үшін алынады.  1. Жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті органның рұқсат беру құжаты негізінде жүзеге асырылатын арнайы су пайдалану түрлері үшін алынады.  Ресімделген рұқсат құжатынсыз арнайы су пайдалану су алудың нақты көлемі белгіленген **лимиттерден** асыра су пайдалану ретінде қаралады  …  6. Су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті органның өңірлік органдары тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 25-күнінен кешіктірмей өзінің орналасқан жері бойынша салық органдарына төлемақы төлеушілер мен салық салу объектілері, олардың орналасқан жері, арнайы су пайдалануға берілген рұқсаттар, суды пайдаланудың белгіленген лимиттері, су пайдалану рұқсаттары мен лимиттеріне енгізілген өзгерістер, Қазақстан Республикасының су заңнамасының сақталуын тексерудің нәтижелері, уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша Қазақстан Республикасының су заңнамасының сақталуын тексеру нәтижелеріне шағымдану жөніндегі сот шешімдері туралы мәліметтерді ұсынады  … | **жобаның 616-бабында:**  1) тармақшадағы **«көздерінің»** деген сөз **«су объектілерінің»** деген сөздермен ауыстырылсын;  1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  «1. Жерүсті **су объектілерінің** су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы Қазақстан Республикасының су заңнамасында белгіленген тәртіппен берілетін **арнайы су пайдалануға арналған рұқсаттың** негізінде жүзеге асырылатын арнайы су пайдаланудың түрлері үшін алынады.  Ресімделген рұқсат құжатынсыз арнайы су пайдалану су алудың нақты көлемі **су ресурстарын алудың және (немесе) пайдаланудың** белгіленген көлемінен асыра су пайдалану ретінде қаралады.»;  6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  «6. **Су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі бассейндік су инспекциялары** тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 25-күнінен кешіктірмей өзінің орналасқан жері бойынша салық органдарына төлемақы төлеушілер мен салық салу объектілері, олардың орналасқан жері, арнайы су пайдалануға берілген рұқсаттар, **су ресурстарын алудың және (немесе) пайдаланудың** **белгіленген көлемдері**, **су ресурстарын алуға және (немесе) пайдалануға** рұқсаттар **мен көлемдерге** енгізілген өзгерістер туралы, Қазақстан Республикасының су заңнамасын сақтау бойынша **су қорын қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау** нәтижелері, Қазақстан Республикасының су заңнамасын сақтау бойынша **су қорын пайдалану және қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау** нәтижелеріне шағымдану жөніндегі сот шешімдері туралы мәліметтерді уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша ұсынады.»; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Салық және су заңнамасының терминологиясын бірыңғай ету мақсатында.  Су кодексі 1-бабының 37) тармақшасына сәйкес су ресурстары су объектілерінде болады.  Салық және су заңнамасының терминологиясын бірыңғай ету мақсатында.  Арнайы су пайдалануға арналған рұқсаттарда лимиттер емес, су ресурстарын алу және (немесе) пайдалану көлемі белгіленеді.  Салық және су заңнамасының терминологиясын бірыңғай ету мақсатында (Су кодексінің 24-бабы).  Арнайы су пайдалануға арналған рұқсаттарда лимиттер емес, су ресурстарын алу және (немесе) пайдалану көлемі белгіленеді. | **вк** |
|  | Жобаның 617-бабы | **617-бап. Төлемақы төлеушілер**  1. Мыналар:  1.1 **жерүсті көздерінің су ресурстарын:**  **1) жер үсті және теңіз суларынан механикалық және өздігінен ағатын су алу бойынша стационарлық, жылжымалы және қалқымалы құрылыстарды қолдана отырып;**  **2) гидравликалық электр станцияларын қолдана отырып;**  **3) балық шаруашылығын жүргізу үшін су шаруашылығы құрылыстарын қолдана отырып;**  4) су көлігінің қажеттіліктері үшін **пайдалануды жүзеге асыратын** жеке және заңды тұлғалар **(бастапқы су пайдаланушылар);**  …  3. Заңды тұлға өзінің шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесін жер үсті **көздерінің** су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақыны дербес төлеуші деп тануға құқылы  Заңды тұлғаның шешімі немесе мұндай шешімнің күшін жою осындай шешім қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.  Егер заңды тұлға өзінің шешімімен заңды тұлғаның жаңадан құрылған құрылымдық бөлімшесі жер үсті **көздерінің** су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақыны дербес төлеуші деп таныған жағдайда, онда мұндай шешім осы құрылымдық бөлімше құрылған күннен бастап немесе осы құрылымдық бөлімше құрылған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. | жобаның 617-бабында:  1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  **«4)** су көлігінің қажеттіліктері үшін **Қазақстан Республикасының су заңнамасында белгіленген тәртіппен тікелей жерүсті су объектісінен су ресурстарын алуға арнайы су пайдалану құқығын алған** жеке және заңды тұлғалар;**»;**  3-тармақтың бірінші және үшінші бөліктерінде «көздерінің» деген сөз **«су объектілерінің»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Салық және су заңнамасының терминологиясын бірыңғай ету мақсатында (Су кодексінің 45-бабы).  Салық және су заңнамасының терминологиясын бірыңғай ету мақсатында.  Су кодексі 1-бабының 37) тармақшасына сәйкес су ресурстары су объектілерінде болады. | **вк** |
|  | Жобаның 618-бабы | **618-бап. Салық салу объектілері**  1. Мыналар салық салу объектілері болып табылады:  1) мыналарды:  бөгеттермен және басқа да тірек гидротехникалық және суды реттеу құрылыстарымен жинақталған судың көлемін;  **су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру** саласындағы уәкілетті орган су шаруашылығы жүйелерінің жобалық деректері негізінде растаған, ағынды бассейн аралық тасымалдауды жүзеге асыратын арналарда және ағынды реттеуді жүзеге асыратын қабаттан тыс су қоймаларында сүзуге және булануға арналған судың ысыраптарын  Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен **су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру** саласындағы уәкілетті орган бекіткен табиғат қорғау және (немесе) санитариялық-эпидемиологиялық өткізу көлемін;  **су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру** саласындағы уәкілетті орган растаған су тасқынын, су басуды және су басуды болғызбау мақсатында жүзеге асырылатын суару жүйелеріне мәжбүрлі су тартудың көлемін қоспағанда, жер үсті су **көзінен** алынған судың көлемі;  … | жобаның 618-бабында:  1-тармақтың  1) тармақшасында:  үшінші, төртінші және бесінші абзацтардағы **«су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру»** деген сөздер **«су қорын қорғау және пайдалану»** деген сөздермен ауыстырылсын;  бесінші абзацтағы **«көзінен»** деген сөз **«объектісінен»** деген сөзбен ауыстырылсын; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Салық және су заңнамасының терминологиясын бірыңғай ету мақсатында.  1-баптың 29) тармақшасына сәйкес су қорын қорғау және пайдалану саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган су қорын қорғау және пайдалану саласындағы уәкілетті орган болып табылады.  Су кодексі 1-бабының 37) тармақшасына сәйкес су ресурстары су объектілерінде болады. | **вк** |
|  | Жобаның 619-бабы | **619-бап. Жерүсті көздері су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері**  Жерүсті көздері су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері мөлшерлемелерін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді органдары су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті орган бекіткен жер үсті көздері су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу әдістемесінің негізінде белгілейді.  Суды алудың нақты көлемі су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті орган белгілеген су пайдалану лимиттерінен асып кеткен кезде мұндай асып кету көлеміне су ресурстарының жер үсті көздері ресурстарын пайдаланғаны үшін бес есеге ұлғайтылған төлемақы мөлшерлемелерімөлшерлемелері қолданылады. | жобаның 619-бабы мынадай редакцияда жазылсын:  **«619-бап. Жерүсті су объектілерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері**  Жерүсті **су объектілерінің** су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерлемелерін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді органдары су қорын **қорғау және пайдалану** саласындағы уәкілетті орган бекіткен **жерүсті су объектілерінің** су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы **мөлшерлемелерін** есептеу әдістемесі негізінде белгілейді.  Суды алудың нақты көлемі **су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі бассейндік су инспекциялары** белгілеген **су ресурстарын алу және (немесе) пайдалану көлемінен** асып кеткен кезде мұндай асып кету көлеміне **жерүсті су объектілерінің** су ресурстарын пайдаланғаны үшін бес есеге ұлғайтылған төлемақы мөлшерлемелері қолданылады.»; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Салық және су заңнамасының терминологиясын бірыңғай ету мақсатында.  1-баптың 29) тармақшасына сәйкес су қорын қорғау және пайдалану саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган су қорын қорғау және пайдалану саласындағы уәкілетті орган болып табылады.  Су кодексі 1-бабының 37) тармақшасына сәйкес су ресурстары су объектілерінде болады.  Су кодексінің 24-бабына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсат беру құзыреті су ресурстарын пайдалануды реттеу жөніндегі бассейндік су инспекцияларына берілген.  Арнайы су пайдалануға арналған рұқсаттарда лимиттер емес, су ресурстарын алу және (немесе) пайдалану көлемі белгіленеді. | **вк** |
|  | Жобаның 622-бабы | **622-бап. Жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу және төлеу тәртібі**  1. Төлемақы сомасын төлеушілер суды пайдаланудың нақты көлеміне және белгіленген мөлшерлемелерге сүйене отырып есептейді  2. Тірек гидротехникалық және суды реттейтін құрылыстары бар су объектілерінде су көлігімен тасымалдау көлемі үшін төлемақы сомасы тасымалданған жүктердің бір тоннасы/километрі үшін есептеледі  3. Төлеушілер (шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнайы салық режимін қолданатын салық төлеушілерден басқа) бюджетке су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті орган белгілеген су пайдаланудың ай сайынғы лимиттері негізінде есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 25-күнінен кешіктірмей, су пайдаланудың нақты көлемдері үшін ағымдағы төлемақысомаларын төлейді  4. Төлемақы сомасы рұқсат беру құжатында көрсетілген арнайы су пайдалану орны бойынша бюджетке төленеді  5. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнайы салық режимін қолданатын салық төлеушілер төлемақыны осы Кодекстің 706-бабында белгіленген мерзімдерде төлейді  6. Жылу энергетикасы кәсіпорындары тұрғын үй-пайдалану және коммуналдық қажеттіліктер үшін жылу энергиясын өндіру үшін, сондай-ақ су алу лимиті шегінде агрегаттарды салқындату үшін технологиялық мұқтаждарға жұмсалатын су үшін төлемақы мөлшерін тұрғын үй-пайдалану және коммуналдық қызметтер көрсететін ұйымдар үшін көзделген мөлшерлемелер бойынша айқындайды  Суды қайтарымсыз тұтыну үшін төлемақы мөлшері өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін белгіленген мөлшерлемелер бойынша айқындалады. | 622-бап мынадай редакцияда жазылсын:  **«622-бап. Жерүсті су объектілерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу және төлеу тәртібі**  1. Төлемақы сомасын төлеушілер **жерүсті су объектілерінің су ресурстарын алу және (немесе) пайдаланудың** нақты көлемдеріне және белгіленген мөлшерлемелерге сүйене отырып есептейді.  2. Тірек гидротехникалық және суды реттейтін құрылыстары бар су объектілерінде су көлігімен тасымалдау көлемі үшін төлемақы сомасы тасымалданған жүктердің тоннасына/километріне есептеледі.  3. Төлеушілер (шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілерден басқа) **су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі бассейндік су инспекциялары** белгілеген **жерүсті су объектілерінің су ресурстарын алудың және (немесе) пайдаланудың** ай сайынғы көлемдері негізінде есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 25-күнінен кешіктірмей, су пайдаланудың нақты көлемдері үшін ағымдағы төлемақы сомаларын төлейді.  4. Төлемақы сомасы рұқсат беру құжатында көрсетілген арнайы су пайдалану орны бойынша бюджетке төленеді.  5. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнайы салық режимін қолданатын салық төлеушілер төлемақыны осы Кодекстің 706-бабында белгіленген мерзімдерде төлейді.  6. Жылу энергетикасы кәсіпорындары тұрғын үй-пайдалану және коммуналдық мұқтаж үшін жылу энергиясын өндіру үшін, сондай-ақ **жерүсті су объектілерінің су ресурстарын алу және (немесе) пайдалану көлемі** шегінде агрегаттарды салқындату үшін (қайтарымды су тұтыну) технологиялық мұқтажға жұмсалатын су үшін төлемақы мөлшерін тұрғын үй-пайдалану және коммуналдық қызметтер көрсететін ұйымдар үшін көзделген мөлшерлемелер бойынша айқындайды.  Суды қайтарымсыз тұтыну үшін төлемақы мөлшері өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін белгіленген мөлшерлемелер бойынша айқындалады.»; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Салық және су заңнамасының терминологиясын бірыңғай ету мақсатында.  1-баптың 29) тармақшасына сәйкес су қорын қорғау және пайдалану саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган су қорын қорғау және пайдалану саласындағы уәкілетті орган болып табылады.  Су кодексі 1-бабының 37) тармақшасына сәйкес су ресурстары су объектілерінде болады.  Су кодексінің 24-бабына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсат беру құзыреті су ресурстарын пайдалануды реттеу жөніндегі бассейндік су инспекцияларына берілген.  Арнайы су пайдалануға арналған рұқсаттарда лимиттер емес, су ресурстарын алу және (немесе) пайдалану көлемі белгіленеді. | **вк** |
