**«Жеке кәсіпкерлік субъектілерін және кәсіпкерлік бастамасы бар халықты қолдаудың қаржылық және мүліктік мемлекеттік шараларының тиімділігін талдауды жүзеге асыру әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі орынбасарының – Ұлттық экономика министрінің 2024 жылғы 3 желтоқсандағы № 106 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы**

**БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 2024 жылғы 3 желтоқсандағы № 106 бұйрығына «Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне және кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа көрсетілетін мемлекеттік қаржылық және мүліктік қолдау шараларының тиімділігін талдау әдістемесін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 35445 болып тіркелген) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген кәсіпкерлік бастамасы бар жеке кәсіпкерлік субъектілері мен халықты қолдаудың қаржылық және мүліктік мемлекеттік шараларының тиімділігін талдауды жүзеге асыру әдістемесінде:

2-тармақты мынадай редакцияда баяндау:

«2. Осы Әдістемеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган – жеке кәсіпкерлікті дамыту және қолдау саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы;

2) жеке кәсіпкерлік субъектілері – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтар, қандастар және мемлекеттік емес коммерциялық заңды тұлғалар;

3) қаржылық және мүліктік қолдау шараларын алушылар – жеке кәсіпкерлік субъектілері және кәсіпкерлік бастамасы бар халық;

4) қаржылық және мүліктік қолдау шаралары – Кодекстің 94-бабында көрсетілген және жеке кәсіпкерлік субъектілеріне және кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін қолдау шаралары;

5) қаржылық қолдау операторы – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және (немесе) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша, сондай-ақ азаматтық-құқықтық қатынастар шеңберінде құрылған кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік қолдау шараларын іске асыратын заңды тұлға, филиал немесе өкілдік;

6) қызметкер-жеке кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға;

7) мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган – өз құзыреті шегінде мемлекеттік статистика саласында басшылықты, сондай-ақ салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

8) субсидиялаудың мемлекеттік ақпараттық жүйесі – субсидиялау процестерін орындау бойынша қызметтер көрсетуге арналған, «электрондық үкімет» веб-порталымен өзара іс-қимыл жасауға, субсидиялар алуға өтінімді тіркеуге, сондай-ақ оны электрондық түрде автоматтандырылған өңдеуге мүмкіндік беретін Интернет желісінде орналастырылған ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың, қызмет көрсетуші персоналдың және техникалық құжаттаманың ұйымдық-реттелген жиынтығы;

9) мемлекеттік ақпараттық субсидиялау жүйесі веб-порталы – Интернет желісінде орналастырылған, мемлекеттік ақпараттық субсидиялау жүйесіне рұқсат беретін интернет-ресурс.10) жұмыскер – жеке кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын жұмыс берушімен еңбек қатынастарында болатын және еңбек шарты бойынша тікелей жұмыс орындайтын жеке тұлға;

10) бюджетті орындауға уәкілетті орталық орган – қаржы саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық мемлекеттік орган;

11) базалық талаптар – бірінші деңгейдегі жүйеде жеке кәсіпкерлік субъектісіне бюджет қаражаттарын төлеу туралы шешім қабылдау үшін сәйкес келуі қажет талаптар;

12) екінші деңгейдегі жүйе – жеке кәсіпкерлік субъектілерінен өтінімдерді қабылдауды, оларды форматтық-логикалық бақылау қолдана отырып өңдеуді және өңделген өтінімдерді бірінші деңгейге беруді жүзеге асыратын мүдделі орталық мемлекеттік органның немесе қаржылық және мүліктік қолдау шаралары операторының салалық мемлекеттік немесе мемлекеттік емес ақпараттық жүйесі;

13) жеке кәсіпкерлікке мемлекеттік қолдау шаралары мен оларды алушыларды мониторингілеу жүйесі (бұдан әрі – бірінші деңгейдегі жүйе) – екінші деңгейдегі жүйелермен интеграцияланған, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің өтінімдерінің эталондық электрондық тізілімін қамтитын, форматтан кейінгі логикалық бақылау негізінде кәсіпкерлік субъектісінің базалық талаптарға сәйкестігі және оған бюджет қаражатын төлеу туралы шешім қабылданатын тіркеуші ақпараттық жүйе;

