***Жұмыс тобының 27.03.2025 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 354-бабының жаңа 5) тармақшасы | **6-БӨЛІМ. ЖЕКЕ ТАБЫС САЛЫҒЫ**  Осы бөлімнің ережелері резидент жеке тұлғалардың табыстарына қолданылады.  Бейрезидент-жеке тұлғалардың табыстарына салық салу осы Кодекстің 15-бөліміне сәйкес жүзеге асырылады.  **38-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**  **…**  354-бап. Салық мөлшерлемелері  Жеке тұлғаның табыстарына мынадай мөлшерлемелер бойынша салық салынуға тиіс:  1) осы баптың 2) – **4)** тармақшаларында көрсетілгендерден басқа кірістер–10 пайыз;  **…**  **5) жоқ;** | жобаның 354-бабы мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:  «5) **алынған дивидендтер бойынша резидент жеке тұлғалардың кірістері:**  **30 000-ға дейінгі ең төмен есептік көрсеткіш – 5 пайыз;**  **30 000-нан 125 000-ға дейінгі** **ең төмен есептік көрсеткіш – 30 000 ең төмен есептік көрсеткіштен асатын соманың 10 пайызы;**  **250 000-нан 500 000-ға дейінгі ең төмен есептік көрсеткіш – 250 000 ең төмен есептік көрсеткіштен асатын соманың 15 пайызы;**  **500 000-нан жоғары ең төмен есептік көрсеткіш – асатын соманың 20 пайызы;** | **депутат**  **Е.Б. Саиров**  Алынған дивидендтер бойынша ЖТС-тың сараланған ставкалары әлеуметтік әділеттілікті арттыру мақсатында ұсынылады.  Аталған кіріспе алынған дивидендтер бойынша табыс неғұрлым жоғары болса, салық ставкасы соғұрлым жоғары болады деген қағиданы ұстануға мүмкіндік береді.  Бұдан басқа, бұл бюджетке қосымша түсімдерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  Бұрын енгізілген редакция:  жобаның 354-бабы мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:  «5) 600 мың АЕК-тен асатын жеке тұлғалардың кірістері-17 пайыз**.»;** | **Пысықтал сын**  *Жаңа редакция енгізілді* |
|  | пункт 2 статьи 348 проекта | 348-бап. Салық мөлшерлемелері  …  **2. Салықты есептеу үшін салық салынатын кіріске қызмет түрлері бойынша корпоративтік табыс салығының мынадай мөлшерлемелері қолданылады:**  **1) ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалар алған ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіру, өзі өндірген аталған өнімді, сондай-ақ осындай қайта өңдеу өнімдерін қайта өңдеу мен өткізу бойынша қызметтен – 3 пайыз;**  **2) осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес келетіндерді қоспағанда, ауыл шаруашылығы кооперативтерінің қызметінен** – **6 пайыз;**  **3) келесі қызмет түрлерінен:**  **осы Кодекстің 321-бабын қолданудан басқа, әлеуметтік салада қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінен;**  **өңдеу өнеркәсібіне жататын өз өндірісінің тауарларын өндіру және өткізу жөніндегі қызметтен – 10 пайыз.**  **Осы тармақшамен белгіленген салық мөлшерлемесі қолданылатын өңдеу өнеркәсібіне қатысты қызмет түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.**  **Осы тармақшаның мақсаттары үшін қызмет түрлерін айқындау техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына сәйкес жүзеге асырылады;**  **4) қызметтің мынадай түрлерінен – 25 пайыз:**  **экономиканың нақты секторын кредиттеу бойынша қызметтен алынған, салық салынатын кірісті** **қоспағанда, екінші деңгейдегі банктер жүзеге асыратын банк қызметі.**  **Қызметті экономиканың нақты секторын кредиттеу жөніндегі қызметке жатқызу өлшемшарттарын, сондай-ақ осындай қызметтен салық салынатын кірісті айқындау тәртібін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен, салық саясаты саласындағы уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша белгілейді.**  **казино, ойын автоматтары залы қызметтерін көрсетуден;**  **5) осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделмеген өзге де қызметтен – 20 пайыз.**  **…** | жобаның 348-бабының 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  «2. Салықты есептеу үшін салық салынатын кіріске корпоративтік табыс салығының 25 пайыз мөлшерлемесі қолданылады**.»;** | **депутат**  **Е.Б. Саиров**  Экономиканың жекелеген салалары үшін КТС сараланған ставкаларын енгізу әкімшілендіруде қиындық туғызады.  Сонымен қатар, салық төлеушілер пайданы қайта бөлу, бизнесті бөлу және т.б. схемаларын қолдана алады, бұл оларға КТС төмендетілген мөлшерлемелерін пайдалануға мүмкіндік береді.  КТС бірыңғай ставкасын енгізу салық жүйесін ашық етуге мүмкіндік береді және салық салынатын базаның төмендеу тәуекелдерін азайтады.  Бұрын енгізілген редакция:  жобаның 348-бабы 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:  «тау-кен өнеркәсібі және мұнай өндіру**;**»; | **Пысықтал сын**  *Жаңа редакция енгізілді* |
|  | жобаның 669-бабы 1-тармағының жаңа 2) тармақшасы | **15-БӨЛІМ. БЕЙРЕЗИДЕНТТЕРГЕ САЛЫҚ САЛУ**  **…**  **669-бап. Төлем көзіндегі табыс салығының мөлшерлемелері**  1. Егер осы баптың 2-тармағында өзгеше белгіленбесе, бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы көздерден табыстарына төлем көзінен мынадай мөлшерлемелер бойынша:  1) осы тармақтың 2) – 8) тармақшасында көрсетілген кірістерді қоспағанда, осы Кодекстің 644-бабында айқындалған кірістерге – 20 пайыз;  2) тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларына – 15 пайыз;  3) тәуекелдерді қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларына –  5 пайыз;  4) халықаралық тасымалдау бойынша қызметтер көрсетуден түсетін кірістерге – 5 пайыз;  5) осы тармақтың 6) – 7) тармақшасында көрсетілген кірістерді қоспағанда, құн өсімінен түсетін кірістерге, дивидендтерге, сыйақыларға, роялтиге – 15 пайыз;  6) дивидендтер төлейтін резидент заңды тұлға капиталының кемінде жиырма бес пайызын тікелей немесе жанама иеленетін тұлғаға төленетін дивидендтерге – 5 пайыз;  7) кредиттер (қарыздар), борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларға – 10 пайыз;  8) Осы Кодекстің 655-бабының 3-тармағында көрсетілген кірістерге 10 пайыз салық салынуға жатады.  Салық төлеуші осы Кодексте белгіленген тәртіппен халықаралық шартта белгіленген мөлшерлемелерді қолдануға құқылы.  2. Осы Кодекстің 666-бабында айқындалған уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген адамның кірісіне төлем көзінен 20 пайыз мөлшерлеме бойынша салық салынуға тиіс.  Осы баптың ережесі Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидентке қолданылмайды.  3. Осы Кодекстің 293-бабы  1-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген заңды тұлға шығарған акцияларды іске асыру кезінде өсім құнынан түскен кірістерге, осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген заңды тұлғаға қатысу үлесіне, сондай-ақ осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген заңды тұлғадан алған дивиденттерге төлем көзінен  5 пайыз мөлшерлеме бойынша салық салынуға тиіс. | Жобаның 669-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы **жаңа 2) тармақшамен толықтырылсын:**  **«2. бейрезидент-жеке тұлғалардың 600 мың АЕК-тен асатын кірістеріне** –  **17 пайыз;»;**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутат   Е.Б. Саиров**  Жеке тұлғалардың жылына 2,3 млрд. теңгеден асатын **табыстарына** 17 пайыз мөлшерлеме бойынша табыс салығын салу туралы Салық кодексінің жобасына ұсыныс енгізілуіне байланысты.  Біздің еліміздің көздерінен табыс табатын бейрезидент-жеке тұлғалар азаматтар сияқты салық жүктемесін көтеруге тиіс.  ҚР Конституциясының  6-бабының 3-тармағына сәйкес жер және оның жер қойнауы, су көздері,өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар **халыққа** тиесілі. Сондықтан жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде бейрезиденттердің елдің аталған байлығын пайдаланудан алған табыстары халықтың әл-ауқатын қамтамасыз ету үшін елдің бюджетіне түсуге тиіс. | **Пысықтал сын** |