|  | Жобаның 626-бабы | **626-бап. Салықтық есептілік**  1. Жер үсті **көздерінің** су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы төлеушілер (орман, өсімдік ресурстарын және жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы төлеушілерді қоспағанда) төлемақы бойынша декларацияны арнайы су пайдалану орны бойынша салық органдарына ұсынады.  2. Декларацияны, шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілерді қоспағанда, жер үсті **көздерінің** су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы төлеушілер тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ұсынады  3. Шаруа немесе фермер қожалықтарына арналған арнайы салық режимін қолданатын салық төлеушілер жер үсті **көздерінің** су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша салық есептілігін бірыңғай жер салығы бойынша декларацияға тиісті қосымша түрінде ұсынады.  4. Декларация салық органына ұсынылғанға дейін **су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті органның өңірлік органында** куәландырылады. | жобаның 626-бабында:  **1, 2 және 3-тармақтардағы «көздерінің»** деген сөз **«су объектілерінің»** деген сөздермен ауыстырылсын;  4-тармақтағы «**су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті органның өңірлік органында»** деген сөздер «с**у ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі бассейндік су инспекциясында**» деген сөздермен ауыстырылсын; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Салық және су заңнамасының терминологиясын бірыңғай ету мақсатында.  1-баптың 29) тармақшасына сәйкес су қорын қорғау және пайдалану саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган су қорын қорғау және пайдалану саласындағы уәкілетті орган болып табылады.  Су кодексі 1-бабының 37) тармақшасына сәйкес су ресурстары су объектілерінде болады.  Су кодексінің 24-бабына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсат беру құзыреті су ресурстарын пайдалануды реттеу жөніндегі бассейндік су инспекцияларына берілген. | **вк** |
|  | жобаның 719- бабының 1- тармағы | **719-бап. Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің жекелеген түрлерін төлеу мерзімдері**  1. Төлем көзінен ұсталатын **салықтарды,** жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақыны қоспағанда, жеке табыс салығын төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:  1) салықтық кезеңнің 1 қаңтарынан 1 қазанына дейін есептелген сомалар – ағымдағы салықтық кезеңнің 10 қарашасынан кешіктірілмейтін мерзімде;  2) салықтық кезеңнің 1 қазанынан 31 желтоқсанына дейін есептелген сомалар – есепті салықтық кезеңнен кейінгі салықтық кезеңнің 10 сәуірінен кешіктірілмейтін мерзімде.  2. Жеке табыс салығын төлеу жер учаскесінің орналасқан жері бойынша бюджетке жүргізіледі. | жобаның 719-бабының 1-тармағындағы « **салықтарды,**» деген сөзден кейін **«су объектілерінің»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Салық және су заңнамасының бірыңғай терминологиясына келтіру мақсатында.  Су кодексінің 1-бабының 37) тармақшасына сәйкес су ресурстары су объектілерінде ұсталады. | **вк** |
|  | жобаның 720- бабының 1- тармағы | **720-бап. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін АСР-да декларацияны ұсыну мерзімдері**  1. Шаруа немесе фермер қожалықтарына арналған арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер үшін декларацияда жеке табыс **салығының,** жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақының есептелген сомалары көрсетіледі. | жобаның 720-бабының 1-тармағындағы « **салығының,**» деген сөзден кейін **«су объектілерінің»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **депутаттар**  **А. Қожаназаров**  **А. Қошмамбетов**  Салық және су заңнамасының бірыңғай терминологиясына келтіру мақсатында.  Су кодексінің 1-бабының 37) тармақшасына сәйкес су ресурстары су объектілерінде ұсталады. | **вк** |
|  | жобаның 630-бабының 2,5,6 және 8-тармақтары | 630-бап. Төлемақы мөлшерлемелері  …  2. Стационарлық көздерден ластаушы заттар шығарындылары үшін төлемақы мөлшерлемелері:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Р/с № | **Ластаушы заттардың түрлері** | **1 тонна үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК)** | **1 килограмм үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК)** | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. | Күкірт оксидтері (SOx) | 10 |  | | 2. | Азот оксидтері (NOx) | 10 |  | | 3. | Шаң және күл | 5 |  | | 4. | Қорғасын және оның қосылыстары | 1993 |  | | 5. | Күкіртсутек | 62 |  | | 6. | Фенолдар | 166 |  | | 7. | Көмірсутектер | 0,16 |  | | 8. | Формальдегид | 166 |  | | 9. | Көміртегі монооксиді | 0,16 |  | | 10. | Метан | 0,01 |  | | 11. | Күйе | 12 |  | | 12. | Темір тотықтары | 15 |  | | 13. | Аммиак | 12 |  | | 14. | Алты валентті хром | 399 |  | | 15. | Мыс тотықтары | 299 |  | | 16. | Бенз(а)пирен |  | 498,3 |   5. Ластаушы заттардың төгінділері үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Р/с №** | **Ластаушы заттардың түрлері** | **1 тонна үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК)** | | 1 | 2 | 3 | | 1. | Нитриттар | 670 | | 2. | Мырыш | 1340 | | 3. | Мыс | 13402 | | 4. | Оттегіне биологиялық тұтыну | 4 | | 5. | Тұзды аммоний | 34 | | 6. | Мұнай өнімдері | 268 | | 7. | Нитраттар | 1 | | 8. | Жалпы темір | 134 | | 9. | Сульфаттар (анион) | 0,4 | | 10. | Өлшенген заттар | 1 | | 11. | Синтетикалық беткі-белсенді заттар | 27 | | 12. | Хлоридтер (анион) | 0,1 | | 13. | Алюминий | 27 |   6. Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын көмгені үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Р/с**  **№** | **Қалдықтардың түрлері** | **Төлемақы мөлшерлемелері (АЕК)** | | | 1 тонна үшін | 1 гигабеккер  ель үшін (Гбк) | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. | Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын полигондарда, жинақтауыштарда, санкцияланған үйінділерде және арнайы бөлінген орындарда көмгені үшін: |  |  | | 1.1. | Осы кестенің  1.2-жолында көрсетілген қалдықтарды қоспағанда, төлемақыны есептеу мақсаттары үшін қауіптілік қасиеттері ескерілетін қалдықтар |  |  | | 1.1.1. | қауіпті қалдықтар | 4,005 |  | | 1.1.2. | қауіпсіз қалдықтар | 0,53 |  | | 1.2. | Төлемақыны есептеу мақсаттары үшін қауіптілік қасиеттері ескерілмейтін қалдықтардың жекелеген түрлері: |  |  | | 1.2.1. | Коммуналдық қалдықтар (қатты тұрмыстық қалдықтар, кәріздік тазарту құрылыстарының шөгіндісі) | 0,19 |  | | 1.2.2. | Тау-кен өндіру өнеркәсібінің және карьерлерді игеру қалдықтары (мұнай мен табиғи газды өндіруден басқа): |  |  | | 1.2.2.1. | аршынды жыныстар | 0,002 |  | | 1.2.2.2. | жанасқан таужыныстары | 0,013 |  | | 1.2.2.3. | байыту қалдықтары | 0,01 |  | | 1.2.2.4. | шлактар, шламдар | 0,019 |  | | 1.2.3. | Құрамында пайдалы қазбалар бар кенді, концентраттарды, агломераттарды және шекемтастарды қайта өңдеу, қорытпалар мен металдар өндірісі кезінде металлургиялық қайта жасауда түзілетін шлактар, шламдар | 0,019 |  | | 1.2.4. | Күл мен күлшлактар | 0,33 |  | | 1.2.5. | Ауыл шаруашылығы өндірісінің қалдықтары, оның ішінде көң, құс саңғырығы | 0,001 |  | | 1.2.6. | Радиоактивті қалдықтар: |  |  | | 1.2.6.1. | трансуранды |  | 0,38 | | 1.2.6.2. | альфа-радиоактивті |  | 0,19 | | 1.2.6.3. | бета-радиоактивті |  | 0,02 | | 1.2.6.4. | шынақты радиоактивті көздер |  | 0,19 |   …  8. Жергілікті өкілді органдардың **осы баптың  3-тармағында белгіленген мөлшерлемелерді қоспағанда, осы бапта белгіленген мөлшерлемелерді екі еседен артық** көтеруге құқығы бар. | жобаның 630-бабының 2, 5, 6 және 8-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:  «2. Стационарлық көздерден ластаушы заттар шығарындылары үшін төлемақы мөлшерлемелері:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Р/с №** | **Ластаушы заттардың түрлері** | **1 тонна үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК)** | **1 килограмм үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК)** | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. | Күкірт оксидтері (SOx) | **20** |  | | 2. | Азот оксидтері (NOx) | **20** |  | | 3. | Шаң және күл | **10** |  | | 4. | Қорғасын және оның қосылыстары | **3 986** |  | | 5. | Күкіртсутек | **124** |  | | 6. | Фенолдар | **332** |  | | 7. | Көмірсутектер | **0,32** |  | | 8. | Формальдегид | **332** |  | | 9. | Көміртегі монооксиді | **0,32** |  | | 10. | Метан | **0,02** |  | | 11. | Күйе | **24** |  | | 12. | Темір тотықтары | **30** |  | | 13. | Аммиак | **24** |  | | 14. | Алты валентті хром | **798** |  | | 15. | Мыс тотықтары | **598** |  | | 16. | Бенз(а)пирен |  | **996,6** |   »;  «5. Ластаушы заттардың төгінділері үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Р/с №** | **Ластаушы заттардың түрлері** | **1 тонна үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК)** | | 1 | 2 | 3 | | 1. | Нитриттар | **1 340** | | 2. | Мырыш | **2 680** | | 3. | Мыс | **26 804** | | 4. | Оттегіне биологиялық тұтыну | **8** | | 5. | Тұзды аммоний | **68** | | 6. | Мұнай өнімдері | **536** | | 7. | Нитраттар | **2** | | 8. | Жалпы темір | **268** | | 9. | Сульфаттар (анион) | **0,8** | | 10. | Өлшенген заттар | **2** | | 11. | Синтетикалық беткі-белсенді заттар | **54** | | 12. | Хлоридтер (анион) | **0,2** | | 13. | Алюминий | **54** |   6. Ставки платы за захоронение отходов производства и потребления составляют:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Р/с**  **№** | **Қалдықтардың түрлері** | **Төлемақы мөлшерлемелері (АЕК)** | | | **1 тонна үшін** | **1 гигабеккер**  **ель үшін (Гбк)** | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. | Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын полигондарда, жинақтауыштарда, санкцияланған үйінділерде және арнайы бөлінген орындарда көмгені үшін: |  |  | | 1.1. | Осы кестенің  1.2-жолында көрсетілген қалдықтарды қоспағанда, төлемақыны есептеу мақсаттары үшін қауіптілік қасиеттері ескерілетін қалдықтар |  |  | | 1.1.1. | қауіпті қалдықтар | **8,01** |  | | 1.1.2. | қауіпсіз қалдықтар | **1,06** |  | | 1.2. | Төлемақыны есептеу мақсаттары үшін қауіптілік қасиеттері ескерілмейтін қалдықтардың жекелеген түрлері: |  |  | | 1.2.1. | Коммуналдық қалдықтар (қатты тұрмыстық қалдықтар, кәріздік тазарту құрылыстарының шөгіндісі) | **0,38** |  | | 1.2.2. | Тау-кен өндіру өнеркәсібінің және карьерлерді игеру қалдықтары (мұнай мен табиғи газды өндіруден басқа): |  |  | | 1.2.2.1. | аршынды жыныстар | **0,004** |  | | 1.2.2.2. | жанасқан таужыныстары | **0,026** |  | | 1.2.2.3. | байыту қалдықтары | **0,02** |  | | 1.2.2.4. | шлактар, шламдар | **0,038** |  | | 1.2.3. | Құрамында пайдалы қазбалар бар кенді, концентраттарды, агломераттарды және шекемтастарды қайта өңдеу кезінде металлургиялық қайта жасауда **қорытпалар мен металдар өндірісінде** түзілетін шлактар, шламдар | **0,038** |  | | 1.2.4. | Күл мен күлшлактар | **0,66** |  | | 1.2.5. | Ауыл шаруашылығы өндірісінің қалдықтары, оның ішінде көң, құс саңғырығы | **0,002** |  | | 1.2.6. | Радиоактивті қалдықтар: |  |  | | 1.2.6.1. | трансуранды |  | **0,76** | | 1.2.6.2. | альфа-радиоактивті |  | **0,38** | | 1.2.6.3. | бета-радиоактивті |  | **0,04** | | 1.2.6.4. | шынақты радиоактивті көздер |  | **0,38** |   »;  ...  «8. Жергілікті өкілді органдардың **осы баптың  6-тармағы кестесінің 1.2.1-жолында белгіленген коммуналдық қалдықтарды (қатты тұрмыстық қалдықтар, кәріз тазарту құрылысжайларының тұнбалары) көму жөніндегі мөлшерлемелерді** көтеруге құқығы бар.»; | **депутат**  **Б. Бейсенгалиев**  Приведение в соответствие с нормами Налогового кодекса, вступившими в действие с 1 января 2025 года. |  |