14) тіркеуші – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 387 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымы болып табылатын «Ақпараттық-есептеу орталығы» акционерлік қоғамы, жеке кәсіпкерлікке мемлекеттік қолдау шараларын және олардың алушыларын пайдалануды мониторингілеуді техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.»;

4 тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган жеке кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық және мүліктік мемлекеттік шараларының тиімділігіне талдау жүргізген кезде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган ұсынатын жеке кәсіпкерлікті және оларды алушыларды мемлекеттік қолдау шараларын пайдалану мониторингінің нәтижелері ескеріледі.»;

мынадай мазмұндағы 1-1 тараумен толықтырылсын:

«1-1 тарау. Жеке кәсіпкерлікті және оларды алушыларды мемлекеттік қолдау шараларын пайдалану мониторингі

4-1. Жеке кәсіпкерлікті және оларды алушыларды мемлекеттік қолдау шараларын пайдалану мониторингін бірінші және екінші деңгейдегі жүйелерді қамтитын мемлекеттік қолдаудың екі деңгейлі жүйесі негізінде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.

4-2. Мониторингті техникалық сүйемелдеу шеңберінде тіркеуші іске асырады:

API қызметі — екінші деңгейлі жүйелерге бірінші деңгейлі жүйеге қосылуға және авторизация таңбалаушысын пайдаланып автоматты режимде деректермен алмасуға мүмкіндік беретін интеграцияға арналған интерфейс;

бірыңғай кіру технологиясы (Single Sign-On, SSO) — бірінші деңгейдегі жүйеде авторизациядан өткен пайдаланушыларға логин мен парольді қайта енгізбестен Екінші деңгейдегі жүйеге автоматты түрде қол жеткізуге мүмкіндік беретін механизм.

4-3. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің базалық талаптарға сәйкестігін айқындау бірінші деңгейдегі жүйеде жүзеге асырылады және Кодекстің 99-бабының 2-7) тармақшасына сәйкес оған бюджет қаражаттарын төлеу туралы шешім қабылдау үшін негіз болып табылады.

4-4. Базалық талаптарды белгілеу кезінде мынадай тәуекелдер ескеріледі:

1) терроризмді қаржыландыру;

2) жалған кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру;

3) банкроттық;

4) бұрын ұсынылған мемлекеттік қолдау шаралары бойынша қарсы міндеттемелерді орындамау.

4-5. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің базалық талаптарға сәйкестігін тексеру бірінші деңгейдегі жүйені бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы автоматты режимде жүзеге асырылады.

Тексеру нәтижелері бойынша тіркеуші мүдделі орталық мемлекеттік органға немесе қаржылық және мүліктік қолдау шараларының операторына осы әдістемеге қосымшаға сәйкес нысан бойынша жеке кәсіпкерлік субъектісінің базалық талаптарға сәйкестігі / сәйкессіздігі туралы электрондық хабарлама жібереді.

4-6. Мониторинг нәтижелерін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган Жеке кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық және мүліктік мемлекеттік шараларының тиімділігіне талдау жүргізу кезінде есепке алу үшін кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға жібереді.»;

мынадай мазмұндағы 2-1 тараумен толықтырылсын:

«2-1 тарау. Экономика секторлары/салалары бөлінісінде және өңірлер бөлінісінде мемлекеттік қолдау шараларының нәтижелілігі мен тиімділігін бағалау»

16-1. Экономика секторлары/салалары бөлінісінде және өңірлер бөлінісінде мемлекеттік қолдау шараларының нәтижелілігі мен тиімділігін бағалау үшін қолдаушы секторды немесе экономика саласын дамыту және аудандық, облыстық және республикалық деңгейлерде жеке-жеке экономикалық табыс алу мақсатында мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында орталық мемлекеттік органдар белгілеген тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсеткіштері қолданылады.