|  | жобаның 169-бабының 4-1-тармағы | **169-бап. Қазақстан Республикасында өндірілген немесе Қазақстан Республикасына импортталған акцизделетін тауарларды бақылау**  …  4. Осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, таңбалауға жататын акцизделетін тауарлардың сәйкестендіру құралдарынсыз және (немесе) есепке алу-бақылау таңбаларынсыз, сондай-ақ сәйкестендіру құралдарымен және (немесе) белгіленбеген үлгідегі және (немесе) сәйкестендіруге келмейтін есепке алу-бақылау таңбаларымен акцизделетін өнімді сақтау, өткізу және (немесе) тасымалдау түріндегі айналымына тыйым салынады.  **4-1) жоқ.**  … | жобаның 169-бабы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:  «4-1) **міндетті таңбалауға жататын тауарларды бөлшек саудада өткізу кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналары арқылы операцияларды есепке алу тауарларға салынған сәйкестендіру құралдарын оқу арқылы ғана жүзеге асырылады**.»; | **депутат**  **А. Рау**  Таңбаланған тауарларды қадағалау тізбегінде бөлшек сатушылар тарапынан айналымнан шығарудың болмауына байланысты проблемалар байқалады.  *анықтама үшін: 2024 жылы таңбалау кодтарынан 1 047,9 млн.код, 177,8 млн. код (17%) шығарылды (оның ішінде хабарлама бойынша 19,6 млн. код (1,8%), БКМ чегі бойынша 90 млн. код (8,5%), автотолтыру арқылы 68,2 млн. код (6,5%)).*  Тиімділікті арттыру үшін таңбаланған тауарларды бөлшек саудада сату кезінде сызықтық штрих-кодты оқуға және тиісінше арнайы марканы оқуға тыйым салу ұсынылады**.** |  |
|  | Жобаның 357-бабының 19) тармақшасы | 357-бап. Жеке тұлғаның кірісі болып табылмайтын жұмыс берушінің шығыстары  Жеке тұлғаның кірісі болып табылмайтын жұмыс берушінің шығыстарына мыналар жатады:  …  19) «Жедел-іздестіру қызметі **туралы**» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құпия көмекшілерге төлемдер**;**  … | жобаның 357-бабының 19) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  «19) **«Жедел-іздестіру қызметі туралы», «Қарсы барлау қызметі туралы» және «Сыртқы барлау туралы»** Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құпия көмекшілерге (адамдарға) төлемдер**;** | **депутат**  **А. Сарым**  Салық кодексінің жобасында 357-баптың 19) тармақшасының редакциясы ұсынылады, оған сәйкес құпия көмекшілерге «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңға сәйкес төлемдер олардың табысы болып табылмайды.  Алайда, салық кодексінің 319-бабының қолданыстағы редакциясында құпия көмекшілерге төлемдер «Жедел-іздестіру қызметі туралы» және «Қарсы барлау қызметі туралы» заңдарға сәйкес олардың кірістері болып табылмайды.  Сонымен қатар, қарсы барлау және барлау қызметін жүзеге асыратын органдарға құпия жәрдем көрсететін құпия көмекшілер (адамдар), жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарға жәрдем көрсететін көмекшілер де төлем алады, олар да бірыңғай тәсіл мақсатында табыс болып табылмауға тиіс. |  |
|  | жобаның 198-бабының 4-тармағы | **198-бап. Салықтық тіркелімдер**  **…**  4. Уәкілетті орган:  1) инвестициялық салық преференциялары;  2) тіркелген активтерге және тіркелген активтер бойынша кейінгі шығыстар;  3) туынды қаржы құралдары;  4) бейрезидент заңды тұлғаның Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемесі шегерімге жатқызған басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомалары;  5) лизинг шарты бойынша берілген мүлік;  6) осы Кодекстің 310-бабының 2-тармағының 8) - 10) тармақшаларында көзделген борышкерлерге қойылатын талаптардың мөлшерін азайтуды есепке алу;  7) жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын адамнан агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымның, ауыл шаруашылығы кооперативінің және (немесе) ауыл шаруашылығы шикізатын, ауыл шаруашылығы өнімін жеке қосалқы шаруашылықтан қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлғаның ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуын есепке алу;  8) туроператордың қызметтері - шығу, ішкі және келу туризмі бөлінісінде;  **…** | 198-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:  «**8) ауылдық елді мекенде жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын адамнан ауыл шаруашылығы жануарларын өткізу жөніндегі сауда базарында ауыл шаруашылығы жануарларын сатып алуды есепке алу;»;**  *2033 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады* | **депутат**  **С. Мусабаев**  Ауыл тұрғыны айлық есептік көрсеткіштің 3000 еселенген мөлшерінде салық салынбайтын соманы (шамамен 12 млн. теңге) ұсынуы қажет. Бұл көрсеткіш келесі көрсеткіштер бойынша қалыптасты:  - 3 тоқсанның қорытындысы бойынша Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша экономикалық қызметтің барлық түрлері бойынша орташа айлық номиналды жалақы 390 328 теңгені құрады;  1 жасқа дейінгі а/малын сатып алу шамамен 200 мың теңге;  жем сатып алу жылына орта есеппен 150 мың теңгеге жуық;  ауыл тұрғынының шығындары: көмір, отын, электр энергиясы, азық-түлік және басқа да заттар, айына орта есеппен 300 мың теңгені құрайды (отбасы мүшелерінің санына байланысты).  Бұдан басқа, салық салуды тиімді бақылау, ветеринариялық, зоотехникалық және санитариялық бақылау, а/малын сәйкестендіру бойынша электрондық базаны қалыптастыру, сондай-ақ пилоттық режимде жұмыс істейтін ауыл шаруашылығы базарлары үшін ауыл шаруашылығы жануарларын есепке алудың (сәйкестендірудің) және сатудың автоматтандырылған жүйесін енгізу мақсатында салық салудың ерекше тәртібін көздеу қажет. |  |
|  | Жобаның 416-бабы 1-тармағының 12) тармақшасы | **416-бап. Кіріс түрлері**  1. Төлем көзінен салық салуға жататын кірістерге Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған кірістердің мынадай түрлері жатады:  1) жұмыскердің салық агентінен алған кірісі;  2) салық агентіне тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден түсетін кіріс;  3) салық агентінен өтеусіз алынған мүлік түріндегі кіріс;  4) салық агентінен біржолғы зейнетақы төлемдері түріндегі кіріс;  5) салық агентінен алынған зейнетақы төлемдері түріндегі кіріс;  6) салық агентінен алынған дивиденд түріндегі кіріс  7) салық агентінен алынған сыйақы түріндегі кіріс;  8) салық агентінен алынған ұтыстар түріндегі кіріс;  9) салық агентінен алынған стипендия түріндегі кіріс;  10) салық агентінен алынған сақтандыру шарттары бойынша кіріс;  11) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымнан, ауыл шаруашылығы кооперативінен және (немесе) ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлғадан алынған жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін кірістер;  12) салық агентінен түсетін басқа да кірістер. | жобаның 416-бабы мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:  «12) ауылдық елді мекенде орналасқан жеке қосалқы шаруашылықтан ауыл шаруашылығы жануарларын сату жөніндегі сауда нарығында ауыл шаруашылығы жануарларын өткізуден алынған кірістер;»;  *2033 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады* | **депутат**  **С. Мұсабаев**  Ауыл тұрғыны айлық есептік көрсеткіштің 3000 еселенген мөлшерінде салық салынбайтын соманы (шамамен 12 млн. теңге) ұсынуы қажет. Бұл көрсеткіш келесі көрсеткіштер бойынша қалыптасты:  - 3-тоқсанның қорытындысы бойынша Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша экономикалық қызметтің барлық түрлері бойынша орташа айлық атаулы жалақы 390 328 теңгені құрады;  1 жасқа дейінгі а/малын сатып алу шамамен 200 мың теңге;  жем-шөп сатып алу жылына орта есеппен 150 мың теңгеге жуық құрайды;  ауыл тұрғынының шығындары: көмір, отын, электр энергиясы, азық-түлік және басқа да заттарды сатып алу, айына орта есеппен 300 мың теңгені құрайды (отбасы мүшелерінің санына байланысты).  Бұдан басқа, салық салуды тиімді бақылау, ветеринариялық, зоотехникалық және санитариялық бақылау, а/жануарлары бойынша электрондық базаны қалыптастыру, сондай-ақ пилоттық режимде жұмыс істейтін ауыл шаруашылығы нарықтары үшін ауыл шаруашылығы жануарларын есепке алудың (бірдейлендірудің) және сатудың автоматтандырылған жүйесін енгізу мақсатында салық салудың ерекше тәртібін көздеу қажет. |  |