|  | Жобаның жаңа 18-бабы | **Жоқ** | Жоба мынадай мазмұндағы жаңа 18-баппен толықтырылсын:  «**18-бап. Креативті индустрияны дамытуға жәрдемдесетін заңды тұлға қатысушысының түсінігі**  **1. Креативті индустрияны дамытуға жәрдемдесетін заңды тұлғаның қатысушысына Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын, бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін:**  **1) Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының мәдениет туралы заңнамасына сәйкес айқындайтын, креативті индустрияны дамытуға жәрдемдесетін заңды тұлғада қатысушы ретінде тіркелген;**  **2) мынадай кіріс түрлерін:**  **креативті индустрияға жататын экономикалық қызметтің басым түрлерін жүзеге асырудан түсетін кіріс;**  **креативті индустрияға жататын қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру үшін өтеусіз алынған мүлік түріндегі кіріс;**  **депозиттер бойынша сыйақы;**  **оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асуы;**  **осындай міндеттемелер бойынша өсімпұлдар мен айыппұлдарды қоса алғанда, күмәнді міндеттемелер бойынша кіріс осындай заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысының кемінде 90 пайызын құрайтын:**  **3) тауарларды өндірген және өткізген жағдайда – мұндай тауарлар өз өндірісінің өлшемшарттарына сәйкес келетін заңды тұлға жатады.**  **2. Креативті индустрияға жататын экономикалық қызмет түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.**  **3. Креативті индустриялар саласындағы қызметтің басым түрлерінің тізбесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша креативті индустриялар саласындағы уәкілетті орган бекітеді.».** | **депутат**  **Н. Тау**  Мемлекет басшысы 2023 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауында креативті индустрия өкілдері үшін мемлекеттік қолдау шараларының пакетін әзірлеуді тапсырды.  Осы тапсырманы іске асыру шеңберінде Үкімет 2024 жылғы ақпаннан бастап креативті экономика саласындағы қызметтің 40 түрі үшін арнайы салық режимін – бөлшек салық енгізді. Ол қолданылған жыл ішінде креативті бизнес субъектілерінің және салада жұмыспен қамтылғандардың саны 15% - ға (6 033 субъектіге және 2 000 адамға) ұлғайды, бұл индустрияның дамуына қосымша серпін берді.  Алайда, бөлшек салықтағы ЭҚЖЖ санын қысқартуды және креативті салалардың жалпы салық салу режиміне өтуін көздейтін жаңа салық саясатын қалыптастыру саланы одан әрі дамыту үшін орын алуы мүмкін тәуекелдермен байланысты. Бұл норманы енгізу жұмыс орындарының қысқаруына, бизнес субъектілерінің санының азаюына, шетелге таланттардың ағып кетуіне, сондай-ақ бөтен идеологиялық бағыттағы шетелдік контенттің, әсіресе әлеуметтік желілердегі үлесінің артуына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, салық режимінің өзгеруі ірі компаниялардың кішігірім компанияларға бөлінуіне және көрші елдердегі компанияларды қайта тіркеуге байланысты халықаралық деңгейдегі креативті кәсіпкерлердің бәсекеге қабілеттілігіне теріс әсер етуі мүмкін.  Осыған байланысты жаңа Салық кодексіне құрылатын креативті индустрияларды қолдау қорына қатысушыларды атаулы ынталандыру, оларға салықтық жеңілдіктер беру, яғни Астана IT хабында қолданылатындарға ұқсас шараларды енгізу ұсынылады. Бұл бастаманы енгізу креативті кәсіпкерлік үшін қолайлы орта құруға ықпал етеді, креативті индустриялар саласындағы экспортқа бағдарланған жобаларды дамытуды және Қазақстанға халықаралық инвестицияларды тартуды ынталандырады. Бұл ретте резиденттерден өткізілген креативті өнімдер мен қызметтер түсімінің 01 - 10% мөлшерінде төлем түрінде қарсы міндеттемелерді көздеу қажет. Сонымен қатар, кино, анимация, цифрлық өнер, сән, дизайн, ұлттық қолөнер, музыка сияқты осы саланың басым бағыттарын анықтай отырып, креативті ЭҚЖЖ тізбесін төмендету жағына қарай қайта қарау орынды деп санаймыз (қазіргі уақытта ол 12 бағыт бойынша 43 ЭҚЖЖ-мен ұсынылған).  Салық жүктемесін арттыру ұлттық бірегейлікті қалыптастыруда және халықаралық аренада қазақстандық мәдениетті ілгерілетуде маңызды рөл атқаратын әлеуметтік маңызы бар және мәдени жобаларды құруға теріс әсер етуі мүмкін.  БНС мәліметтері бойынша, шығармашылық индустрияның әрбір төртінші өкілі қолөнерші болып табылады.  Креативті кәсіпкерлердің едәуір бөлігі жеке кәсіпкер ретінде B2C форматында жұмыс істейді. Олардың ішінде зергерлік бұйымдар (2 ЭҚЖЖ), сәулет және сән (2 ЭҚЖЖ), фотосурет (1 ЭҚЖЖ) және халық кәсіпшілігі (20 ЭҚЖЖ) болып табылатын ЭҚЖЖ-ның 40 түрінің 25-і ерекшеленеді.  Алайда, қолөнершілер үшін басты проблемалардың бірі олардың өнімдерін коммерцияландыру. Сауда алаңдарының жоғары құны және импорттық шикізатқа тәуелділік тауарлардың өзіндік құнын арттырады, бұл бәсекеге қабілеттілік пен экспортқа шығуды қиындатады.  Осы жылдың 18 наурызындағы Үкімет отырысында Премьер-Министр өткен жылы қазақстандық кинокартиналардың шығарылымы 58%-ға өскенін, топ-10 кассалық фильмдердің ішінде әрбір екінші лента отандық өндірісте болғанын атап өтті.  Сонымен қатар, Қазақстанның киноөндірушілерінің деректеріне сәйкес 2024 жылдың қорытындысы бойынша қазақстандық фильмдердегі қазақ тілінің үлесі 100% құрайды, 2022 жылы қазақстандық фильмдердің тек 48%-ы қазақ тілінде түсірілген. Сондай-ақ, кинотеатрлардағы фильмдердің тұтынушылары негізінен балалар мен жастар екенін атап өткен жөн. Бұл фильмдер арқылы жас ұрпақтың бойында сақталуы керек дұрыс құндылықтарды (отбасылық құндылықтар, патриоттық тәрбие, экомәдениет, үлкендерді құрметтеу және т.б.) таратуға болатындығын көрсетеді.  Осылайша, бүгін біз Қазақстанда киноиндустрия дамуының оң серпінін көріп отырмыз, қазақстандық идеологияны, мәдениетті, халықаралық салада бірегейлікті көрсететін экспортқа бағдарланған фильмдер пайда болды.  Егер кинобизнестің барлық қатысушылары жалпыға бірдей белгіленген салық салу режиміне көшкен жағдайда, инвесторларды тарту қиынға соғады (2022-2024 жылдары 25,1 млрд.теңге жеке инвестициялар инвестицияланды), билеттердің бағасы қымбаттайды, кинотеатрларға бару мен түсім азаяды, өндірілетін қазақстандық фильмдердің саны мен жұмыс орындарының саны азаяды, бөтен идеологиялық бағыттағы фильмдер ұлғаяды.  Осыған байланысты шығармашылық қызметтің барлық түрлері үшін бөлшек салықты сақтау ұсынылады. | **Ки+** |
|  | 53-баптың 6-тармағы | **53-бап. Салық органының өзге тұлғалармен өзара іс-қимылы**  …  6. Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың басқарушы компаниялары, инвестициялық қорлардың және өзге де қорлардың активтерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын басқарушы компаниялар, **«Астана Хаб» дербес кластерлік қоры** және квазимемлекеттік сектор субъектілері уәкілетті органға салықтық әкімшілендіру үшін қажетті мәліметтерді ұсынуға міндетті. | 53-баптың 6-тармағының бірінші бөлігі «**«Астана Хаб» дербес кластерлік қоры»**» деген сөздерден кейін «**, креативтік индустрияның дамуына жәрдемдесетін, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға**» деген сөздермен толықтырылсын; | **депутат**  **Н. Тау**  Креативті индустриялардың өкілдеріне қолдау көрсету мақсатында. | **Ки+** |
|  | 231-баптың 2-тармағының жаңа 17) тармақшасы | **231-бап. Корпоративтік табыс салығы мақсатында кіріс деп танылмайтын экономикалық пайда**  …  2. Осы тармақта көзделген салық төлеушілер салық салу мақсатында мынадай жекелеген экономикалық пайданы кіріс ретінде танымайды:  …  16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және «Астана Хаб» дербес кластерлік қорының қатысушыларына өтеусіз беруге арналған венчурлік қор өтеусіз алған мүліктің құны;  17) «Дамуға ресми көмек туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабында айқындалған бюджет қаражатынан қаржыландыру, жеке және заңды тұлғалардың ерікті қайырмалдықтары мен аударымдары, сондай-ақ оператордың дамуға ресми көмек саласындағы қызметінен түсетін кірістер;  18) жолаушыларды өтеусіз негізде теміржол көлігімен тасымалдау кезінде магистральдық теміржол желісінің қызметтерін алуға байланысты туындайтын жолаушыларды, багажды, жүк-багажды, пошта жөнелтілімдерін тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын теміржол тасымалдаушысының Ұлттық инфрақұрылым операторынан, оның ішінде уақытша төмендету коэффициентін қолдана отырып, магистральдық теміржол желісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифке 0 к мөлшерінде табысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жолаушыларды темір жол көлігімен тасымалдау. | 231-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықтырылсын:  «**17) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативтік индустрияны дамытуға жәрдемдесетін заңды тұлға қатысушыларына өтеусіз беруге арналған мүліктің құны;**»; | **депутат**  **Н. Тау**  Креативтік индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | 247-баптың 3-тармағы | **247-бап. Амортизацияға жатпайтын өзге активтер бойынша құн өсімінен түсетін кіріс**  …  Корпоративтік табыс салығын есептеу мақсаттары үшін «Астана Хаб» дербес кластерлік **қорына қатысушылардың** басым қызмет түрлерін жүзеге асыруы кезінде зияткерлік меншік объектісінің шығуынан болатын нәтиженің теріс мәні ескерілмейді  **…** | 247-баптың 3-тармағындағы «**қорына қатысушылардың**» деген сөздер «**қоры**, **Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативтік индустрияны дамытуға жәрдемдесетін заңды тұлға қатысушыларының**» деген сөздермен толықтырылсын; | **депутат**  **Н. Тау**  Креативтік индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | 276-баптың 1-тармағының жаңа 2) тармақшасы | **276-бап. Инвестициялық салықтық преференциялар**  1. Мынадай шарттардың біріне немесе бірнешеуіне сәйкес келетіндерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары инвестициялық салықтық преференцияларсалықтық преференцияларды қолдануға құқылы:  1) салық төлеуші «Астана Хаб» дербес кластерлік қорының қатысушысы болып табылады;  2) салық төлеуші «Астана» халықаралық қаржы орталығының қатысушысы болып табылады;  3) салық төлеуші спирттің, алкоголь өнімінің, темекі бұйымдарының барлық түрлерін өндіруді және (немесе) өткізуді жүзеге асырады;  4) салық төлеуші осы Кодекстің 16-бөлімінде көзделген арнайы салық режимін қолданады..  … | 276-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 2) тармақшамен толықтырылсын:  «**2) салық төлеуші Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативтік индустрияны дамытуға жәрдемдесетін заңды тұлғаның қатысушысы болып табылады;**»; | **депутат**  **Н. Тау**  Креативтік индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | 329-баптың жаңа 5) тармақшасы | 329-бап. Шығындарды есепке алу  Салық салу мақсатында мынадай:  1) кәсіпкерлік қызметтен;  2) ұзақ мерзімді материалдық активтердің шығып қалуынан;  3) инвестициялық активтердің шығып қалуынан;  4) «Астана Хаб» автономды кластерлік қорына қатысушылардың басым қызмет түрлерін жүзеге асыруы кезінде зияткерлік меншік объектісі бойынша;  5) туынды қаржы құралы бойынша шығындарды есепке алу жүргізіледі. | 329-бап мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:  «5) **Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативтік индустрияны дамытуға жәрдемдесетін заңды тұлға қатысушыларының қызмет түрлерін жүзеге асыруы кезінде зияткерлік меншік объектісі бойынша;**»; | **депутат**  **Н. Тау**  Креативтік индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | 334-бап | 334-бап. «Астана Хаб» халықаралық технологиялық паркіне қатысушылардың басым қызмет түрлерін жүзеге асыруы кезіндегі зияткерлік меншік объектісі бойынша залал  1. «Астана Хаб» **халықаралық технологиялық паркіне қатысушылардың** басым қызмет түрлерін жүзеге асыруы кезінде зияткерлік меншік объектісі бойынша залал осы Кодекстің 248-бабында көрсетілген жылдық жиынтық кірістен ерекшеліктерді ескере отырып, осы бөлімде көзделген шегерімдердің жылдық жиынтық кірістен асып кетуі ретінде айқындалады. Залал зияткерлік меншіктің әрбір объектісі бойынша айқындалады.  2. «Астана Хаб» халықаралық технологиялық паркінің қатысушылары қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру кезінде зияткерлік меншік объектісі бойынша залалдар талап қою мерзімі шегінде әрбір зияткерлік меншік объектісі бойынша салық салынатын кіріс есебінен кейінгі салықтық кезеңдерде өтеледі. | 334-баптағы «**халықаралық технологиялық паркіне қатысушылардың**» деген сөздер «**дербес кластерлік қоры, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативтік индустрияны дамытуға жәрдемдесетін заңды тұлға қатысушыларының**» деген сөздермен ауыстырылсын; | **депутат**  **Н. Тау**  Креативтік индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | 339-баптың 1-тармағының жаңа 7) тармақшасы | 339-бап. Аванстық төлемдерді төлеушілер  1.