16-2. Мемлекеттік қолдау шараларының тікелей нәтижесінің көрсеткіштері мынадай бағыттар бойынша белгіленеді:

1) өндірістің технологиялығын арттыру;

2) өндірілетін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізуден, оның ішінде олардың экспортынан түсетін кірістерді арттыру.

16-3. Мемлекеттік қолдау шараларының нәтижелілігі деп орталық мемлекеттік органдардың даму жоспарларында, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарларында және (немесе) орталық мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламаларында көзделген нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу дәрежесі түсініледі.

Нәтижелілікті бағалау мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған тиісті секторда немесе салада қызметті аудандық, облыстық және республикалық деңгейлерде жүзеге асыратын барлық кәсіпкерлік субъектілері бойынша аудандық, облыстық және республикалық деңгейлердегі сектор немесе сала бойынша мемлекеттік қолдау шараларының тікелей нәтижесінің көрсеткіштері бойынша жүзеге асырылады (нәтижелілікті жалпы бағалау).

«Өндірістің технологиялығын арттыру» бағыты бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштерін бағалау уәкілетті мемлекеттік органдармен бекітілген басым тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) шеңберінде электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесіндегі деректер негізінде жүзеге асырылады және мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған тиісті секторда немесе салада аудандық, облыстық және республикалық деңгейлерде қызметін жүзеге асыратын барлық кәсіпкерлік субъектілерінің (тұтыну көлемі бойынша) атына бағытталады.

«Өндірістің технологиялық деңгейін арттыру» бағыты бойынша нәтижелілік коэффициентінің көрсеткішін есептеу үшін келесі формула қолданылады:

A/B=C, мұндағы:

A – А – аудан (облыс немесе республика) бойынша мемлекеттік қолдау шарасына жұмсалған ақша сомасы;

B – аудан (облыс немесе республика) бойынша тізбеден тұтынылған тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер құнының сомасы;

С – нәтижелілік коэффициенті (секторға және салаға тізбеден тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға мемлекеттік қолдаудың бір теңгесі қанша жеке ақша тартты).

«Өндірілетін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді, соның ішінде оларды экспорттау арқылы өткізуден түсетін кірістерді арттыру» бағыты бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштерін бағалау мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған тиісті секторда немесе салада қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілері тарапынан тұтынушыларға (контрагенттерге) аудандық, облыстық және республикалық деңгейлерде ұсынылған тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді іске асыру жөніндегі электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінің деректері негізінде жүзеге асырылады.

«Өндірілетін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді, соның ішінде оларды экспорттау арқылы өткізуден түсетін кірістерді арттыру» бағыты бойынша нәтижелілік коэффициенті көрсеткішін есептеу үшін келесі формула қолданылады:

A/B=C, мұндағы:

A – мемлекеттік қолдау шараларына аудан (облыс немесе республика) деңгейінде жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы;

B – мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған тиісті секторда немесе салада аудан (облыс немесе республика) деңгейінде қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілері өндірген және өткізген тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жалпы құны;

C – нәтижелілік коэффициенті (мемлекеттік қолдаудың бір теңгесі сектор мен салаға тұтынушылардан (контрагенттерден) қанша жеке қаражат тартқанын көрсетеді).

16-4. Мемлекеттік қолдау шараларының түпкі нәтиже көрсеткіштері келесі бағыттар бойынша айқындалады:

1) еңбек өнімділігін арттыру;

2) салық аударымдарының көлемін арттыру.

16-5. Мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігі деп тікелей нәтижеге қол жеткізуге жұмсалған қаражаттың түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне оң арақатынасы түсініледі.

Тиімділікті бағалау мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған тиісті секторда немесе салада аудандық, облыстық және республикалық деңгейлерде қызметін жүзеге асыратын барлық кәсіпкерлік субъектілері бойынша түпкілікті нәтиже көрсеткіштері негізінде сектор немесе сала деңгейінде аудандық, облыстық және республикалық деңгейлерде жүзеге асырылады (тиімділікті жалпы бағалау).