|  | Жобаның 427-бабының жаңа 3) тармақшасы | **427-бап. Төлем көзінен салық салынатын басқа кірісті азайту**  Жеке тұлғаның салық салынатын басқа кірісі келесі кірістерге азаяды:  1) Қазақстан Республикасының неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы заңнамасына сәйкес алынған алименттер;  2) жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын адамның, сондай-ақ оның кәмелетке толған отбасы мүшелерінің жеке қосалқы шаруашылықтың мүшесі ретінде шаруашылық бойынша есепке алу кітабында ескерілген – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 282 еселенген мөлшері шегіндегі бір жылғы кірісі;  Бұл ретте жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін табыс жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын тұлғаның агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымның жеке қосалқы шаруашылығынан, ауыл шаруашылығы кооперативіне және (немесе) ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлғаға ауыл шаруашылығы өнімін өткізуінен түсетін табыс деп танылады.  Осы тармақшаның ережелерін бір ғана салық агенті – агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйым, ауыл шаруашылығы кооперативі және (немесе) ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлға агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымға, ауыл шаруашылығы кооперативіне және (немесе) ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлғаға мынадай құжаттарды:  азайтуды қолдану туралы өтініш  Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке қосалқы шаруашылықтың болуы туралы анықтама;  жергілікті атқарушы органның жеке қосалқы шаруашылықта пайдаланылатын:  ауданы көрсетілген жер учаскесінің;  саны көрсетілген үй жануарлары;  саны көрсетілген үй құстары;  босатуды қолдану туралы өтінішті ұсынған жеке тұлғаға қатысты қолданады.  Бұл ретте құжаттар салық агентіне осындай босату қолданылған күнтізбелік жылда кемінде бір рет ұсынылады;  3) жеке тұлғаның қайтыс болуы туралы анықтама немесе қайтыс болуы туралы куәлік болған кезде күнтізбелік жыл ішінде салық агенті жүргізген тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын Айлық есептік көрсеткіштің94 еселенген мөлшері шегінде жеке тұлғаны жерлеуге арналған төлемдер;  … | жобаның 427-бабы мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:  **«3) ауылдық елді мекенде жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын адамның, сондай - ақ оның кәмелетке толған отбасы мүшелерінің жеке қосалқы шаруашылықтың мүшесі ретінде шаруашылық бойынша есепке алу кітабында ескерілген табысы - бір жылда тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 3000 еселенген мөлшері шегінде.**  **Бұл ретте ауылдық елді мекенде жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын адамның сауда нарығында ауыл шаруашылығы жануарларын сату жөніндегі сатудан түскен және ауыл шаруашылығы жануарларын есепке алудың (сәйкестендірудің) және сатудың автоматтандырылған жүйесінде ескерілген табысы жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін табыс деп танылады;»;**  *2033 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады* | **депутат**  **С. Мұсабаев**  Ауыл тұрғыны айлық есептік көрсеткіштің 3000 еселенген мөлшерінде салық салынбайтын соманы (шамамен 12 млн. теңге) алуы қажет. Бұл көрсеткіш мынадай көрсеткіштер бойынша қалыптасты:  - 3-тоқсанның қорытындысы бойынша Статистика бюросының деректері бойынша экономикалық қызметтің барлық түрлері бойынша орташа айлық атаулы жалақы 390 328 теңгені құрады;  1 жасқа дейінгі а/малын сатып алу - шамамен 200 мың теңге;  жем-шөп сатып алу - жылына орта есеппен 150 мың теңгеге жуық;  ауыл тұрғынының шығындары: көмір, отын, электр энергиясы, азық-түлік және басқа да заттар сатып алу, айына орта есеппен 300 мың теңгені құрайды (отбасы мүшелерінің санына байланысты).  Бұдан басқа, салық салуды тиімді бақылау, ветеринариялық, зоотехникалық және санитариялық бақылау, а/жануарлары бойынша электрондық базаны қалыптастыру, сондай-ақ пилоттық режимде жұмыс істейтін ауыл шаруашылығы нарықтары үшін ауыл шаруашылығы жануарларын есепке алудың (бірдейлендірудің) және сатудың автоматтандырылған жүйесін енгізу мақсатында салық салудың ерекше тәртібін көздеу қажет. |  |
|  | жобаның 702-бабы | **702-бап. Жалпы ережелер**  1. Егер осы баптың 2-тармағында өзгеше белгіленбесе, осы тармақтың және осы бөлімнің ережелеріне сәйкес келген кезде салық төлеуші мынадай арнаулы салық режимдерінің бірін таңдауға құқылы:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Арнаулы салық режимдерінің түрлері** | **Субъектілер** | **Шекті кіріс мөлшері (айлық есептік көрсеткіш қаржы лының 1 қаңтарына)** | **Мөлшерлеме, кірістің %-ы** | **Қызмет түрлері/жер учаскесінің болуы** | | **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | 1 | Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимі | жеке тұлғалар – Қазақстан Республикасының азаматтары, қандастар | Бір жылда 4080 | Жеке табыс салығы – 0  Әлеуметтік төлемдер – 4\* | арнаулы салық режимдерін қолдануға рұқсат етілген қызмет түрлерінің тізімі | | 2 | … | … | … | … | ... |   \*Әлеуметтік төлемдердің мөлшері әлеуметтік Кодексте және «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген.  2. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын шаруа немесе фермер қожалықтары осы арнаулы салық режимінің күші қолданылмайтын қызмет түрлерінен кіріс алған кезде тиісті салықтарды есептеуді, төлеуді және олар бойынша салық есептілігін табыс етуді мынадай салық салу режимдерінде:  1) оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимінде оны қолдану шарттарына сәйкес келген кезде;  2) жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүргізеді. | Жобаның 702-бабы 1-тармағының кестесі мынадай мазмұндағы 4-жолмен толықтырылсын:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **4** | Ауыл шаруашылығы жануарларын өткізу жөніндегі сауда базарына арналған арнаулы салық режимі | Ауыл шаруашылығы жануарларын өткізу жөніндегі сауда базары | - | жеке табыс салығы – ауыл шаруашылығы жануарларын өткізуден алынған кірістер бойынша 6% | **Қазақстан Республикасының аумағында жеке меншік және (немесе) жер пайдалану құқықтарында (қайталама жер пайдалану құқығын қоса алғанда) жер учаскелері болған кезд»«** |   «;  *2033 жылғы 1 қаңтарға дейін жарамды*  мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:  **«3. Ауыл шаруашылығы жануарларын өткізу жөніндегі сауда базары «Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-3-бабында көзделген талаптарға сәйкес келген кезде ауыл шаруашылығы жануарларын өткізу жөніндегі сауда базарларына арналған арнаулы салық режимін қолданады.»;**  *2033 жылғы 1 қаңтарға дейін жарамды* | **депутат**  **С. Мұсабаев**  Ауыл тұрғыны айлық есептік көрсеткіштің 3000 еселенген мөлшерінде салық салынбайтын соманы (шамамен 12 млн. теңге) ұсынуы қажет. Бұл көрсеткіш келесі көрсеткіштер бойынша қалыптасты:  - 3 тоқсанның қорытындысы бойынша Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша экономикалық қызметтің барлық түрлері бойынша орташа айлық атаулы жалақы 390 328 теңгені құрады;  1 жасқа дейінгі а/жануарын сатып алу шамамен 200 мың теңге;  жемазық сатып алу жылына орта есеппен 150 мың теңгеге жуық;  ауыл тұрғынының шығындары: көмір, отын, электр энергиясы, азық-түлік және басқа да заттар, айына орта есеппен 300 мың теңгені құрайды (отбасы мүшелерінің санына байланысты).  Бұдан басқа, салық салуды тиімді бақылау, ветеринариялық, зоотехникалық және санитариялық бақылау, а/жануарларын бірдейлендіру жөніндегі электрондық базаны қалыптастыру, сондай-ақ пилоттық режимде жұмыс істейтін ауыл шаруашылығы нарықтары үшін ауыл шаруашылығы жануарларын есепке алудың (бірдейлендірудің) және сатудың автоматтандырылған жүйесін енгізу мақсатында салық салудың ерекше тәртібін көздеу қажет. |  |
|  | жобаның 882-бабы 2-тармағының жаңа 6) тармақшасы | **822-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгізу тәртібі**  1. Осы Кодекс **2025** жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.  2. Мына:  …  5) 361-баптың 10) тармақшасы 2030 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады **деп белгіленсін.** | 822-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:  **«6) осы Кодекстің 2-тармағының 2) тармақшасы, 348-бабының 3-тармағы, 481-бабы (немесе 465), 548-бабының 2-тармағы, 557-бабының 2-тармағы және 717-бабы «Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-3-бабына сәйкес құрылған ауыл шаруашылығы жануарларын өткізу жөніндегі сауда базарларына қолданылады** деп белгіленсін**.**  **Осы тармақша 2033 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.»;** | **депутат**  **С. Мұсабаев**  Ауыл тұрғыны айлық есептік көрсеткіштің 3000 еселенген мөлшерінде салық салынбайтын соманы (шамамен 12 млн. теңге) ұсынуы қажет. Бұл көрсеткіш келесі көрсеткіштер бойынша қалыптасты:  - 3-тоқсанның қорытындысы бойынша Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес экономикалық қызметтің барлық түрлері бойынша орташа айлық атаулы жалақы 390 328 теңгені құрады;  1 жасқа дейінгі жануарды сатып алу шамамен 200 мың теңге;  жем сатып алу жылына орта есеппен 150 мың теңгеге жуық;  ауыл тұрғынының шығындары: көмір, отын, электр энергиясы, азық-түлік және басқа да заттар, айына орта есеппен 300 мың теңгені құрайды (отбасы мүшелерінің санына байланысты).  Бұдан басқа, салық салуды тиімді бақылау, ветеринариялық, зоотехникалық және санитариялық бақылау, жануарларды сәйкестендіру жөніндегі электрондық базаны қалыптастыру, сондай-ақ пилоттық режимде жұмыс істейтін ауыл шаруашылығы нарықтары үшін ауыл шаруашылығы жануарларын есепке алудың (бірдейлендірудің) және сатудың автоматтандырылған жүйесін енгізу мақсатында салық салудың ерекше тәртібін көздеу қажет. |  |