Мынадай тұлғаларды қоспағанда, корпоративтік табыс салығын төлеушілер аванстық төлемдерді төлеушілер болып табылады:  …  6) «Астана-Хаб» автономды кластерлік қорының қатысушылары;  7) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйым;  8) «Астана» халықаралық қаржы орталығы туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және АХҚО органының ұйымына сәйкес Орталық органдары;  9) осы Кодекстің 82-тарауында көзделген Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес құрлықта газ жобаларын игеруді жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар аванстық төлемдерді төлеуші болып табылады. | 339-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:  «**7) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативтік индустрияны дамытуға жәрдемдесетін заңды тұлғаның қатысушылары;**»; | **депутат**  **Н. Тау**  Креативтік индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | 342-баптың 3-тармағының 16) тармақшасы | 36-ТАРАУ. ТӨЛЕМ КӨЗІНЕН ҰСТАЛАТЫН КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ  342-бап. Төлем көзінен салық салынатын кірістер  …  3. Мыналар төлем көзінен салық салуға жатпайды:  …  16) мыналарға:  акционерлік қоғамдар, мекемелер мен көппәтерлі тұрғын үй мүлкінің меншік иелері бірлестіктерінен басқа тұтыну кооперативтері нысанында тіркелгендерді қоспағанда, коммерциялық емес ұйымдарға;  «Астана Хаб» **автономды кластерлік қорының қатысушыларына** төленетін депозиттер бойынша сыйақы;  … | 342-баптың 3-тармағы 16) тармақшасының үшінші абзацындағы «**автономды кластерлік қорының**» деген сөздер «**дербес кластерлік қорының, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативтік индустрияны дамытуға жәрдемдесетін заңды тұлғаның**» деген сөздермен ауыстырылсын; | **депутат**  **Н. Тау**  Креативтік индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | 420-баптың бірінші бөлігінің 3) тармақшасы | **420-бап. Төлем көзінен салық салуға жататын жұмыскердің табысын азайту**  Жұмыскердің төлем көзінен салық салынатын кірісі келесі кірістерге азаяды:  3) «Астана Хаб» халықаралық технологиялық паркінің қатысушылары болып табылатын заңды тұлғалар жұмыскерлерінің кірістері;  … | 420-баптың бірінші бөлігінің 3) тармақшасы **«заңды тұлғалар»** деген сөздерден кейін **«және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлға»** деген сөздермен толықтырылсын; | **депутат**  **Н. Тау**  Креативті индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | 465-баптың 35) және 36) жаңа 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:  …  32) мемлекеттік тапсырманы жүзеге асыруға арналған шарттар негізінде дене шынықтыру-спорт ұйымдары көрсететін қызметтерді;  33) осы Кодекстің [17-бабы](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000120#z293)ның шарттарына сай келетін «Астана Хаб» халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар өндіретін және өткізетін тауарларды;  34) осы Кодекстің [17-бабы](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000120#z293)ның талаптарына сәйкес келетін «Астана-Хаб» халықаралық технологиялық паркінің қатысушылары іске асыратын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер;  … | 465-бап мынадай мазмұндағы 35) және 36) тармақшалармен толықтырылсын:  **«35) осы Кодекстің 18-бабының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушылары өндіретін және өткізетін тауарлар;**  **36) осы Кодекстің 18-бабының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушылары іске асыратын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер.»;** | **депутат**  **Н. Тау**  Креативті индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | 470-баптың 1-тармағының жаңа 12) тармақшасы | **470-бап. Қосылған құн салығынан босатылатын импорт**  1. Мыналардың:  …  11) бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келген кезде :  тауарлар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган бекіткен импорты қосылған құн салығынан босатылатын тауарлардың тізбесіне енгізілсе;  тауарларды әкелу ЕАЭО кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес құжаттармен ресімделсе;  тауарлар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен, техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган бекітетін тізбе бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру кезінде пайдалану мақсатында ғана әкелінсе, «Астана Хаб» халықаралық технологиялық паркінің қатысушылары болып табылатын салық төлеушілер әкелген тауарлардың;  … | 470-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:  **«12) бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келген кезде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушылары болып табылатын салық төлеушілер әкелген тауарлар:**  **мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісім бойынша уәкілетті орган бекіткен, импорты қосылған құн салығынан босатылатын тауарлардың тізбесіне енгізілген тауарлар ;**  **тауарларды әкелу ЕАЭО кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес құжаттармен ресімделген;**  **тек қана креативті индустрияға жататын экономикалық қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде пайдалану мақсатында әкелген тауарлар;»;** | **депутат**  **Н. Тау**  Креативті индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | жобаның 668-бабы 1-тармағының жаңа 14) тармақшасы | **668-бап. Бейрзеиденттің Қазақстан Республикасында салық салуға жатпайтын табысы**  1. Мыналар:  **…**  13) «Астана Хаб» автономды кластерлік қорына қатысушы заңды тұлға төлейтін роялти түріндегі уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген тұлғаның табысын қоспағанда, резидент емес заңды тұлғаның табысы.  Осы тармақшаның ережесі Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен, индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган бекітетін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы қызметтің басым түрлерінің тізбесіне енгізілген қызметті жүзеге асыру мақсатында төленетін роялти түріндегі табысқа қолданылады.. | 668-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 14) және 15) тармақшалармен толықтырылсын:  «**14) уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген, салық салуда жеңілдігі бар елде тіркелген тұлғаның кірісін қоспағанда, консультациялық, маркетингтік, инжинирингтік қызметтер, ақпарат қауіпсіздігі саласында қызметтер көрсетуден, деректерді өңдеу орталықтарын құру жөніндегі жұмыстарды орындаудан түсетін, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдемдесетін заңды тұлғаға қатысушы заңды тұлға төлейтін табыс.**  **Осы тармақшаның ережесі креативті индустрияға жататын экономикалық қызметтің басым түрлерінің тізбесіне енгізілген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін осындай жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алған жағдайда қолданылады;**  **15) уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген, салық салуда жеңілдігі бар елде тіркелген тұлғаның кірісін қоспағанда, резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаға қатысушы заңды тұлға роялти түрінде төлейтін табысы.**  **Осы тармақшаның ережесі креативті индустрияға жататын экономикалық қызметтің басым түрлерінің тізбесіне енгізілген қызметті жүзеге асыру мақсатында төленетін роялти түріндегі табысқа қолданылады.»;** | **депутат**  **Н. Тау**  Креативті индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | жобаның 710-бабы 3-тармағының 8) тармақшасы | **710-бап. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдану шарттары**  ...  3. Мыналар оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдануға құқылы емес:  ...  8) арнайы экономикалық және индустриалдық аймақ, «Астана Хаб» автономды кластерлік қор қатысушылары. | 710-баптың 3-тармағының 8) тармақшасы «аймақ,» деген сөзден кейін «Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның» деген сөздермен толықтырылсын.»; | **депутат**  **Н. Тау**  Креативті индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | жобаның 721 - бабы 3-тармағының 6) тармақшасы | **79-ТАРАУ. АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТАРДЫҢ АУМАҒЫНДА ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ТҰЛҒАЛАРҒА, АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ИНДУСТРИЯЛЫҚ АЙМАҚТАРДЫҢ БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯЛАРЫНА САЛЫҚ САЛУ**  **721-бап. Салықтық преференцияларды қолданатын арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары**  1. Осы Кодексті және салықтық преференцияларды қолдану мақсаттары үшін арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйым бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін заңды тұлға болып табылады:  ...  3. Арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында қызметін жүзеге асыратын ұйымдар мен дара кәсіпкерлерге:  ...  6) «Астана Хаб» автономиялық кластерлік қоры қатысушылары;  7) «Астана» халықаралық қаржы орталығының (АХҚО)қатысушылары.  Бұл ретте шектері Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасының учаскелерімен толық немесе ішінара сәйкес келетін арнайы экономикалық аймаққа қатысты өтініш берушілерге шетелдік жеке және заңды тұлғалар да жатпайды. | 721-баптың 3-тармағының 6) тармақшасындағы «Астана Хаб» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның **«Астана Хаб**» деген сөздермен ауыстырылсын.»; | **депутат**  **Н. Тау**  Креативті индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | жобаның жаңа 81- тарауы | **Жоқ.** | **мынадай мазмұндағы 81-тараумен толықтырылсын:**  **«81-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ АЙҚЫНДАЙТЫН КРЕАТИВТІ ИНДУСТРИЯНЫ ДАМЫТУҒА ЖӘРДЕМ КӨРСЕТЕТІН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ САЛЫҚТЫҚ ПРЕФЕРЕНЦИЯЛАРЫ**  **725-бап. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушыларына салық салу**  **1. Осы Кодекстің 18-бабында көзделген шарттарға сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушылары мынадай салықтық преференцияларды қолданады:**  **1) осы тараудың 1-параграфында белгіленген тәртіппен корпоративтік табыс салығының есептелген сомасын 100 пайызға азайту;**  **2) осы Кодекстің 465-бабының 40) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушылары өндіретін және өткізетін тауарларды өткізу жөніндегі айналымдарды қосылған құн салығынан босату;**  **3) осы Кодекстің 465-бабының 41) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушылары өткізетін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу жөніндегі айналымдарды қосылған құн салығынан босату;**  **4) осы Кодекстің 470-бабы 1-тармағының 11) тармақшасына сәйкес әкелінген тауарлар импортын қосылған құн салығынан босату;**  **5) осы Кодекстің 547-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлға қатысушыларының жұмыскерлердің кірістерін әлеуметтік салық салу объектісінен алып тастауы.**  **2. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушыларында есептеу, ұстап қалу және төлеу міндеттемесі туындайтын Қазақстан Республикасындағы көздерден бейрезиденттердің кірістерінен корпоративтік табыс салығын және жеке табыс салығын есептеу және ұстап қалу ерекшеліктері осы Кодекстің 15-бөлімінде көзделген.**  **3. Қосылған құн салығын төлеуші болып табылатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушысы сатып алған, өткізу орны Қазақстан Республикасы деп танылатын өтеулі негізде бейрезиденттің орындаған жұмыстары, көрсеткен қызметтері Осы Кодекстің 445-бабы 3-тармағы 3) тармақшасында көзделген шарттарға сәйкес бейрезиденттен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі айналым болып табылмайды.**  **4. Төлем көзінен салық салуға жататын жұмыскердің кірістерінен жеке табыс салығын есептеу кезінде осы Кодекстің 417-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушылары болып табылатын жұмыскерлердің кірістеріне азайтуды қолданады.**  **1-параграф. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлға қатысушыларының корпоративтік табыс салығын азайту тәртібі**  **726-бап. Жалпы ережелер**  **1. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушылары бюджетке төленуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасын айқындау кезінде осы Кодекстің 336-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға азайтады:**  **1) осы Кодекстің 727-бабында айқындалған тәртіппен - зияткерлік меншік объектілерінен түсетін кірістер бойынша;**  **2) осы Кодекстің 728-бабында белгіленген тәртіппен - креативті индустриялар саласында қызметтер көрсетуден түсетін кірістер бойынша;**  **3) есептелген корпоративтік табыс салығы сомасында - осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілмеген кірістер бойынша жүзеге асырылады.**  **2. Осы тараудың мақсатында зияткерлік меншік объектілері деп «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен қорғалатын бағдарламалық қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушылары үшін көзделген қызметтің басым түрлерін жүзеге асырудың нәтижесі болып табылатын «Қазақстан Республикасының Патенттік заңы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ақпараттандыру саласындағы өнертабыс, пайдалы модель немесе өнеркәсіптік үлгі түсініледі.**  **3. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлға қатысушыларының қызметтің басым түрлерін жүзеге асыруы кезінде зияткерлік меншік объектісі бойынша залалды есепке алу тәртібі осы Кодекстің 334-бабында белгіленген.**  **4. Салық төлеуші Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушылары үшін осы Кодекстің 18-бабында белгіленген шарттарға сәйкес келмеген жағдайда, мұндай салық төлеуші бұзушылыққа жол берілген салық кезеңі басталған күннен бастап жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібін қолданады.**  **5. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушысы осы Кодекстің 336-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайтуды көздейтін осы Кодекстің басқа ережелерін қолдануға құқылы емес.**  **727-бап. Зияткерлік меншік объектілерінен түсетін кіріс бойынша корпоративтік табыс салығын азайту**  **Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлға қатысушыларының зияткерлік меншік объектілерінен түсетін кірісі зияткерлік меншік объектілеріне құқық иеленушінің айрықша мүліктік құқықтары болған кезде айқындалады.**  **Есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға азайту қолданылатын зияткерлік меншік объектілерінен түсетін кірісті айқындау және креативті индустриялар саласында қызметтер көрсету тәртібін креативті индустриялар саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша уәкілетті орган айқындайды.