«Еңбек өнімділігін арттыру» бағыты бойынша түпкілікті нәтиже көрсеткіштерін бағалау «Еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесі» ақпараттық жүйесінің, электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінің, қаржылық есептілік депозитарийінің, сондай-ақ өзге де ақпараттық жүйелер мен мемлекеттік дерекқорлардың деректері негізінде жүзеге асырылады.

«Еңбек өнімділігін арттыру» бағыты бойынша тиімділік коэффициенті көрсеткішін есептеу үшін келесі формула қолданылады:

A/(B/C)=D, мұндағы:

A – мемлекеттік қолдау шарасына жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы;

B – мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған тиісті секторда немесе салада аудан (облыс немесе республика) деңгейінде қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілері есепті кезеңде өндіріп, өткізген тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жалпы құны;

C – есепті кезеңдегі нақты еңбекақы төлеу қорына жұмсалған шығындар;

D – тиімділік коэффициенті (мемлекеттік қолдаудың бір теңгесі секторда немесе салада жұмыс істейтін қызметкерлерге қанша табыс әкелгенін көрсетеді).

«Салық аударымдары көлемін арттыру» бағыты бойынша түпкілікті нәтиже көрсеткіштерін бағалау салықтық әкімшілендірудің ақпараттық жүйесінің деректері негізінде жүзеге асырылады.

«Салық аударымдары көлемін арттыру» бағыты бойынша тиімділік коэффициенті көрсеткішін есептеу үшін келесі формула қолданылады:

A/B=C, мұндағы:

A – мемлекеттік қолдау шараларына аудан (облыс немесе республика) деңгейінде жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы;

B – мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған тиісті секторда немесе салада аудан (облыс немесе республика) деңгейінде қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілері төлеген салық аударымдарының жалпы сомасы;

С – нәтижелілік коэффициенті (мемлекеттік қолдаудың бір теңгесі осы сектордан немесе саладан қанша салық түсімін тартқанын көрсетеді).

16-6. Қаржылық және мүліктік қолдау шараларын нақты алушыларды бағалау олардың өз мойнына алған қарсы міндеттемелері негізінде алушының жеке нәтижелілік және тиімділік көрсеткіштері ескеріле отырып (жеке бағалау), жалпы нәтижелілік пен тиімділікті бағалау тәсілдеріне ұқсас түрде жүзеге асырылады.

Қаржылық және мүліктік қолдау шараларын алушылардың қарсы міндеттемелерді орындауын тексеру бірінші деңгейлі жүйенің бюджетті атқаруға уәкілетті орталық органның, басқа да орталық мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерімен интеграциясы арқылы автоматты режимде жүзеге асырылады.»;

осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес қосымшамен толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және қорғау департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді және оны ресми жарияланған күннен кейін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

**Лауазым Т.А.Ә.**

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының

Су ресурстары және ирригация министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Сыртқы істер министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Ауыл шаруашылығы министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Еңбек және халықты әлеуметтік

қорғау министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Сауда және интеграция министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Туризм және спорт министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Цифрлық даму, инновациялар

және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Экология және табиғи

ресурстар министрлігі

Бұйрыққа қосымша

Қаржылық және мүліктік қолдау шараларының

тиісті операторы немесе мүдделі

орталық мемлекеттік орган \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нысан

**Жеке кәсіпкерлік субъектісінің базалық талаптарға сәйкестігі / сәйкессіздігі туралы хабарлама**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Т.А.Ә., ЖСН, атауы, жеке кәсіпкерлік субъектісінің БСН)

20\_\_ ж. № \_\_\_\_\_\_\_\_ электрондық өтінімі бойынша жеке кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық және мүліктік шарасын алу нәтижесінде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(қолдау шарасының атауы)

бойынша автоматты тексеру нәтижесінде негізгі талаптарға сәйкестігі / сәйкессіздігі анықталды (қажеттісінің астын сызыңыз).

Себептері (сәйкес келмеген жағдайда көрсетіледі):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тіркеушінің ЭЦҚ деректері;

Тіркеуші ЭЦҚ арқылы қол қойған күні мен уақыты.

20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ сағат \_\_\_\_ минут.