|  | жобаның 322-бабы 1-тармағының үшінші абзацы | **322-бап. Мүгедектігі бар адамдардыңмамандандырылған 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 1-тармағының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын**:**  «мүгедектігі бар адамдардың еңбегіне ақы төлеу жөніндегі шығыстар бір жыл ішінде еңбекақы төлеу жөніндегі жалпы шығыстардың кемінде 51 пайызын (**есту, сөйлеу, сондай-ақ көру қабілетінен айырылуына байланысты мүгедектігі бар адамдар жұмыс істейтін мамандандырылған ұйымдарда - кемінде 35 пайыз**) құрайды.»; | **депутат**  **А. Баққожаев**  Есту, сөйлеу, көру қабілеттерінен айырылуына байланысты мүгедектігі бар адамдар жұмыс істейтін кәсіпорындар мамандандырылған, өйткені осы топтардың ерекше қажеттіліктерін ескере отырып, арнаулы еңбек жағдайларын әзірлейді және енгізеді. Бұл мыналарды қамтуы мүмкін:  - мүгедектерге өз міндеттерін тиімді орындауға көмектесетін арнаулы жабдықты, бейімделген технологияларды және жұмыс әдістерін пайдалану;  - оңалту және осындай мүгедектермен жұмыс істеу саласында тиісті білімі мен тәжірибесі бар мамандарды тарту.  Мәселен, Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 161-бабына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік абилитациялау және оңалту есту және сөйлеу кемістігі бар адамдар үшін ымдау тілі маманының қызметтерін, ал көру қабілеті нашар адамдар үшін жеке көмекшінің қызметтерін көрсетуді қамтиды.  Сондай-ақ, жеке талаптар мен шектеулер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің "Мүгедектігі бар адамдардың жұмыс орнының стандарттарын бекіту туралы" 2023 жылғы 26 мамырдағы № 179 бұйрығымен есту, сөйлеу және көру қабілетінен айырылуына байланысты мүгедектігі бар адамның жұмыс орнына қойылатын талаптар белгіленді. Сонымен қатар, есту және сөйлеу қабілеті бойынша мүгедектігі бар адамдардың еңбегін пайдаланатын кәсіпорында ымдау тілі аудармашысының кабинеті көзделеді. Аталған кабинет мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы техникалық байланыс құралдарымен жабдықталады. Еңбек кодексінің 224-бабының 1-тармағына сәйкес бірінші және екінші топтағы мүгедек жұмыскерлерге жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленеді - аптасына 36 сағаттан аспайды. Бұдан басқа, мүгедектігі бар жұмыскерлердің жұмыс істеу нормасы сау адамға қарағанда төмен. Тиісінше, жұмыскерлердің басқа санаттарына қарағанда жалақы мөлшері төмен. |  |
|  | Жобаның 554-бабы 3-тарма-ғының 4) тармақ-шасы | **554-бап. Салық төлеушілер**  ...  3. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар көлік құралы салығын төлеушілер болып табылмайды:  ...  4) мүгедектігі бар адамдардың **қоғамдық бірлестіктері** – қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден аспайтын бір жеңіл автокөлік және бір автобус бойынша;  ...  Осы тармақтың бірінші бөлігі 1), 2) және 4) тармақшаларының ережелері осындай көлік құралдары пайдалануға, сенімгерлік басқаруға немесе жалға берілген жағдайларда қолданылмайды. | Жобаның 554-бабы 3-тарма-ғының 4) тармақшасы «**қоғамдық бірлестіктері**» деген сөздерден кейін «**және (немесе) осы Кодекстің 322-бабының талаптарына сәйкес келетін, олар құрған ұйымдар**» деген сөздермен толықтырылсын. | **Депутат**  **А. Баққожаев**  Бұл норма мүгедектігі бар адамдардың ҚБ-на қатысты ғана қолданылады. ҚСҚ, ҚЗҚ қоғамдық бірлестіктерінде бүкіл республика бойынша өздері құрған ұйымдар бар, оларда бұл норма қолданылмайды. |  |
|  | Жобаның 606-бабы-ның  2-тармағы | **606-бап. Тіркеу алымда-рының мөлшерлемелері**  ...  2. Коммерциялық ұйымдарды қоспағанда, заңды тұлғаларды, олардың филиалдары мен өкілдіктерін мемлекеттік (есептік) тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тіркегені үшін алым мөлшерлемелері мыналарды құрайды:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **р/с №** | **Тіркеу әрекеттерінің түрлері** | **Мөлшерлемелер (АЕК)** | | **1** | **2** | **3** | | … | … | … | | 3. | Балалар мен жастар-дың қоғамдық бірлес-тіктерін, сондай-ақ мүгедектігі бар адам-дардың **қоғамдық бірлестіктерін** мемле-кеттік тіркегені (қайта тіркегені), олардың қызметінің тоқта-тылуын мемлекеттік тіркегені (оның ішінде Қазақстан Республи-касының заңнамасында көзделген жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде), олардың филиалдары мен өкілдіктерін, респуб-ликалық және өңірлік ұлттық-мәдени қоғам-дық бірлестіктердің филиалдарын есептік тіркегені (қайта тіркегені), есептік тіркеуден шығарғаны үшін: |  | | … | … | … | | Жобаның 606-бабы 2-тармағы- ның кестесінің 3-жолы «**қоғамдық бірлестіктерін**» деген сөздерден кейін «**және (немесе) осы Кодекстің 322-бабының талаптарына сәйкес келетін, олар құрған ұйымдарын**» деген сөздермен толықтырылсын. | **Депутат**  **А. Баққожаев**  Тіркеу әрекеттерін жасау кезінде бұл норма Қазақстан саңыраулар қоғамы ҚБ және Қазақ зағиптар қоғамы ҚБ – респуб-ликалық қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар үшін қолданылмайды.  Есту және сөйлеу, көру қабілеті бұзылған адамдарды әлеуметтік-еңбекпен оңалтумен айналысатын ҚБ ауқымын ескере отырып, ҚСҚ және ҚЗҚ ҚБ-нің бүкіл ұйымы үшін қолдану қажет. |  |
|  | жобаның 83-бабы | **83-бап. Электрондық шот-фактураларды жазып беруді тоқтата тұру**  1. Электрондық шот-фактураларды жазып беруді тоқтата тұруды салық органы:  …  10) заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе жалғыз құрылтайшысы (қатысушысы) немесе дара кәсіпкер болып табылатын жеке тұлға Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің **216, 238 немесе 245**-баптары бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылған сот үкімі заңды күшіне енген;  …  4. Электрондық шот-фактураларды жазып беру тоқтатыла тұрған салық төлеушілер туралы мәліметтер уәкілетті органның интернет-ресурсында электрондық шот-фактураларды жазып беруді тоқтата тұру туралы шешім шығарылған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде орналастырылады.  … | жобаның 83-бабында:  тармақтың 10) **тармақшасындағы «216, 238 немесе 245-баптары бойынша»** деген сөздер **«216-бабы бойынша»** деген сөздермен ауыстырылсын;  4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:  **«Бұл мәліметтер электрондық шот-фактуралардың көшірмелерін тоқтата тұрудың күші жойылған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органның интернет-ресурсынан алып тасталуға тиіс.»;** | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  ҚР ҚК-нің 238-бабының диспозициясына сәйкес, әдейі банкроттық, яғни құрылтайшының (қатысушының), лауазымды адамның, коммерциялық немесе өзге де ұйымда басқару функцияларын орындайтын адамның, сол сияқты дара кәсіпкердің заңды тұлға немесе дара кәсіпкер банкрот деп танылғанға дейінгі үш жыл ішінде кредиторлар алдындағы міндеттемелерін орындаудан жалтару мақсатында мүлікті иеліктен шығару немесе жасыру арқылы жеке мүддесі немесе өзге тұлғалардың мүдделері үшін жасалған, ірі залал келтірген әрекеттері. Осылайша, осы қылмысқа кінәлі деп танылған адамдар банкроттық рәсімін аяқтаған адамдар болып танылады бірақ банкроттық рәсімі аяқталғаннан кейін банкроттық рәсімі әдейі жүргізілгені анықталды.  Мұндай жағдайларда, яғни априори кәсіпорны ЭШФ жазып беру мүмкіндігіне ие бола алмайды, өйткені салық төлеуші банкрот деп танылған.  Осыған ұқсас жағдай ҚР ҚК 245-бабына сәйкес декларация табыс ету міндетті болып табылған кезде декларацияны табыс етпеу не салық салынатын басқа да объектілерді және (немесе) басқа да міндетті төлемдерді жасыру жолымен декларацияға табыстар және (немесе) шығыстар туралы көрінеу бұрмаланған деректерді енгізу арқылы ұйымдарға салынатын салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтару, егер бұл іс-әрекет ірі мөлшердегі салықты және (немесе) басқа да міндетті төлемдерді төлемеуге әкеп соқса.  Осы жағдайларда салық төлеушінің барлық шоттарына шектеу санкциялары тиісті декларация берілмеген немесе уақтылы берілмеген кезден бастап көзделеді.  ЖСДП фракциясы ЭШФ үзінді көшірмесін тоқтата тұру туралы мәліметтерді болғызбау үшін нақты мерзімді (бір жұмыс күні) белгілеу уәкілетті органның интернет-ресурсында ақпаратты уақтылы жаңартуды қамтамасыз етеді деп есептейді. Бұл ескірген деректер контрагенттерді адастыратын жағдайлардың алдын алу арқылы бизнес тәуекелдерін азайтады. Түзету салықтық әкімшілендірудің ашықтығын арттырады, салық төлеушілердің іскерлік беделін қорғайды және құқықтық сенімділік қағидатына сәйкес келеді. |  |