**  **728-бап. Креативті индустриялар саласында қызметтер көрсетуден түсетін кірістер бойынша корпоративтік табыс салығын азайту**  **1. Креативті индустриялар саласында қызметтер көрсетуден түсетін кіріске мынадай басым қызмет түрлерін жүзеге асыру нәтижесінде креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушысы алған кірістер жатады:**  **1) бағдарламалық қамтамасыз етуді зерттеу, талдау жүргізу, жобалау, бейімдеу және баптау бойынша көрсетілетін қызметтер;**  **2) техникалық қолдау бойынша көрсетілетін қызметтер;**  **3) бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу бойынша көрсетілетін қызметтер;**  **4) бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланушыларды оқыту бойынша көрсетілетін қызметтер.**  **3. Корпоративтік табыс салығын креативті индустриялар саласында қызметтер көрсетуден түсетін кірістер бойынша 100 пайызға азайтуды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлғаның қатысушысы мынадай шарттарға сәйкес келген кезде қолданады:**  **1) креативті индустриялар саласында қызметтер көрсетуге арналған шарт (келісімшарт) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді;**  **2) қызметкерлермен еңбек шарттары Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жасалған;**  **3) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлға қатысушысының жұмыскерлерінің саны өткізуден түсетін кірістер бойынша корпоративтік табыс салығын азайту қолданылатын креативті индустриялар саласында қызметтер көрсетуге мүмкіндік береді;**  **4) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлға қатысушысының жұмыскерлерінде өткізуден түсетін кірістер бойынша корпоративтік табыс салығын азайту қолданылатын креативті индустриялар саласында қызметтер көрсету үшін қажетті біліктілігінің және (немесе) еңбек өтілінің және (немесе) тәжірибесінің болуы;**  **5) өткізуден түсетін кірістер бойынша корпоративтік табыс салығын азайту қолданылатын креативті индустриялар саласында қызмет көрсету үшін шығыстардың іс жүзінде қажетті көлеміне Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын креативті индустрияны дамытуға жәрдем көрсететін заңды тұлға қатысушысының жұмсалған шығыстары көлемінің сәйкестігі.**  **Осы тармақтың 3), 4) және 5) тармақшаларында айқындалған шарттарға сәйкестік мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша креативті индустриялар саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен белгіленеді.».** | **депутат**  **Н. Тау**  Креативті индустрия өкілдерін қолдау мақсатында. | **Ки+** |
|  | Жобаның 3-бабы | **3-бап. Салықтық құқықтық қатынастар субъектілеріне байланысты ұғымдар**  Салықтық құқықтық қатынастар субъектілеріне байланысты ұғымдар:  ...  21) банк ұйымы – Қазақстан Республикасында құрылған екінші деңгейдегі банк, Қазақстанның Даму Банкі **және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым**;  … | жобаның 3-бабының 21) тармақшасындағы **«және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым»** деген сөздер алып тасталсын; | **Заңнама бөлімі**  «Банктер және банк қызметі туралы» Заңның 5-бабына сәйкес банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым уәкілетті органның немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде не Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізуге құқылы банк болып табылмайтын заңды тұлға деп танылады; | **Пысықталды**  *АРРФР* |
|  | Жобаның 15-бабы | **15-бап. Әлеуметтік саладағы қызметті жүзеге асыратын ұйым ұғымы**  …  2. Әлеуметтік саладағы қызметке мынадай қызмет түрлері жатады:  1) медициналық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар денсаулық сақтау субъектісінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес медициналық көмек нысанында қызметтер көрсетуі;  2) білім беру саласында қызметтер көрсету:  білім беру қызметін жүргізу құқығына тиісті лицензиялар бойынша жүзеге асырылатын:  бастауыш білім,  негізгі орта білім,  жалпы орташа,  техникалық және кәсіптік білім беру,  орта білімнен кейінгі білім,  жоғары білім,  жоғары оқу орнынан кейінгі білім;  мектепке дейінгі тәрбие және оқыту;  білім беру ұйымы білім беру қызметімен айналысуға лицензия бойынша жүзеге асыратын – қосымша білім беру; | Жобаның 15-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  «2) білім беру саласында қызметтер көрсету:  **мектепке дейінгі тәрбие және оқыту;**  **білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар білім беру ұйымы жүзеге асыратын қосымша білім беру;**  білім беру қызметін жүргізу құқығына тиісті лицензиялар бойынша жүзеге асырылатын:  бастауыш білім,  негізгі орта білім,  жалпы орташа,  техникалық және кәсіптік білім беру,  орта білімнен кейінгі білім,  жоғары білім,  жоғары оқу орнынан кейінгі білім;  білім беру ұйымы білім беру қызметімен айналысуға лицензия бойынша жүзеге асыратын – қосымша білім беру;»; | **Заңнама бөлімі**  «Білім туралы» Заңның 57-1-тармағына, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңға 3-қосымшаның 12-тармағына сәйкес мектепке дейінгі тәрбие және оқыту саласындағы қызметке хабарлама беріледі; | **Пысықталды** |
|  | Жобаның 20-бабы | **2-параграф. Салық салудың құқықтық негіздері**  **20-бап. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы**  …  6. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Кодекстегіден өзгеше қағидалар белгіленсе, аталған шарттың қағидалары қолданылады. | **Жобаның 20-бабында:**  **6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:**  **«6. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың осы Кодекстен басымдығы болады. Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттардың Қазақстан Республикасының аумағында қолданылу тәртібі мен талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.»;** | Заңнама бөлімі  Конституцияның 4-бабының 3-тармағына сәйкес келтіру. «Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің, «Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының, «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы заңдарының Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестігін қарау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының 2023 жылғы 8 сәуірдегі № 8 нормативтік қаулысында жазылған ұстанымға сәйкес келтіру; | **Пысықталды** |
|  | Жобаның  39-бабы | **39-бап. Салық органдары, олардың міндеттері мен жүйесі**  1. Салық органдары мынадай міндеттерді орындайды:  1) Қазақстан Республикасы салық заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету және сақталуын бақылау салық органдарына жүктелген Қазақстан Республикасының өзге заңнамасын;  2) Қазақстан Республикасының салық саясатын іске асыруға қатысу;  3) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;  4) салық төлеушілер үшін ақпараттық объектерді қалыптастыру, оның дамуын және электрондық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ету;  5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге міндеттерді орындау.  Мемлекеттік кірістер органы – өз құзыреті шегінде бюджетке салықтар мен төлемдердің түсуін қамтамасыз етуді, Қазақстан Республикасында кедендік реттеуді, Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның қарауына жатқызылған әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, **жолын кесу және анықтау** жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайтын мемлекеттік орган салық органы болып табылады.  ... | **жобаның 39-бабында:**  **1-тармақтың екінші бөлігінде:**  «**жолын кесу және анықтау**» деген сөздер «**анықтау, жолын кесу және ашу**» деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» ҚР Кодексінің 2-бабының 38) тармақшасына сәйкес келтіру; | **Пысықталды** |
|  | Жобаның 46-бабы | **46-бап. Салық органы мен салық төлеуші (салық агенті) арасында құжаттар мен ақпарат алмасудың жалпы ережелері**  1. Салық органы мен салық төлеуші (салық агенті) құжаттарды және (немесе) ақпаратты **қағаз жеткізгіште немесе электрондық құжат нысанында (ақпаратты компьютерлік өңдеуге мүмкіндік беретін электрондық нысанда) ұсынады.**  **Құжаттар және (немесе) ақпарат жолдау және (немесе) қол қойғызып жеке тапсыру жолымен ұсынылады.**  Осы параграфтың мақсаттындағы құжаттарға салық органының шешімдері де жатады.  2. Құжат және (немесе) ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нысан мен мазмұнға қойылатын талаптар сақтала отырып ұсынылады.  Құжаттарды және (немесе) ақпаратты электрондық тәсілмен ұсыну Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.  3. Салық органының шешімдері:  1) хабархат;  2) хабарлама;  3) қорытынды;  4) ұсыным;  5) талап;  6) шешім;  7) бұйрық;  8) өкім;  9) акт;  10) қаулы;  11) анықтама;  12) куәлік;  13) хаттама;  14) ұйғарым  15) сертифиепт нысандарында қабылданады.  **16) жоқ**  Салық органының шешім қабылдау тәртібі, тапсыру және орындау мерзімдері осы Кодексте белгіленеді.  4. Салық органының шешімінде мынадай ақпарат:  1) нөмірі мен күні;  2) тақырыбы;  3) салық органының сәйкестендіру деректері – салық органының атауы, коды, мекенжайы;  4) салық төлеушінің сәйкестендіру деректері – салық төлеушінің тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде), атауы, сәйкестендіру нөмірі, тұрғылықты (орналасқан)жері;  5) қабылдау негізі;  6) Қазақстан Республикасы салық заңнамасының бұзылу фактісі туралы куәландыратын дәлелдерді негізде және мән-жайларды аша отырып, салық органын шығару;  7) осы Кодексте көзделген жағдайларда орындалу тәртібі мен мерзімі;  8) орындау тәртібі мен мерзімін бұзудың салдары болуға тиіс.  Салық органының шешімі осы Кодексте көзделген жағдайларда қосымша ақпаратты қамтуы мүмкін.  Егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, салық органдары шешімдерінің нысандарын уәкілетті орган бекітеді.  Салық органдарының шешімдеріне салық органының ақпараттық жүйесінің электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылуы мүмкін.  5. Осы баптың ережелері уәкілетті орган мен салық төлеуші (салық агенті) арасында құжаттармен және ақпаратпен алмасу кезінде де қолданылады.  6. Осы параграфтың құжаттармен және ақпаратпен алмасу бөлігіндегі ережелері осы Кодексте ұсынудың ерекше тәртібі айқындалған немесе оларды таратуға тыйым салу белгіленген салық органының шешімдеріне қолданылмайды. | Жобаның 46-бабында:  **1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:**  «1. Салық органы мен салық төлеуші (салық агенті) құжаттарды және (немесе) ақпаратты осы Кодекстің 47 және 48-баптарында айқындалған тәртіппен ұсынады.  Осы параграфтың мақсаттындағы құжаттарға салық органының шешімдері де жатады.»;  3-тармақтың бірінші бөлігінің 15) тармақшасындағы «сертифиепт нысандарында қолданылады.» деген сөздер «сертифиепт;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:  «**16) резиденттікті растайтын құжат нысандарында қолданылады.**»;  4-тармақта:  Бірінші бөлікте:  ***Бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:***  «4. Егер осы тармақтың екінші бөлігінде өзгеше көзделмесе, салық органының шешімінде мынадай ақпарат:»;  **3) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:**  **«**3) салық органының сәйкестендіру деректері;  4) салық төлеушінің (салық агентінің) сәйкестендіру деректері;**»;**  **8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:**  «8) **осы Кодексте көзделген** орындау тәртібі мен мерзімін бұзудың салдары болуға тиіс.»;  ***Екінші, үшінші және төртінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:***  **«Осы тармақтың бірінші бөлігінің 6), 7), 8) тармақшаларында айқындалған ақпарат салық органының шешімдерінде анықтама, куәлік, хаттама, нұсқама, сертификат және резиденттікті растайтын құжат нысанында көрсетілмеуі мүмкін.**  Салық органының шешімі осы Кодексте көзделген жағдайларда қосымша ақпаратты қамтуы мүмкін.  Егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, салық органдары шешімдерінің нысандарын уәкілетті орган бекітеді.  Салық органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, қабылданған Салық органдарының шешімдеріне салық органының осындай ақпараттық жүйесінің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылуы мүмкін..»;  **5-тармақ алып тасталсын;**  *Келесі тармақшалардың нөмірленуі тиісінше өзгертілсін.* | **депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  **Жұмыс тобының мүшелері**  46-бап салық органы мен салық төлеуші (салық агенті) арасында құжаттар мен ақпарат алмасу жөніндегі жалпы нормаларды көздейді.  48-бапта салық органының салық төлеушіге (салық агентіне) құжатты ұсынуының егжей-тегжейлі тәртібі айқындалған.  46-бапта егжей-тегжейлі мәліметтер алып тастап, «Құқықтық актілер туралы» ҚР Заңының 25-бабының 1-тармағына сәйкес сілтемелерді көздеу ұсынылады.  Жобаның 217-бабы салық органының резиденттің салықтық өтініші негізінде резиденттікті растайтын құжатты беруін көздейді.  Бұл ретте осы акт салық органдары шешімдерінің нысандар тізбесіне енгізілмеген.  Осы тармақта көзделген ақпарат шешімдерде ішінара көрініс табуы мүмкін екенін назарға ала отырып, оларды нақтылау қажет.  Жоба мәтінінің нақтылығы мен қарапайымдылығы мақсатында салық органы мен салық төлеушінің (салық агентінің) сәйкестендіру деректері ұғымдарын белгілеу ұсынылады.  Жауапкершілікті ашуды болдырмау мақсатында, осылайша автоматтандырылған АЖ-ны пайдалана отырып қабылданатын МҚҚ шешімдеріне қол қою жүргізілетінін нақтылау қажет.  Осы тармақта көзделген ақпарат шешімдерде ішінара көрініс табуы мүмкін екенін назарға ала отырып, оларды нақтылау қажет.  «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру, оған сәйкес осы Заңның талаптарына сәйкес келетін және оған қол қоюға өкілеттігі бар адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған электрондық құжат қағаз жеткізгіштегі қол қойылған құжатқа тең.  Артық нақтылаушы норма. | **Қабылданды** |