|  | жобаның 93-бабы 3-тармағы-ның 6) тармақ-шасы | **93-бап. Қосылған құн салығын төлеушіні тіркеу есебіне қою жөніндегі жалпы ережелер**  …  3. Салықты төлеушінің тіркеу есебіне қоюға:  1) мемлекеттік мекеме;  2) резидентзаңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі;  3) жеке практикамен айналысатын адам;  4) арнайы салық режимін қолданатын салық төлеуші;  5) жеке тұлға **жатпайды**.  … | жобаның 93-бабының 3-тармағы 5) тармақшасындағы «жеке тұлға жатпайды» деген сөздер «жеке тұлға;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы **6) тармақшамен толықтырылсын:**  **«6) адвокаттар кеңсесі** жатпайды**.»;** | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  Адвокаттар кеңселері адвокаттардан тұратынына, ал адвокаттар жеке практикамен айналысатын адамдар санатына жататынына байланысты және 93-баптың 3-бөлігінің 3-тармағының талаптарына сәйкес адвокаттар жеке практикамен айналысатын адамдар ретінде ҚҚС бойынша есепке қоюға жатпайды деп көзделген. Адвокаттармен және олар құрған адвокаттар кеңселерімен қатар ҚҚС төлеушілерді мойындамау мақсатында. |  |
|  | жобаның 108-бабы | **108-бап. Салықтық есептілік, салықтық есептіліктің түрлері**  …  5. Мыналарды:  1) заңды күшіне енген сот шешімі негізінде тіркеуі жарамсыз деп танылған дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның салықтық есептілігін;  2) корпоративтік табыс салығы және қосылған құн салығы бойынша салықтық міндеттемелерінің азаюына әкеп соғатын, таратылған (қызметін тоқтатқан) салық төлеушімен мәмілелер бойынша **тиісті** сомаларды көрсету бөлігінде қосымша салықтық есептілікті ұсынуға тыйым салынады.  **…** | жобаның 108-бабы 5-тармағының 2) тармақшасы **мынадай редакцияда жазылсын:**  «2) корпоративтік табыс салығы және қосылған құн салығы бойынша салықтық міндеттемелерінің азаюына әкеп соғатын, таратылған (қызметін тоқтатқан) салық төлеушімен мәмілелер бойынша сомаларды көрсету бөлігінде қосымша салықтық есептілікті ұсынуға тыйым салынады.»; | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  Бұл түзетуді енгізу таратылған немесе қызметін тоқтатқан контрагенттермен жалған мәмілелер арқылы салықтан жалтару схемаларын болғызбау үшін қажет. Бұл:  корпоративтік табыс салығы мен ҚҚС бойынша есептеулердің салықтық бақылауы мен ашықтығын күшейтуге;  бюджеттік түсімдерді қорғай отырып, салық міндеттемелерінің негізсіз төмендеуін болғызбауға;  жосықсыз салық төлеушілердің артықшылықтарын азайта отырып, бәсекелестік шарттарын теңестіруге мүмкіндік береді.  ЖСДП фракциясы түзету салықтық әкімшілендірудің халықаралық стандарттарына сәйкес келеді және әділ салық салуға ықпал етеді деп санайды. |  |
|  | жобаның 109-бабының 9 және 14-тармақтары | **109-бап. Салықтық есептілікті ұсыну тәртібі**  …  9. Салықтық есептілікті төменде көрсетілген мынадай:  ...  5) жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша салық есептілігі – **әрбір жеке тұлға бөлінісінде** жеке тұлғалардың табыстарынан есептелген салықтар мен әлеуметтік төлемдер **көрсетілмеген** жағдайда қабылдауына жатпайды.  …  14. Салық салу объектілері болған кезде салық төлеушінің салықтық есептілікті ұсынуын тоқтата тұруға тыйым салынады.  … | жобаның 109-бабында:  9-тармақтың **5) тармақшасы** мынадай редакцияда жазылсын:  «5) жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша салық есептілігі – жеке тұлғалардың табыстарынан есептелген салықтар мен әлеуметтік төлемдер **әрбір жеке тұлға бойынша бөлмей көрсетілген** жағдайда қабылдауына жатпайды.»;  **14-тармақ** мынадай редакцияда жазылсын:  «14. Салық салу объектілері болған кезде салық төлеушінің **осындай объектілері бойынша** салықтық есептілікті ұсынуын тоқтата тұруға тыйым салынады.»; | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  ЖСДП фракциясы осы редакцияны ұсынады, өйткені "салықтық есептілік, егер онда жұмыскерлердің кірістері көрсетілген болса, бірақ әрбір жеке тұлға бойынша егжей-тегжейлі көрсетілмеген жағдайда қабылданбайды. Бұл ретте, егер компания қызмет жүргізбесе және тиісінше жұмыскерлердің табысы болмаса, бұл есептілікті қабылдамау үшін негіз болып табылмайды.”  Бұл нұсқа түсініксіздікті жояды және есептілікті қабылдамау себебін нақты анықтайды.  Осы өзгерістер көрсетілген бапта салық есептілігін беру тәртібін белгілейді.  Ол салық органдары оны қабылдаудан бас тартуы мүмкін жағдайларды анықтайды (мысалы, қателіктер немесе бұзушылықтар). Алайда, егер салық төлеушіде салық салу объектілері (кірістер, мүлік және т.б.) болса, олар бойынша есептілікті ерекшеліктерсіз ұсынуға міндетті.  ЖСДП фракциясы бұл салықтан жалтаруға жол бермейді және жүйенің ашықтығын қамтамасыз етеді деп санайды. |  |
|  | жобаның 117-бабының 10-тармағы | **117-бап. Қосылған құн салығының асып кету сомасын қайтарудың жалпы ережелері**  …  10. Салықтың асып кеткен сомасын қайтаруды жүргізу мерзімі бұзылған кезде салық төлеушінің пайдасына есептелген өсімпұл сомасы салықтың асып кеткен сомасы қайтарылған күні салық төлеушінің банк шотына аударылуға тиіс.  **Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген қолма-қол ақшаны бақылау шотында қаражат жеткіліксіз болған жағдайда, салықтың асып кету сомасын уақтылы қайтармау сомасына өсімпұл есептелмейді.**  … | жобаның 117-бабы 10-тармағының екінші бөлігі **алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  117-баптың соңғы тармағы салық төлеушілер мен мемлекет үшін тең емес жағдайлар жасайды: егер салық төлеуші төлемдерді кешіктірсе, өсімпұлдар әрдайым есептеледі, ал мемлекет қаражаттың жетіспеушілігіне сілтеме жасай отырып, оларды төлемей қоя алады. Бұл құқықтық сенімділікті төмендетеді, ҚҚС қайтаруды кешіктіруі мүмкін және салық жүйесіне деген сенімді төмендетеді. Бұл тармақты алып тастау салық жүйесін әділ және ашық етеді. |  |
|  | жобаның 134-бабы | 134-бап. Электрондық шот-фактуралардың жазып берілуіне салыстырмалы бақылау жүргізу    1. Жүргізілген салыстырмалы бақылау нәтижелері бойынша бұзушылық анықталған жағдайда салық төлеушіге тауарларды өткізу, жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету бойынша нақты айналымның жасалғанын растау туралы хабарлама (бұдан әрі осы баптың мақсатында – хабарлама) табыс етіледі.  2. Салық төлеуші:  1) хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіскен жағдайда, электрондық шот-фактураларды кері қайтарып алады;  2) хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламада көрсетілген электрондық шот-фактуралар бойынша операцияларды (мәмілелерді) жүзеге асыру жөніндегі және (немесе) тауарлардың шығу тегі туралы, жұмыстардың іс жүзінде орындалуы, қызметтер көрсетілуі туралы құжаттармен расталған мән-жайларды көрсете отырып, түсініктеме (бұдан әрі осы баптың мақсатында – түсініктеме) береді.  3. Түсініктеме еркін нысанда ұсынылады және мыналарды қамтуы тиіс:  1) хабарламаны жіберген салық төлеушінің және салық органының сәйкестендіру деректері;  2) хабарламаның нөмірі мен күні;  3) хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеу мән-жайлары.  Салық төлеуші түсініктемеге оның дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса беруге құқылы.  Салық органының хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға жатпайтын құжаттарды талап етуге жол берілмейді.  4. Егер ұсынылған түсініктеме хабарламада көрсетілген тауарлардың шығу тегін, жұмыстардың нақты орындалуын, электрондық шот-фактуралар бойынша қызметтер көрсетуді растамаса, хабарлама орындалмады деп танылады.  5. Салық органы түсініктеме келіп түскен күннен кейінгі он жұмыс күні ішінде хабарламаны орындалмаған деп тану туралы шешім шығарады.  Хабарламаны орындалмаған деп тану туралы шешім (бұдан әрі осы баптың мақсатында – шешім) салық төлеушіге шығарылған күннен кейінгі екі жұмыс күні ішінде ұсынылады.  6. Салық органы шешім шығарылған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде электрондық шот-фактураларды жазып беруді тоқтата тұрады.  7. Салық төлеуші хабарламаны орындамаған кезде салық органы мұндай хабарламаны орындау мерзімі өткен күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде:  1) салық төлеушінің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын;  2) электрондық шот-фактуралардың жазып берілуін тоқтата тұрады.  8. Осы бапта көзделген орындалуды қамтамасыз ету тәсілдері осы Кодекстің 5-тарауының 4-параграфында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қолданылады.  **9. Электрондық шот-фактураларды жазып беру тоқтатыла тұрған салық төлеушілер туралы мәліметтер уәкілетті органның интернет-ресурсында электрондық шот-фактураларды жазып беруді тоқтата тұру туралы шешім шығарылған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде орналастырылады.**  **10. Салық органы хабарламасы орындалмаған немесе хабарламаны орындамаған деп танылған салық төлеушінің контрагенттеріне хабарламада көрсетілген өзара есеп айырысулар бойынша хабарлама жібереді.** | **жобаның 134-бабы мынадай редакцияда жазылсын:**  **«134-бап. Электрондық шот-фактуралардың жазып беруге салыстырмалы бақылау жүргізу**  1. Жүргізілген салыстырмалы бақылау нәтижелері бойынша бұзушылық анықталған жағдайда салық төлеушіге тауарларды өткізу, жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету бойынша нақты айналымның жасалғанын растау туралы хабарлама (бұдан әрі осы баптың мақсатында – хабарлама) табыс етіледі.  **2. Салық төлеуші:**  1) хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіскен жағдайда, электрондық шот-фактураларды кері қайтарып алады;  2) хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламада көрсетілген электрондық шот-фактуралар бойынша операцияларды (мәмілелерді) жүзеге асыру жөніндегі және (немесе) тауарлардың шығу тегі туралы, жұмыстардың іс жүзінде орындалуы, қызметтер көрсетілуі туралы құжаттармен расталған мән-жайларды көрсете отырып, түсініктеме (бұдан әрі осы баптың мақсатында – түсініктеме) береді.  3. Түсініктеме еркін нысанда ұсынылады және мыналарды қамтуы тиіс:  1) хабарламаны жіберген салық төлеушінің және салық органының сәйкестендіру деректері;  2) хабарламаның нөмірі мен күні;  3) хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеу мән-жайлары.  **Салық төлеуші** түсініктемеге оның дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса беруге құқылы.  **Салық органының** хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға жатпайтын **құжаттарды** талап етуге жол берілмейді.  4. Егер ұсынылған түсініктеме хабарламада **көрсетілген** тауарлардың шығу тегін, жұмыстардың нақты орындалуын, электрондық шот-фактуралар бойынша қызметтер көрсетуді растамаса, хабарлама орындалмады деп танылады.  5. Салық органы **осындай** түсініктеме келіп түскен күннен кейінгі он жұмыс күні ішінде хабарламаны орындалмаған деп тану туралы шешім шығарады.  Хабарламаны орындалмаған деп тану туралы шешім (бұдан әрі осы баптың мақсатында – шешім) салық төлеушіге шығарылған күннен кейінгі екі жұмыс күні ішінде ұсынылады.  6. Салық органы шешім шығарылған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде электрондық шот-фактураларды жазып беруді тоқтата тұрады.  7. Салық төлеуші хабарламаны орындамаған кезде салық органы мұндай хабарламаны орындау мерзімі өткен күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде:  1) салық төлеушінің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын;  2) электрондық шот-фактуралардың жазып берілуін тоқтата тұрады.  8. Осы бапта көзделген орындалуды қамтамасыз ету тәсілдері осы Кодекстің 5-тарауының 4-параграфында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қолданылады.». | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  Редакциялық түзету. |  |
|  | жобаның 147-бабы | **147-бап. Салықтық тексеруді тағайындау үшін негіз**  …  **5. Тексерілмеген салық кезеңі үшін ескіру мерзімі өткенге дейін өзгерту жолымен тексерілетін кезеңді салықтық тексеру аяқталған кезде алдыңғы салықтық тексеруді тағайындау үшін қызмет еткен негіз бойынша салықтық тексеру тағайындалуы мүмкін.**  **…** | жобаның 147-бабының 5-тармағы **алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  Бұл тармақ алып тастауға жатады, өйткені ол салық органдарына бастапқы тексеруге негіз болған бір ғана құжатқа сүйене отырып, шексіз тексерулер жүргізуге мүмкіндік береді. Мұндай жағдай айтарлықтай сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін туғызады, өйткені ол лауазымды тұлғалар тарапынан теріс пайдалану, салық төлеушілерге негізсіз қысым жасау және құқықтық сенімділік пен әділеттілік қағидаттарын бұзу үшін мүмкіндіктер ашады. Осы норманы сақтау инвестициялық ахуалдың нашарлауына және бизнестің мемлекеттік институттарға деген сеніміне нұқсан келтіруі мүмкін. |  |
|  | жобаның 150-бабы 2-тармағының 4) тармақшасы | **150-бап. Тақырыптық салықтық тексеру**  ...  2. Тақырыптық салықтық тексеру мынадай мәселелер бойынша жүргізіледі:  ...  4) **салық органы өздеріне қатысты электрондық шот-фактуралардың үзінді көшірмесін шектеуді қолданған** салық төлеушімен (салық төлеушілермен) өзара есеп айырысулар бойынша салық міндеттемесін айқындау;  … | жобаның 150-бабы 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  «4) **тауардың нақты шығу тегін, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді растамаған** салық төлеушімен (салық төлеушілермен) өзара есеп айырысу бойынша салық міндеттемесін айқындау;»; | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  Үзінді-көшірмені шектеу формальды сипатта болуы мүмкін. Мысалы, салық төлеуші білмегендіктен немесе басқа өмірлік жағдайларға байланысты жауап бермеуі мүмкін. Сонымен бірге, салық органдары осы тармаққа сүйене отырып, шығындарды алып тастай алады және қосылған құн салығын есептеуден бас тарта алады. Мұндай мәмілелер бойынша қосымша төлемдер көбінесе формальды сипатта болады және сыбайлас жемқорлыққа себеп болуы мүмкін. |  |
|  | жобаның 153-бабының 3-тармағы | **153-бап. Салықтық тексеруге қатысушылар**  …  **3. Салықтық тексеру тексерілетін салық төлеушінің (салық агентінің) қызметіне қатысты құжаттары, ақпараты бар адамдарға, оның ішінде кәсіпкерлік қызметке байланысты мәселелер бойынша тексерілетін салық төлеуші (салық агенті) туралы мәліметтерді алу үшін осындай қызмет бойынша жиынтық салық есебін жүргізуге жауапты жай серіктестікке (консорциумға) қатысушылардың уәкілетті өкіліне қатысты да жүзеге асырылады.** | жобаның 153-бабының 3-тармағы **алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  153-баптың 3-тармағы үшінші тұлғаларға шамадан тыс әкімшілік жүктеме, салықтық бақылау қағидаттарын бұзу және салық органдары тарапынан ықтимал теріс пайдалану қаупіне байланысты алынып тасталғаны жөн болады. Сондай-ақ, ол ақпарат алудың бұрыннан бар тетіктерін қайталауы және коммерциялық құпия мен дербес деректерді қорғау құқығын бұзуы мүмкін.  Сондай-ақ "Салық салу әділдігі қағидаты» деген 25-бапқа сәйкес.  Бір кезеңде бір салық салу объектісі бойынша ешкімге бірдей салық түрімен, бюджетке төленетін төлемнің бірдей түрімен қайта салық салуға болмайды. |  |
|  | жобаның 155-бабы | **155-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру жүргізу кезіндегі құқықтары мен міндеттері**  …  2. Салық төлеуші (салық агенті) салықтық тексерулер жүргізу кезінде:  1) салық органы лауазымды адамдарының талап етуі бойынша белгіленген мерзімдерде құжаттар мен мәліметтерді қағаз және электрондық жеткізгіште ұсынуға;  2) салық төлеуші (салық агенті) жасаған есептік құжаттаманы табыс етуге;  **3) салықтық тексеруді жүргізетін салық органының лауазымды адамдарының және осындай тексеруді жүргізуге қатысу үшін тартылатын лауазымды адамдардың тексерілетін адамның аумағына және (немесе) үй-жайына кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге және оларға жұмыс орнын беруге;**  …  7) **Қазақстан Республикасының заңнамасында** көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті**.** | жобаның 155-бабында**:**  2-тармақта:  3) тармақша **пысықтауды талап етеді;**  7) тармақшадағы **«Қазақстан Республикасының заңнамасында»** деген сөздер **«осы Кодексте»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  салықтық тексеруді жүргізетін субъект бөлігінде Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 288-бабының 3-тармағымен үйлестіру қажет;  Конституцияның 61-бабының 3-тармағына сәйкес келтіру. |  |