|  | Жобаның  46-бабы | 46-бап. Салық органы мен салық төлеуші (салық агенті) арасында құжаттар **мен ақпарат** алмасудың жалпы ережелері  …  4. Салық органының шешімінде мынадай ақпарат:  ...  7) осы Кодексте көзделген **жағдайларда** орындалу тәртібі мен мерзімі;  … | **жобаның 46-бабында:**  **тақырыптағы** «**мен ақпарат**» деген сөздер «**және (немесе) ақпарат**» деген сөздермен ауыстырылсын;  **4-тармақтың бірінші бөлігінде:**  **7) тармақша** «**жағдайларда**» деген сөзден кейін «**салық органы шешімінің орындалу**» деген сөздермен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 46-бабы 1-тармағының екінші бөлігіне, 2-тармағына сәйкес келтіру;  редакциясын нақтылау; | **Пысықталды** |
|  | Жобаның  46-бабы | 46-бап. Салық органы мен салық төлеуші (салық агенті) арасында құжаттар **мен ақпарат** алмасудың жалпы ережелері  1. Салық органы мен салық төлеуші (салық агенті) құжаттарды және (немесе) ақпаратты қағаз жеткізгіште немесе электрондық құжат нысанында (ақпаратты компьютерлік өңдеуге мүмкіндік беретін электрондық нысанда) ұсынады.  Құжаттар және (немесе) ақпарат жолдау және (немесе) қол қойғызып жеке тапсыру жолымен ұсынылады.  Осы параграфтың мақсаттындағы құжаттарға салық органының шешімдері де жатады.  …  4. Салық органының шешімінде мынадай ақпарат:  ...  8) **орындау** тәртібі мен мерзімін бұзудың салдары болуға тиіс.  … | **жобаның 46-бабында:**  **1-тармақтың бірінші бөлігінде өзгеріс орыс тіліндегі мәтінге енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;**  **4-тармақтың бірінші бөлігінде:**  **8) тармақшадағы** «**орындау**» деген сөз «**салық органы шешімінің орындалу**» деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 46-бабы 1-тармағының екінші бөлігіне, 2-тармағына сәйкес келтіру;  редакциясын нақтылау; | **Пысықталды**  *Депутат берген редакцияда ескерілген, алып тастау қажет* |
|  | Жобаның  52-бабы | **52-бап. Салық органының банк ұйымдарымен өзара іс-қимылы**  **...**  2. Банк ұйымдары:  ...  2) Ұлттық Банкпен келісу бойынша уәкілетті орган белгілеген тәртіппен, мерзімдерде және нысан бойынша салық органына мыналарды:  Қазақстан Республикасының ақпарат алмасу туралы халықаралық шартына сәйкес банктік шоттардың бар екендігі және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары туралы мәліметтерді, сондай-ақ өзге мүліктің, оның ішінде металл шоттарда орналастырылған немесе бейрезидент жеке тұлғалардың, бейрезидент заңды тұлғалардың, бейрезиденттер бенефициарлық меншік иелері болып табылатын заңды тұлғалардың басқаруындағы өзге мүліктің бар екендігі, түрі және құны туралы мәліметтерді;  күнтізбелік айда олар туралы мәліметтер арнаулы мобильдік қосымшаға келіп түсетін төлемдер сомаларын қоспағанда, жеке тұлғаның, арнаулы салық режимдерін қолданатын және (немесе) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін арнаулы мобильдік қосымшаны пайдаланатын дара кәсіпкерлердің шотына түскен төлемдердің жиынтық сомалары туралы мәліметтерді;  бір тоқсанда Қазақстан Республикасының аумағында интернет-алаң арқылы қызметін жүзеге асыратын шетелдік компаниялардың пайдасына және бөлінісінде жүзеге асырылған төлемдер мен аударымдардың жиынтық сомалары туралы мәліметтерді;  сатып алынған тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін Қазақстан Республикасынан басқа елдерге жеке тұлғалардың төлемдері және (немесе) ақша аударымдары туралы ақпарат ұсынуға міндетті;  **...** | жобаның 52-бабында:  2-тармақта:  2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  «Қазақстан Республикасының ақпарат алмасу туралы халықаралық шартына сәйкес банк шоттарының болуы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары туралы, өзге мүліктің, оның ішінде металл шоттарда орналастырылған немесе бейрезидент-жеке тұлғалардың, бейрезидент-заңды тұлғалардың, бейрезиденттер бенефициарлық меншік иелері болып табылатын заңды тұлғалардың басқаруындағы өзге де мүліктің болуы, түрі мен құны туралы мәліметтер;»; | **Заңнама бөлімі**  Редакциялық техника. | **Пысықталды** |
|  | Жобаның 62-бабы | **62-бап. Салықтық міндеттеме мен талап бойынша талап қоюдың ескіру мерзімдері**  …  8. Талап қоюдың ескіру мерзімі:  …  4) уәкілетті орган осы Кодекске сәйкес өзара келісу рәсімін жүргізген жағдайда – шет мемлекеттің уәкілетті органының және (немесе) құзыретті органының өзара келісу рәсімінің қорытындылары бойынша қабылданған шешімі орындалғанға дейін;  … | **Жобаның 62-бабында:**  8-тармақтың 4) тармақшасы пысықтауды талап етеді. | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 225-бабының 11-тармағына сәйкес келтіру қажет. | **Пысықтау қажет**  *Депутат-тың редакциясын қарау қажет* |
|  | Жобаның 62-бабы | **62-бап. Салықтық міндеттеме мен талап бойынша талап қоюдың ескіру мерзімдері**  …  8. Талап қоюдың ескіру мерзімі:  …  4) уәкілетті орган осы Кодекске сәйкес өзара келісу рәсімін жүргізген жағдайда – шет мемлекеттің уәкілетті органының және (немесе) құзыретті органының өзара келісу рәсімінің қорытындылары бойынша қабылданған шешімі орындалғанға дейін;  … | **Жобаның 62-бабында:**  ***8-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:***  «**4) осы Кодекстің 225-бабына сәйкес өткізілген өзара келісу рәсімінің қорытындысы бойынша қабылданған шешім орындалғанға дейін;»;** | **депутат**  **Б. Бейсенгалиев**  Кодекс жобасының 225-бабының 11-тармағына сәйкес келтіру қажет. | **Пысықталды**  *Сот әкімш.* |
|  | 91-баптың 2-тармағы | **91-бап. Дара кәсіпкерді немесе жеке практикамен айналысатын адамды тіркеу есебіне қою**  …  2. **Қазақстан Республикасының** заңнамасында дара кәсіпкерлікті жүзеге асыруға тыйым салынған жеке тұлғаны дара кәсіпкерді тіркеу есебіне қою жүргізілмейді. | ***91-баптың 2-тармағы*** «**заңнамасында**» деген сөзден кейін «, **заңдарда**» деген сөзбен толықтылырсын; | **Заңнама бөлімі**  Кәсіпкерлік кодексінің 30-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтарының, қандастардың таза кіріс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың өздерiнiң меншiгiне негiзделген және жеке тұлғалар атынан, олардың тәуекел етуімен және мүлiктiк жауапкершiлiгiмен жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметi дара кәсіпкерлік болып табылады. Өзге жеке тұлғаларға дара кәсіпкерлікті жүзеге асыруға тыйым салынады; |  |
|  | Жобаның  127-бабы | **127-бап. Мемлекеттік бажды төлеу бойынша кейінге қалдыру**  ...  2. Мемлекеттік бажды төлеу бойынша кейінге қалдыру, егер жеке тұлғаның мүліктік жағдайы немесе заңды тұлғаның қаржылық жағдайы талап қою кезінде мемлекеттік бажды төлеуге мүмкіндік бермеген жағдайда, алайда мынадай негіздердің бірі болған кезде:  1) дүлей зілзаланың, технологиялық апаттың салдарынан залал келтіру;  2) жеке тұлғаға жалақыны уақтылы төлемеу;  3) жұмыссыз адам ретінде есепке қою;  4) жеке тұлғаның ауыр сырқатының болуы және үш айдан астам уақыт емделсе;  5) заңды тұлғаға жеткізілген тауар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін ақша төлемеу;  6) заңды тұлғаның тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді өндіруінің және (немесе) өткізуінің маусымдық сипаты;  7) атаулы әлеуметтік көмек көрсетілсе, сот мемлекеттік бажды төлеу бойынша кейінге қалдыру туралы ұйғарым шығарған күннен бастап бір жылдан аспайтын мерзімге, оны төлеу мүмкіндігі мемлекеттік бажды төлеу кезінде пайда болады деп пайымдауға жеткілікті негіздер болғанда беріледі.  Бұл ретте жеке немесе заңды тұлға мемлекеттік **баж сомасын** кейінге қалдыру мерзімі аяқталғанға дейін ішінара және (немесе) мерзімінен бұрын төлеуге құқылы. | жобаның 127-бабы 2-тармағының екінші бөлігі «**баж сомасын**» деген сөздерден кейін «**мемлекеттік бажды төлеу бойынша**» деген сөздермен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 127-бабының тақырыбына сәйкес келтіру. | *Әзірлеушілер келісті* |
|  | жобаның  133-бабы | **133-бап. Электрондық шот-фактураларды жазып беруді салыстырмалы бақылау**  1. Электрондық шот-фактуралардың жазылуын салыстырмалы бақылау - салық төлеуші жазып берген электрондық шот-фактураларды:  1) оның жеткізушілері жазып берген электрондық шот-фактуралардың;  2) салық есептілігінің;  3) салық төлеушінің қызметі жөніндегі өзге де уәкілетті мемлекеттік органдардың, оның ішінде салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы мәліметтердің;  4) банк шоттары бойынша екінші деңгейдегі банктер **мәліметтерінің**;  **5) салық төлеушінің қызметі бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтердің деректерімен салыстыру арқылы салық органы жүзеге асыратын іс-шара.**  Электрондық шот-фактуралардың жазылуын салыстырмалы бақылауды салық органы тауарларды өткізу, жұмыстар мен қызметтер көрсету бойынша нақты айналым жасауды белгілеу мақсатында жүргізеді.  … | Жобаның 133-бабы 1-тармағының бірінші бөлігінің **4-тармақшасындағы**  «**мәліметтерінің;**» деген сөз «**мәліметтерінің деректерімен салыстыру арқылы салық органы жүзеге асыратын іс-шара.**» деген сөздермен ауыстырылып, **5) тармақшасы алып тасталсын;** | **Заңнама бөлімі**  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 24-бабы 3-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес келтіру; |  |
|  | жобаның 138-бабы | **138-бап. Деңгейлес мониторинг**  ...  2. Ақпараттық өзара іс-қимыл деректер терезесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.  Деректер витринасы – деңгейлес мониторинг шеңберінде уәкілетті орган мен салық төлеуші арасында кеңейтілген ақпараттық өзара іс-қимыл жүзеге асырылатын ақпараттық жүйе.  Деректер витринасы ақпарат пен құжаттармен алмасуға, салық, бухгалтерлік және есепке алудың өзге де түрлерінің ақпараттары мен құжаттарын, бастапқы құжаттарды, сондай-ақ салық салу саласындағы ішкі бақылау жүйесі бойынша **есептерді** орналастыру арқылы салық есептілігінің деректерін ашуға арналған.  **Деңгейлес мониторингке кіру үшін салық төлеушінің деректер витринасын ұйымдастыруға қойылатын ең төменгі талаптарды уәкілетті орган бекітеді.**  Салық салу саласындағы ішкі бақылау жүйесі (тәуекелдерді басқару жүйесі) салық міндеттемесін есептеудің дұрыстығына қол жеткізу мақсатында салықтық, бухгалтерлік, өндірістік және өзге де есепке алу түрлерінің дұрыстығын қамтамасыз ету үшін салық төлеуші өзінің бизнес-процестерінде қолданатын қағидалардың, саясаттар мен ұйымдастыру шараларының жиынтығын қамтиды.  Деңгейлес мониторинг шеңберінде салық салу саласындағы ішкі бақылау жүйесіне (тәуекелдерді басқару жүйесіне) қойылатын талаптарды уәкілетті орган бекітеді.  Ақпараттық өзара іс-қимылды жүзеге асыру тәртібі деңгейлес мониторинг туралы келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын ақпараттық өзара іс-қимыл регламентінде белгіленеді.  Ақпараттық өзара іс-қимыл регламентінде уәкілетті органға бухгалтерлік және салықтық есепке алуды автоматтандыруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету деректерін қарауға қашықтан қол жеткізуді ұсыну тәртібі де белгіленеді.  … | жобаның 138-бабында:  **2-тармақта:**  **үшінші бөліктегі «есептерді»** деген сөз **«деңгейлес мониторингке қатысушының есептерін»** деген сөздермен ауыстырылсын;  **төртінші бөлік** пысықтауды қажет етеді. | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 140-бабының 5-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасына сәйкес келтіру;  Құқықтық актілер туралы» Заңның 24-бабының 3-тармағына сәйкес нормативтiк құқықтық актiнiң мәтiнiнде мағыналық және құқықтық жүктемесi жоқ декларативтік сипаттағы ережелер қамтылмауға тиiс; | **+**  **-** |
|  | Жобаның 144-бабы | 144-бап. Алдын ала түсініктеме беру туралы сұрау салуды қарау тәртібі    1. Сұрау салуды қарау Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.  2. Алдын ала түсіндіруді дайындау барысында уәкілетті орган алдын ала түсіндіруді дайындау үшін маңызы бар қосымша мәліметтер алу үшін деңгейлес мониторингке қатысушыны шақыруға құқылы.  3. Алдын ала түсіндіру деңгейлес мониторингке қатысушы ұсынған мәліметтер мен құжаттар шегінде ұсынылады.  4. Уәкілетті орган деректер витринасында алдын ала түсіндірмелерді орналастырады. | **жобаның 144 бабының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:**  **«144-бап. Сұрау салуды қарау тәртібі»;** | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 143-бабының 1-тармағына, 144-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру; | **+** |
|  | Жобаның 150-бабы | **150-бап. Тақырыптық салықтық тексеру**  …  2. Тақырыптық салықтық тексеру мынадай мәселелер бойынша жүргізіледі::  …  9) халықаралық шарттардың **(келісімдердің)** ережелерін қолданудыңзаңдылығы;  …  30) банк ұйымдарының:  Қазақстан Республикасының **салық заңнамасында;**  Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде;  «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңында;  сақталуын бақылау салық органдарына жүктелген Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында белгіленген міндеттерді орындауы  … | Жобаның 150-бабында:  **2-тармақта:**   1. **тармақшада:**   **«(келісімдердің)»** деген сөз алып тасталсын;  **30) тармақшада:**  екінші абзацтағы **«салық заңнамасында»** деген сөздер **«осы Кодексінде»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. «Халықаралық шарттар туралы» Заңның 1-бабының 6) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының халықаралық шарты – Қазақстан Республикасы шет мемлекетпен (шет мемлекеттермен) немесе халықаралық ұйыммен (халықаралық ұйымдармен) жазбаша нысанда жасасқан және мұндай келісімнің бір құжатта немесе өзара байланысты бірнеше құжаттарда екендігіне қарамастан, сондай-ақ оның нақты атауына қарамастан халықаралық құқықпен реттелетін халықаралық келісім.  Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Парламент аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін, жеке және заңды тұлғалардың құқық субъектісіне, азаматтық құқықтары мен бостандықтарына, жеке және заңды тұлғалардың міндеттемелері мен жауапкершілігіне қатысты негіз қалаушы қағидаттар мен нормаларды белгілейтін заңдар шығаруға құқылы; | **Қабылданды** |
|  | жобаның 150-бабы | **150-бап. Тақырыптық салықтық тексеру**  …  2. Тақырыптық салықтық тексеру мынадай мәселелер бойынша жүргізіледі:  …  9) **халықаралық шарттардың (келісімдердің)** ережелерін қолданудың заңдылығы;  … | жобаның 150-бабында:  **2-тармақта:**  **9) тармақшада:**  «**халықаралық шарттардың (келісімдердің)**» деген сөздер «**Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының (келісімдерінің)**» деген сөздермен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі** | *Әзірлеушілер келіспеді* |
|  | жобаның 169-бабы | **169-бап. Қазақстан Республикасында өндірілген немесе Қазақстан Республикасына импортталған акцизделетін тауарларды бақылау**  …  3. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе:  1) **құйылған шарапты** және **сыра қайнату өнімдерін** қоспағанда, алкоголь өнімі – есепке алу-бақылау маркаларымен;  2) темекі өнімдері – сәйкестендіру құралдарымен міндетті таңбалауға жатады.  … | **жобаның 169-бабында:**  **3-тармақтың 1) тармақшасында:**  **«құйылған шарапты»** деген сөздерден кейін **«(шарап материалын), сыраны және сыра сусынын»** деген сөздермен толықтырылсын;  «**және** **сыра қайнату өнімдерін»** деген сөздер алып тасталсын;  *Кодекс жобасының бүкіл мәтіні бойынша осындай ескертулер ескерілсін* | **Заңнама бөлімі**  «Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірісі мен айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Заңның 1-бабының 8) тармақшасына сәйкес келтіру. | **Пысықталды** |
|  | жобаның 205-бабы | **205-бап. Қаржы лизингі**  1. **Қазақстан Республикасының** заңнамасына сәйкес жасалған лизинг шарты бойынша мүлікті беру, сондай-ақ лизинг нысанасын қайталама лизингке не қосалқы лизингке беру қаржы лизингі болып табылады.  ...  3. Қаржы лизингі бойынша берілетін мүлік лизинг алушының лизинг шарты негізінде алуға жататын лизинг заттары болып табылады.  Салықтық есепке алу мақсатында лизинг алушы лизинг нысанасын сатып алушы ретінде қаралады.  Лизинг нысанасы берілген (алынған) құн лизинг шартының негізінде айқындалатын лизинг нысанасының құны болып табылады. Егер лизинг шартында лизинг нысанасы берілетін (алынуға жататын) құн жеке бөлінбесе, онда көрсетілген құн қосылған құн салығын қоспағанда, лизингтің бүкіл кезеңі үшін төленуге жататын барлық лизингтік төлемдердің сомасы ретінде айқындалады.  Салықтық есепке алу мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лизинг шартына сәйкес келмейтін мүліктік **жалдау** шарты бойынша мүлікті беру, тиісінше, көрсетілген қызметтер үшін төлем ретінде қосылған құн салығын қоспағанда, қызметтер көрсету, ал төлеуге жататын жалдау төлемдері ретінде қаралады. | **жобаның 205-бабында:**  1-тармақ "**Қазақстан Республикасының"** деген сөздерден кейін "**қаржы лизингі туралы"** деген сөздермен толықтырылсын;  **3-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:**  «Салықтық есепке алу мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лизинг шартына сәйкес келмейтін мүліктік **жалға беру** шарты бойынша мүлікті беру қызметтер көрсету ретінде қаралады, ал қосылған құн салығын **(бұдан әрі – ҚҚС)** қоспағанда, төлеуге жататын жалға беру төлемдері тиісінше көрсетілген қызметтер үшін төлемақы ретінде қаралады.»; | **Заңнама бөлімі**  «Қаржы лизингі туралы» Заңның 2-бабына сәйкес қаржы лизингi (бұдан әрi - лизинг) - лизинг беруші сатушыдан өз меншiгіне сатып алған және лизинг шартымен келiсiлген лизинг нысанасын лизинг алушыға белгiлi бiр төлемақысына және белгiлi бiр талаптармен уақытша иеленуге және бір жылдан асатын мерзімге пайдалануға беруге мiндеттенетiн инвестициялық қызметтiң түрi. | **Пысықталды**  **ҚРҮ қолдады** |
|  | жобаның 205-бабы | **205-бап. Қаржы лизингі**  ...  3. Қаржы лизингі бойынша берілетін мүлік лизинг алушының лизинг шарты негізінде алуға жататын лизинг заттары болып табылады.  Салықтық есепке алу мақсатында лизинг алушы лизинг нысанасын сатып алушы ретінде қаралады.  Лизинг нысанасы берілген (алынған) құн лизинг шартының негізінде айқындалатын лизинг нысанасының құны болып табылады. Егер лизинг шартында лизинг нысанасы берілетін (алынуға жататын) құн жеке бөлінбесе, онда көрсетілген құн қосылған құн салығын қоспағанда, лизингтің бүкіл кезеңі үшін төленуге жататын барлық лизингтік төлемдердің сомасы ретінде айқындалады.  Салықтық есепке алу мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лизинг шартына сәйкес келмейтін мүліктік **жалдау** шарты бойынша мүлікті беру, тиісінше, көрсетілген қызметтер үшін төлем ретінде қосылған құн салығын қоспағанда, қызметтер көрсету, ал төлеуге жататын жалдау төлемдері ретінде қаралады. | жобаның 205-бабында:  3-тармақтың төртінші бөлігі «**жалдау**» деген сөзден кейін **«(жалға беру)»** деген сөздермен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 29-тарауына сәйкес келтіру; | **Қабылданды**+  Алынады  **ҚРҮ ішінара қолдады**  жобаның 205-бабы 3-тармағының төртінші бөлігін "жалға беру" деген сөзбен толықтыруға қатысты қолдау таппады, бұл ретте көрсетілген бөлік мынадай редакцияда жазу ұсынылады:  "Салықтық есепке алу мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лизинг шартына сәйкес келмейтін мүліктік жалға беру шарты бойынша мүлікті беру қызметтер көрсету ретінде қаралады, ал қосылған құн салығын (бұдан әрі – ҚҚС) қоспағанда, төлеуге жататын жалға беру төлемдері тиісінше көрсетілген қызметтер үшін төлемақы ретінде қаралады.»; |
|  | жобаның 206-бабы | **206-бап. Салық салу ерекшеліктерін қолдану мақсатында мүлікті қаржы лизингіне беру шарттары**  1. Осы Кодекстің 328-бабының 2-тармағының 1) тармақшасын, 469-бабын қолдану мақсаттары үшін мүлікті қаржы лизингіне беру осы бапта көзделген шарттарға сәйкес келуге тиіс.  **2. Егер осы тармақта және осы баптың 3-тармағында өзгеше белгіленбесе, егер ол мынадай талаптардың біріне жауап берсе:**  1) мүлікті лизинг алушының меншігіне беру және (немесе) лизинг алушыға мүлікті белгіленген баға бойынша сатып алуға құқық беру лизинг шартында айқындалған;  2) мүлікті берген күннен бастап қаржы лизингінің мерзімі үш жылдан асқан және қаржы лизингі бойынша берілетін мүліктің пайдалы қызмет мерзімінің 75 пайызынан асқан;  3) қаржы лизингінің бүкіл мерзімі үшін лизингтік төлемдердің ағымдағы (дисконтталған) құны қаржы лизингі бойынша берілетін мүлік құнының 90 пайызынан асқан жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған лизинг шарты бойынша мүлікті үш жыл немесе одан көп мерзімге беру қаржы лизингі болып табылады.  Лизинг шарты тоқтатылған, бұзылған не лизинг заттары санының өзгеруіне байланысты өзгерген жағдайда (бұдан әрі осы баптың мақсатында – бастапқы лизинг шарты) лизинг берушінің меншігінде қалған басқа лизинг алушыға (лизинг алушыларға) лизингке мынадай талаптарды бір мезгілде сақтай отырып, лизинг затын беру қайталама лизинг деп танылады:  бастапқы лизинг шартын бұзу, тоқтату не өзгерту күні және қайталама лизинг шартын (шарттарын) жасасу күні осы Кодекстің 495-бабында белгіленген бір салық кезеңіне келуі;  қайталама лизинг шартында (шарттарында) лизинг заттарының саны, лизингтік төлемдер және лизинг мерзімі үшін талаптарды қоспағанда, бастапқы лизинг шартында көзделген талаптардың сақталуы;  қайталама лизингке бастапқы лизинг шарты бойынша олардың жалпы санынан аспайтын мөлшерде лизинг заттарын беру;  лизинг шартын бұзу күніне төленген лизинг бойынша сыйақыны қоспағанда, қайталама лизингке берілетін лизинг нысанасының құны бастапқы лизинг шарты бойынша лизинг нысанасының құнынан аспауы, қайталама лизинг шарты (шарттары) бойынша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері бастапқы лизинг шарты бойынша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшерінен аспауы;  лизинг заттарының кемінде үш жыл мерзімге қайталама лизингке берілуі.  3. Осы кодекстің 328-бабының 2-тармағының 1) тармақшасын, 469-бабын қолдану мақсаттары үшін мыналар қаржы лизингі болып табылмайды:  1) олар бойынша лизинг шарттары бұзылған (лизинг шарты бойынша міндеттемелер тоқтатылған) жағдайда, мұндай шарттар жасалған күннен бастап үш жыл өткенге дейін лизингтік мәмілелер, мынадай жағдайларды қоспағанда:  Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес лизинг алушыны банкрот деп тану және оны бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен шығару;  соттың күшіне енген шешімі негізінде лизинг алушы жеке тұлғаны хабар-ошарсыз кетті деп тану немесе оны қайтыс болған, әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп жариялау, оған бірінші, екінші топтардың мүгедектігін белгілеу, сондай-ақ лизинг алушы жеке тұлғаның қайтыс болуы;  лизинг алушыда өндіріп алынуы мүмкін мүліктің, оның ішінде ақшаның, бағалы қағаздардың немесе кірістердің болмауына байланысты және (немесе) сот орындаушысы Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасында көзделген шараларды қабылдаған жағдайда атқарушылық құжатты лизинг берушіге қайтару туралы сот орындаушысының қаулысы заңды күшіне енген оның мүлкі, оның ішінде ақша, бағалы қағаздар немесе кірістердің нәтижесіз болуы;  лизинг берушіге лизинг алушының мүлкіне, оның ішінде ақшаға, бағалы қағаздарға немесе табыстарға өндіріп алудан бас тарту туралы сот шешімінің заңды күшіне енуі;  лизинг нысаналарын қайталама лизингке беру;  төтенше жағдайлар нәтижесінде не төтенше жағдай қолданылған кезеңде мүліктің бүлінуі, жоғалуы.  2) лизинг шарты қолданысының бірінші жылы үшін сыйақыны есепке алмағанда лизингтік төлемдер сомасы (шарт бойынша және (немесе) нақты) лизинг нысанасы құнының 50 пайызынан астамын құрайтын лизингтік мәмілелер;  3) лизинг шарты жасалған күннен бастап үш жыл өткенге дейін лизинг алушы оны қайта ұйымдастырған жағдайдан басқа, міндеттемедегі адамдардың ауысуы нәтижесінде ауысқан лизингтік мәмілелер;  4) қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылған жағдайдан басқа, міндеттемедегі адамдардың ауысуы нәтижесінде лизинг беруші ауысқан лизингтік мәмілелер;  5) қосалқы лизинг шарты бойынша қосалқы лизинг берушінің қосымша лизингке берушіге мүлікті қосалқы лизингке беру жөніндегі мәмілелер. | жобаның **206-бабы  2-тармағының бірінші абзацы** пысықтауды талап етеді. | **Заңнама бөлімі**  «Қаржы лизингі туралы» Заңның 2-бабына сәйкес қаржы лизингi (бұдан әрi - лизинг) - лизинг беруші сатушыдан өз меншiгіне сатып алған және лизинг шартымен келiсiлген лизинг нысанасын лизинг алушыға белгiлi бiр төлемақысына және белгiлi бiр талаптармен уақытша иеленуге және бір жылдан асатын мерзімге пайдалануға беруге мiндеттенетiн инвестициялық қызметтiң түрi. | ***ҚРҮ қолдамады***  *жобаның 205-бабының 1-тармағында және жобаның 206-бабы 2-тармағының бірінші абзацында көзделген салық жеңілдіктерін қолдану мақсаттары үшін қаржы лизингі шартының ұғымын көздейтін ережені алып тастауға және қаржы лизингі ұғымы бойынша ережені пысықтауға қатысты 46 және 47-позициялар бойынша.*  *Жобаның 205-бабы салық салу мақсаттары үшін қаржы лизингі бойынша жалпы ережелерді белгілейді (қосалқы лизинг пен қайталама лизингтің қолдану аясы кеңейтілді, мүлік, сатып алушы бойынша ашу, мерзімін ұзарту). Жобаның 206-бабы тек КТС және ҚҚС бойынша жеңілдіктерді қолдану үшін қолданылады.*  *Жобаның 205-бабының 1-тармағын алып тастау орынды емес, өйткені салық салу мақсатында "Қаржы лизингі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ұғым салық салу үшін жеткіліксіз және қызметтің жалпы сипаттамасын анықтайды.*  *Бұл ретте салық жеңілдіктерін қолдану үшін мүлікті қаржы лизингіне беру үшін 3 жыл өзге мерзім белгіленген.*  *"Қаржы лизингі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын ескере отырып, қаржы лизингін тану үшін практикада туындаған мәселелерді назарға ала отырып, салық салу мақсатында*  *лизинг шарты бойынша мүлікті беру фактілері, сондай-ақ қосалқы лизинг және қайталама лизинг көзделген.*  *Бұл ретте жобаның 2-бабының 1 және 4-тармақтарының ережелеріне сәйкес салық салу мақсаттары үшін 1-параграфта айқындалатын мәндердегі ұғымдар мен аббревиатуралар пайдаланылады. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының басқа да арнаулы ұғымдары мен терминдері Салық кодексінің тиісті баптарында айқындалатын мәндерде пайдаланылады.*  *Салық кодексінде пайдаланылатын Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының және басқа салаларының ұғымдары, егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасы заңнамасының осы салаларында пайдаланылатындай мағынада қолданылады.*  *Осылайша, жобада салық салу мақсатында жеке шарттар белгіленуі мүмкін.* |