|  | жобаның 155-бабы 2-тармағының 3) тармақшасы | **155-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру жүргізу кезіндегі құқықтары мен міндеттері**  ...  2. Салық төлеуші (салық агенті) салықтық тексерулер жүргізу кезінде:  ....  3) салықтық тексеруді жүргізетін салық органының лауазымды адамдарының және осындай тексеруді жүргізуге қатысу үшін тартылатын лауазымды адамдардың тексерілетін адамның аумағына және (немесе) үй-жайына кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге **және оларға жұмыс орнын беруге**; | жобаның 155-бабы 2-тармағының 3) тармақшасындағы «**және оларға жұмыс орнын беруге**» деген сөздер алып тасталсын; | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  ЖСДП фракциясы жұмыс орнын беру міндеттемесін алып тастауды ұсынады, өйткені бос үй-жайлардың болмауы осы міндеттемені орындауды қиындатуы мүмкін. Сонымен қатар, мұндай міндеттемені салық төлеушіге жүктеу тексерулер жүргізу және тиісті шарттарды қамтамасыз ету қажеттілігімен байланысты қосымша шығындарға әкелуі мүмкін. Міндеттеудің орнына, жұмыс орнын ұсыну мүмкіндігін құқық ретінде қарастырған жөн, бұл қажетсіз қаржылық және ұйымдастырушылық шығындарды болғызбауға мүмкіндік береді. |  |
|  | жобаның 162-бабы 5-тармағының 3) тармақшасы | **162-бап. Салық органының және өзге де мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының салықтық тексеруін жүргізу үшін аумаққа және (немесе) үй-жайға кіруі**  …  5. Рұқсат бермеу туралы актіге:  1) должностными лицами 3) осы Кодексте айқындалған тәртіппен тартылған куәгерлер қол қояды.  **Көрсетілген актіге қол қоюдан бас тартқан кезде салық төлеуші (салық агенті) бас тарту себебі туралы жазбаша түсініктеме беруге міндетті.**  Салық төлеуші (салық агенті) рұқсат бермеу туралы актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, тексеру жүргізетін салық органының лауазымды адамы бұл туралы осындай актіде тиісті жазба жасайды. | жобаның 162-бабы 5-тармағы 3) тармақшасының екінші бөлігі **алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С**.  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  «Актіге қол қоюдан бас тарту себептері туралы түсініктеме беруден бас тарту» актіге қол қою ұсынылған адамның қол қоюдан бас тарту себептеріне қатысты қандай да бір түсініктеме беруден бас тартуға құқылы екенін білдіреді. Алайда, бұл бас тарту актіні жасау процесін кешіктірмеуі керек, өйткені оның негізгі мақсаты бас тарту фактісін заңнамада көзделген тәртіппен тіркеу болып табылады. Осыған байланысты рәсімді оңайлату үшін қол қоюдан бас тарту туралы акт жасалады, ол куәгерлердің міндетті қатысуымен ресімделеді, бұл барлық тараптардың құқықтары мен мүдделерін сақтаудың кепілі болып табылады.  Бұл ретте, егер адам актіге қол қоюдан бас тартқан болса, оның осы бас тартудың себептеріне қатысты түсініктеме беруден бас тартуы, оны осы түсініктемелерді басқа нысанда ұсыну қажеттілігінен босатпайды.  Осылайша, заңда немесе ұйымның ішкі регламенттерінде көзделген нақты жағдайларға байланысты актіге қол қоюдан бас тарту және түсініктеме беруден бас тарту тиісті түрде тіркелуі керек, ал бас тарту себептері туралы түсініктеме талап процестің келесі кезеңдерінде қойылуы мүмкін. Осыған байланысты ЖСДП фракциясы осы тармақты алып тастауды сұрайды. |  |
|  | жобаның 165-бабының 5 және 7-тармақтары | **165-бап. Салықтық тексеру нәтижелері бойынша шешім**  …  5. Салық төлеуші (салық агенті) салықты тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің және (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларымен келіскен жағдайда, салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді төлеу жөніндегі салық міндеттемесін, сондай-ақ өсімпұл төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау мерзімдері салық төлеушінің (салық төлеушінің) өтініші бойынша төлеу кестесі қоса беріліп алпыс жұмыс күніне **ұзартылуы мүмкін**.  Бұл ретте көрсетілген сома төлеу мерзімін ұзартудың әрбір күні үшін өсімпұл есептеле отырып, бюджетке төленуге тиіс және көрсетілген кезеңнің әрбір он бес жұмыс күні сайын тең үлестермен төленеді.  Тексеру нәтижелері бойынша есептелген акциздің және төлем көзінен ұсталатын салықтардың сомаларын төлеу бойынша осы тармақта айқындалған тәртіппен салық міндеттемесін орындау мерзімі ұзартылуға жатпайды.  ...  7. Егер бір салық кезеңі үшін жоспардан тыс салықтық тексеруді жүргізу кезінде салық органы салық төлеушінің (салық агентінің) алдыңғы салықтық тексерулердің кез келгенін жүргізу кезінде анықталмаған Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзу фактісін анықтаса, мұндай бұзушылық үшін салық төлеушіге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізу басталмайды, ал басталғаны тоқтатылуы тиіс.  Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері:  1) қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруды болғызбау мәселелерін реттейтін халықаралық шарттың ережелерін қолдануға байланысты табыс салығын бюджеттен қайтаруға арналған салықтық өтінішті қайта қарау туралы бейрезидент өтінішінде;  2) салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымында баяндалған мәселелер бойынша тақырыптық салықтық тексерулерге қолданылмайады.  Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережесі:  1) салық төлеушінің (салық агентінің) салықтың немесе бюджетке төленетін төлемнің осы түрі бойынша бұрын тексерілген салық кезеңі үшін қосымша салық есептілігін ұсыну жолымен төленуге жататын салық немесе бюджетке төленетін төлем сомасын азайту бөлігінде;  2) егер көрсетілген жауап осындай тексеру аяқталғаннан кейін алынған болса, сол бір салық кезеңінің алдыңғы салықтық тексерулерінің кез келгенін жүргізу кезінде жіберілген салық органының сұрау салуына жауаптың нәтижелері бойынша;  3) салық немесе бюджетке төленетін төлемнің төленуге жататын сомасына әсер ететін және салық төлеуші (салық агенті) салық органының сұрау салуына салықтың немесе бюджетке төленетін төлемнің осы түрі бойынша бір салық кезеңінің кез келген алдыңғы салықтық тексерулерін жүргізу барысында ұсынбаған құжаттарды қарау нәтижелері бойынша;  4) егер салық органы мұндай іс-әрекет туралы мәліметтерді алғаш рет осындай іс-әрекет жасалған салық кезеңінің алдыңғы салықтық тексерулерінің кез келгені аяқталғаннан кейін алған болса, сот үкімі немесе қаулысы заңды күшіне енгеннен кейін жеке кәсіпкерлік субъектісімен жұмыстарды нақты орындамай, қызметтер көрсетпей, тауарларды тиеп-жөнелтпей жасалған шот-фактураны жазып беру жөніндегі іс-қимыл бөлігінде анықталған Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзушылықтарға қолданылмайды. | жобаның 165-бабында:  5-тармақтағы "**ұзартылуы мүмкін**" деген сөздер "**ұзартылады**" деген сөзбен ауыстырылсын;  7-тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасы **алып тасталсын;** | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  Бастапқы мәтінде екіұштылыққа жол беретін «ұзартуға болады» деген сөз тіркесі қолданылады. Бұл ұзарту мүмкіндігін білдіреді, бірақ салық органын мұндай ұзартуды қамтамасыз етуге міндеттемейді. Бұл сыбайлас жемқорлық қаупін тудырады, өйткені ұзарту туралы шешім дискрециялық болады (лауазымды тұлғалардың қалауы бойынша).  ЖСДП фракциясы Салық кодексінің жобасынан 165-баптың 2-тармақшасын мынадай негіздер бойынша алып тастау қажет деп санайды:  2) тармақшада көзделген ереже салық төлеушінің салықтық тексерулердің нәтижелеріне шағым беру және қарау тәртібін реттейтін қолданыстағы рәсімдерді қайталайды. Бұл мәселе салық кодексінің немесе әкімшілік заңнаманың басқа нормалары шеңберінде реттелуі мүмкін, бұл осы тармақшаны артық етеді.  2-тармақшаның ағымдағы тұжырымы құқықтық белгісіздік тудыруы мүмкін. Мысалы, шағымның бұл түрін салықтық тексерулерге қатысты басқа процедуралық нормалар аясында қалай қарау керектігі белгісіз. Бұл құқық қолдануда қосымша қиындықтар туғызуы және құқықтық сенімділік принципін бұзуы мүмкін.  2-тармақ салықтық қатынастардың құқықтық сенімділігі мен тұрақтылығы қағидаттарына қайшы келуі мүмкін, өйткені ол басқа салықтық тексерулер шеңберінде тексерудің мәні болған мәселелерді қайта қарауға мүмкіндік береді, бұл істерді қарау мерзімдерін негізсіз ұзартуға және әкімшілік рәсімдерді күрделендіруге әкеп соғады.  Осы тармақшаны қосу салық органдары тарапынан да, салық төлеушілер тарапынан да ресурстардың орынсыз шығындарына әкеп соғуы мүмкін, бұл салық заңнамасында белгіленген әкімшілік жүктемені барынша азайту қағидатына қайшы келеді.  Осылайша, осы тармақшаны алып тастау салық процесін жеңілдетуге, заңды белгісіздікті жоюға және құқық қорғауды жақсартуға ықпал етеді. |  |