|  | жобаның 231-бабы | **231-бап. Корпоративтік табыс салығы мақсатында кіріс деп танылмайтын экономикалық пайда**  1. Салық салу мақсатында кіріс ретінде мыналар қарастырылмайды:  …  16) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен парниктік газдар шығарындыларына квоталарды бөлу жөніндегі ұлттық жоспарға сәйкес алынған парниктік газдар шығарындыларына квота түріндегі өтеусіз алынған мүліктің құны.  … | **жобаның 231-бабында:**  **1-тармақта:**  **16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын**:  «16)қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен **Көміртегі квоталарының ұлттық жоспарына** сәйкес алынған парниктік газдар шығарындыларына квота түріндегі өтеусіз алынған мүліктің құны.»; | **Заңнама бөлімі**  Экология кодексінің 293-бабының 1-тармағына сәйкес квоталау субъектісі Көміртегі квоталарының ұлттық жоспары қолданылатын кезеңде орындалуы міндетті квоталанатын қондырғының парниктік газдарды шығаруын мониторингтеу жоспарын әзірлейді. Осыған байланысты Кодекс жобасының 1-тармағының 16) тармақшасында қолданылатын жоспардың тақырыбын нақтылау қажет; | **Пысықталды** |
|  | жобаның 320-бабының 1-тармағы | **320-бап. Коммерциялық емес ұйымдарға салық салу**  1. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес тіркелген коммерциялық емес ұйым жылдық жиынтық кірістен мына кірістерді алып тастайды:  осы Кодекстің 9-бабының 5) тармақшасына сәйкес келетін қайырымдылық көмекті, демеушілік көмекті, ақшаны, гранттарды, сондай-ақ өтеусіз негізде алынған кез келген басқа көмекті, гранттарды, мүлікті қоса алғанда, өтеусіз алынған мүлік түріндегі кіріс;  кiру жарналары және мүшелiк жарналар;  адвокаттық кеңсенің құрылтайшылары болып табылатын адвокаттардың оның мүлкіне салымдары, сондай-ақ олар жүргізетін адвокаттық кеңсені ұстауға арналған жарналар (аударымдар);  мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты жүзеге асыруға арналған шарт бойынша кіріс;  депозиттер бойынша сыйақы;  депозитке салынған ақшалар бойынша, оның ішінде олар жөніндегі сыйақы бойынша туындаған оң бағамдық айырма сомасының терiс бағамдық айырма сомасынан асып кетуi;  **«Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген** көппәтерлі тұрғын үй пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің міндетті және мақсаттыжарналары, сондай-ақ төлемді кешіктіргені үшін өсімақылары;  Осы баптың 1-тармағында көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда, осы тармақта көзделген жылдық жиынтық кірістен алып тастау жүргізілмейді.  … | жобаның 320-бабы 1-тармағының сегізінші абзацындағы «**«Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында**» деген сөздер «**Қазақстан Республикасының заңнамасында**» деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңның 50-бабының 5-тармағына сәйкес пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың меншік иесі кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстарды, сондай-ақ орынтұрақ орнының, қойманың меншік иесі орынтұрақ орнын, қойманы күтіп-ұстауға арналған шығыстарды уақтылы төлемеген кезде әрбір мерзімі өткен күн үшін келесі айдың бірінші күнінен бастап борыш сомасына Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған мөлшерде өсімпұл есепке жазылады. | **Пысық-талсын** |
|  | жобаның 320-бабының 1-тармағы | **320-бап. Коммерциялық емес ұйымдарға салық салу**  1. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес тіркелген коммерциялық емес ұйым жылдық жиынтық кірістен мына кірістерді алып тастайды:  осы Кодекстің 9-бабының 5) тармақшасына сәйкес келетін қайырымдылық көмекті, демеушілік көмекті, ақшаны, гранттарды, сондай-ақ өтеусіз негізде алынған кез келген басқа көмекті, гранттарды, мүлікті қоса алғанда, өтеусіз алынған мүлік түріндегі кіріс;  кiру жарналары және мүшелiк жарналар;  адвокаттық кеңсенің құрылтайшылары болып табылатын адвокаттардың оның мүлкіне салымдары, сондай-ақ олар жүргізетін адвокаттық кеңсені ұстауға арналған жарналар (аударымдар);  мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты жүзеге асыруға арналған шарт бойынша кіріс;  депозиттер бойынша сыйақы;  депозитке салынған ақшалар бойынша, оның ішінде олар жөніндегі сыйақы бойынша туындаған оң бағамдық айырма сомасының терiс бағамдық айырма сомасынан асып кетуi;  **«Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген** көппәтерлі тұрғын үй пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің міндетті және мақсаттыжарналары, сондай-ақ төлемді кешіктіргені үшін өсімақылары;  Осы баптың 1-тармағында көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда, осы тармақта көзделген жылдық жиынтық кірістен алып тастау жүргізілмейді.  … | 320-баптың 1-тармағының сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:  **«Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген** міндетті және мақсатты жарналар, сондай-ақ **Қазақстан Республикасының** **заңнамасына сәйкес пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар, орынтұрақ орындары, қоймалар** меншік иелерінің төлемді кешіктіргені үшін өсімақылар;». | **депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңның 50-бабының 5-тармағына сәйкес пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың меншік иесі кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстарды, сондай-ақ орынтұрақ орнының, қойманың меншік иесі орынтұрақ орнын, қойманы күтіп-ұстауға арналған шығыстарды уақтылы төлемеген кезде әрбір мерзімі өткен күн үшін келесі айдың бірінші күнінен бастап борыш сомасына Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған мөлшерде өсімпұл есепке жазылады.  Осыған байланысты жоба редакциясында кірістің қандай заңға сәйкес алынғанын нақтылау ұсынылады. | **Доработано** |
|  | жобаның 465-бабының 44) 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:  …  44) Қазақстан Республикасында экологиялық таза автомобиль көлік құралдарын (4 және одан жоғары экологиялық сыныпқа сәйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) және олардың құрамдауыштарын өндіруді ынталандыру шеңберінде кәсіпорындардың қаржыландыру алуы; | **жобаның 465-бабының 44) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:**  **«**44) Қазақстан Республикасында экологиялық таза автомобиль көлік құралдарын (**Еуразиялық экономикалық одактың техникалық регламентінде белгіленген** 4 және одан жоғары экологиялық сыныпқа сәйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) және олардың құрамдауыштарын өндіруді ынталандыру шеңберінде кәсіпорындардың қаржыландыру алуы;»; | **Заңнама бөлімі**  Экологиялық кодекстің 388-бабы 1-тармағының 3) тармақшасымен үйлестіру мақсатында; | **Пысықталды** |
|  | Жобаның 71- тарауының тақырыбы | 71-ТАРАУ. **ҚЫЗМЕТІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТҰРАҚТЫ МЕКЕМЕ ҚҰРУҒА АЛЫП КЕЛМЕЙТІН** БЕЙРЕЗИДЕНТ-ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ КІРІСТЕРІНЕ САЛЫҚ САЛУ ТӘРТІБІ  **670-бап. Төлем көзінен корпоративтік табыс салығын есептеу мен ұстау тәртібі**  **…** | жобаның 71-тарауының тақырыбындағы **«Қызметі Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құруға алып келмейтін»** деген сөздер **«Қызметін Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмай жүзеге асыратын»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының  344-бабының тақырыбына сәйкес келтіру. | **Пысықталды** |
|  | жобаның 686-бабы 8-тармағының 5) тармақшасы | **686-бап. Бейрезиденттің төленген табыс салығын халықаралық шарттың негізінде бюджеттен қайтарып алуға өтініш беру тәртібі**  …  8. Салық органы мынадай:  …  5) бұрын қаралған (тексерілген) кезеңнің қорытындысы бойынша салық органы мынадай негіздердің бірі:  осы Кодекстің 220-бабына сәйкес бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемесі **(қызметін жүзеге асыратын тұрақты орны)** деп тану;  осы Кодекстің 670-бабының 6-тармағына сәйкес өз қаражаты есебінен салық агентінің Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған бейрезиденттің кірістерінен **табыс салығын** ұстап қалуы және бюджетке аударуы бойынша бюджеттен табыс салығын қайтарудан бас тарту туралы шешім шығарған өтініш қайта ұсынылған кезде;  6) осы баптың 1-тармағында көрсетілген жағдайлар бастамаған жағдайда өтінішті қараудан бас тартады.  … | жобаның 686-бабы **8-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасында:**  үшінші абзац **«кірістерінен»** деген сөзден кейін **«корпоративтік»** деген сөзбен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының  670-бабына сәйкес келтіру мақсатында; | **Пысықталсын**  *Депутаттан редакцияны қабылдаған кезде алып тастау қажет* |
|  | жобаның 686-бабы 8-тармағының 5) тармақшасы | **686-бап. Бейрезиденттің төленген табыс салығын халықаралық шарттың негізінде бюджеттен қайтарып алуға өтініш беру тәртібі**  …  8. Салық органы мынадай:  …  5) бұрын қаралған (тексерілген) кезеңнің қорытындысы бойынша салық органы мынадай негіздердің бірі:  осы Кодекстің 220-бабына сәйкес бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемесі (қызметін жүзеге асыратын тұрақты орны) деп тану;  **осы Кодекстің 670-бабының 6-тармағына сәйкес** өз қаражаты есебінен салық агентінің Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған бейрезиденттің кірістерінен табыс салығын ұстап қалуы және бюджетке аударуы бойынша бюджеттен табыс салығын қайтарудан бас тарту туралы шешім шығарған өтініш қайта ұсынылған кезде;  6) осы баптың 1-тармағында көрсетілген жағдайлар бастамаған жағдайда өтінішті қараудан бас тартады.  … | 686-баптың 8-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасының үшінші абзацындағы «**осы Кодекстің 670-бабының  6-тармағына сәйкес»** деген сөздер алып тасталсын; | **депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  Жобаның 686-бабы 8-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасы үшінші абзацының нормасын дұрыс түсінбеуді болғызбау мақсатында бар сілтемелерді қайта қарау ұсынылады, өйткені көрсетілгендер тек КТС-пен шектеледі. |  |
|  | жобаның 692-бабының  8 және 9-тармақтары | **692-бап. Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған бейрезиденттің кірістерін салық салудан толық босату бөлігінде халықаралық шартты қолдану тәртібі**  ...  8. Салық агенті халықаралық шарттың ережелерін қолданбаған жағдайда салық агенті осы Кодекстің 670 және 671-баптарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде табыс салығын төлем көзінен ұстап қалуға және аударуға міндетті.  ... | жобаның 692-бабында:  8-тармақ «мерзімдерде» деген сөзден кейін «корпоративтік» деген сөзбен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 670 және 671-баптарының тақырыптарымен үйлестіру мақсатында; | **Пысықталсын**  *Депутаттың редакциясын қабылдау кезінде алып тастау керек* |
|  | жобаның 692-бабының  8-тармағы | **692-бап. Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған бейрезиденттің кірістерін салық салудан толық босату бөлігінде халықаралық шартты қолдану тәртібі**  ...  8. Салық агенті халықаралық шарттың ережелерін қолданбаған жағдайда салық агенті осы Кодекстің 670 және 671-баптарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде табыс салығын төлем көзінен ұстап қалуға және аударуға міндетті.  ... | жобаның 692-бабында:  8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  «8. Салық агенті халықаралық шарттың ережелерін қолданбаған жағдайда, салық агенті табыс салығын төлем көзінен ұстап қалуға және аударуға міндетті.»; | **депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  Жобаның 686-бабы 8-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасының үшінші абзацының нормасын дұрыс түсіндірмеуді болғызбау мақсатында қолда бар сілтемелерді қайта қарау ұсынылады, өйткені көрсетілгендер тек КТС-пен шектеледі. |  |
|  | 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:  …  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%.**  … | **жобаның 713-бабында:**  **тақырып «салық»** деген сөзден кейін **«режимі»** деген сөзбен толықтырылсын;  **1-тармақтың 3) тармақшасындағы «%»** деген сөз **«пайыз»** деген сөзбен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 713- бабының 1-тармағымен үйлестіру мақсатында;  заң техникасы; | **+**  **+** |
|  | жобаның 806-бабының 2-тармағы | **806-бап. Бірыңғай төлем шеңберінде «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының құзыреті**  …  2. Мемлекеттік корпорациясы жүргізетін және (немесе) өткізетін **жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағаларын** монополияға қарсы органмен және уәкілетті органмен келісім бойынша орталық мемлекеттік органдар қатарынан Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын уәкілетті орган белгілейді. | жобаның 806-бабының 2-тармағындағы **«жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағаларын»** деген сөздер **«тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 17-бабы 3-тармағының екінші бөлігіне сәйкес келтіру; | **Пысық-талсын** |

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

**Қаржы және бюджет**

**комитетінің төрайымы Т. Савельева**