|  | Жобаның 586-бабы  3-тарма-ғының 6) тармақ-шасы | **583-бап. Салықтық мөлшерлемелер**  **...**  3. Төменде көрсетілген заңды тұлғалар мүлік салығын салық базасына 0,1 пайыз мөлшерлемесі бойынша есептейді:  ...  6) **ауыз сумен** **жабдықтау объектілері бойынша** заңды тұлғалар;  … | Жобаның 586-бабы 3-тарма-ғының **6) тармақшасы** мынадай редакцияда жазылсын:  **«6) қызметінің негізгі түрі сумен жабдықтау және (немесе) су бұру бойынша қызметтер көрсету болып табылатын** заңды тұлғалар**;»;** | **Депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б. Рахимжанов А.Н.**  Салық кодексінің 521-бабының 1-тармағына сәйкес, егер осы бапта өзгеше көзделмесе, заңды тұлғалар мүлік салығын салық базасына 1,5 пайыз мөлшерлемесі бойынша есептейтіні регламенттелген.  Қазіргі уақытта негізгі қызмет түрі сумен жабдықтау және (немесе) су бұру бойынша қызметтер көрсету болып табылатын табиғи монополиялар субъектілері мүлік салығын сумен жабдықтау объектілеріне – 0,1%, су бұру объектілеріне 1,5% мөлшерлемемен есептейді. Сонымен бірге, бұл нысандар бірдей болып табылады.  Құны жоғары жаңадан салынған объектілерді, иесіз объектілерді теңгерімге қою кезінде салық төлемдері бір мезгілде едәуір артады және бұл қолданыстағы тарифтермен ескерілмейді, бұл кәсіпорындардың қаржылық жағдайына теріс әсер етеді. Облыс орталықтарының Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент Су арналарындағы мүлік салығы жыл сайын әрқайсысында жүздеген миллион теңгені құрайды. Ауыз сумен жабдықтау объектілері үшін мүлік салығының 0,1% мөлшерлемесін және су арналарының қалған объектілеріне 1,5% мөлшерлемесін қолданған кезде кәсіпорындар үшін сомадағы салық ауыртпалығы іс жүзінде төмендемейді, қызметтер арзандатылмайды. |  |
|  | жобаның 775-бабы 2-тармағы кестесінің 4-жолы | **775-бап. Пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелері**  …  2. Жерасты суларына арналған пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелері өндірілген жерасты суының 1 текше метрі үшін тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын бір АЕК мөлшері негізге алына отырып есептеледі және мыналарды құрайды:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **р/с №** | **Пайдалы қазбалардың атауы** | **Мөлшерлемелер, АЕК-пен** | | **1** | **2** | **3** | | 1. | Осы кестенің 2 – 5-жолдарында көрсетілген жерасты суларын қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушы өндірген жерасты суы | 0,003 | | 2. | Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасында реттелетін қызметті жүзеге асыру және (немесе) Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасында реттелетін қызметті жүзеге асыру үшін табиғи монополия субъектісіне кейіннен өткізу үшін жер қойнауын пайдаланушы өндірген жерасты суы | 0,001 | | 3. | Жер қойнауын пайдаланушы өндірген және ол алкоголь өнімін, алкогольсіз сусындарды және (немесе) тамақ өнімін (ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді және (немесе) оны қайта өңдеуді қоспағанда) өндіру үшін пайдаланған минералды жерасты суы, шаруашылық-ауызсуға арналған жерасты суы | 0,250 | | 4. | Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасында реттелетін қызметті жүзеге асыру және (немесе) Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасында реттелетін қызметті жүзеге асыру үшін табиғи монополия субъектісіне кейіннен өткізу кезінде шаруашылық-ауызсуға арналған жерасты суының **нақты ысыраптары** | 0,005 | | 5. | Осы кестенің 4-жолында көрсетілген жерасты суларын қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушы өндірген минералды жерасты суының, шаруашылық-ауызсуға арналған жерасты судың нақты ысыраптары | 1,000 | | жобаның 775-бабы 2-тармағы кестесінің 4-жолындағы **«нақты ысыраптары»** деген сөздер **«нормативтен тыс ысыраптары»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **депутаттар**  **Сайлаубай Н.С.**  **Әуесбаев Н.С.**  **Сағандықова А.Б.**  **Рақымжанов А.Н.**  Салық кодексіндегі қайшылықтарды жою:  - «Құқықтық актілер туралы» ҚР Заңының 1-бабы 4-тармағының, 3-бабы 5-тармағының, 6-бабының, 7-бабы 2, 3-тармақтарының, 8-бабының және 43-бабы 1, 3, 4-тармақтарының қолданыстағы нормаларының қайшылықтарын жою.  Салық кодексінде, ҚР Азаматтық және салалық заңнамаларында «нақты ысыраптар» ұғымы жоқ. Осылайша 3 (үш) жыл бұрын ретроспективті түрде енгізілген жаңа салық қандай көздерден төленуі тиіс ысыраптарға қандай су шығындарын жатқызу керектігі туралы сенімділік жоқ. Төлемді есептеу тетігі жоқ.  Салық салудың сенімділігі мен әділдігі қағидаттары бұзылған.  Су ысырабына жаңа мөлшерлеме салықтар есептелген және қайта салық төленген су көлеміне енгізіледі.  Жаңа мөлшерлемені енгізу салық төлеушінің қаржылық-экономикалық жағдайын нашарлатады, өйткені ТМД-да қосымша шығындар көзі жоқ, тарифтік төлемдерден түсетін барлық кірістер табиғи монополиялар саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен шығындар бойынша қол қойылған. Басқа көздер жоқ. Қосымша салықты төлеу басқа міндеттемелердің орындалмауын тудырады, бұл өз кезегінде санкциялардың қолданылуына әкеледі. Жаңа міндетті төлемді енгізу автоматты түрде сумен жабдықтау тарифін көтеру қажеттілігін туғызады, ал бұл – тұтынушылардың, оның ішінде азаматтардың жағдайын нашарлатады. |  |
|  | жобаның 293-бабының бірінші бөлігі | **293-бап. Қосылған құн салығы шегерімінің ерекшеліктері**  Егер корпоративтік табыс салығын төлеуші жай серіктестік (консорциум) құрамында өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы болып табылған және **қосылған құн салығы бойынша** салықтық міндеттемелерді орындау осы Кодекстің 498-бабының 3-тармағына сәйкес операторға жүктелген жағдайда, осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген қосылған құн салығы оператордың қосылған құн салығы бойынша декларациясының деректері бойынша көрсетілген жер қойнауын пайдаланушының үлесіне тура келетін мөлшерде шегерімге жатады.  Осы баптың ережелері құны осы Кодекстің 307-бабына сәйкес шегерімге жатқызылуға жататын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша қосылған құн салығы бойынша қолданылмайды.  … | жобаның 293-бабының бірінші бөлігі **«қосылған құн салығы бойынша»** деген сөздерден кейін **«салықтық нысандарды жасау және ұсыну жөніндегі»** деген сөздермен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 498-бабының 3-тармағына сәйкес келтіру; |  |
|  | жобаның 318-бабы | **318-бап. Цифрлық активтермен операцияларды жүзеге асыратын тұлғалардың шегеруіне жатпайтын шығындар**  Салық салынатын кірісті айқындау кезінде цифрлық майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асыратын тұлғаның цифрлық майнингтік пул көрсететін қызметтер бойынша **шығыстары** шегерімге жатпайды. | 318-баптағы «**шығыстары**» деген сөз «**шығындары**» деген сөзбен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 318-бабының тақырыбына сәйкес келтіру; |  |
|  | жобаның 328-бабы | 328-бап. Салық салынатын кірісті азайту  1. Салық төлеушінің салық салынатын кірісті мынадай шығыстар түрлеріне:  …  6) осы Кодекстің 262-бабына сәйкес шегерімге жатқызылған соманың 200 пайызы мөлшерінде мыналарға:  қорғау құжаты бар жұмыстарды қоса алғанда, өнеркәсіптік меншік объектісін құруға байланысты ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық **және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық** жұмыстарға;  …  ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру мақсатында лицензиялық шарт немесе айрықша құқықты басқаға беру шарты бойынша жоғары оқу орындарынан, ғылыми ұйымдардан, автономиялық білім беру ұйымдарынан және стартап-компаниялардан зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды сатып алуға арналған **шығыстар** жағдайында қолданылмайды. | **жобаның 328-бабының 1-тармағында:**  **6-тармақшаның бірінші бөлігінде:**  **бірінші абзацта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;**  **екінші абзацтағы** **«және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық»** деген сөздер **«және тәжірибелік-конструкторлық»** деген сөздермен ауыстырылсын;  *Осыған ұқсас ескерту Кодекс жобасының бүкіл мәтіні бойынша ескерілсін* | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 262-бабының 1-тармағымен сәйкестендіру;  «Ғылым және технологиялық саясат туралы» Заңның 39-бабы 1-тармағының 2) тармақшасымен сәйкестендіру; | **Пысықталды**  **+** |
|  | жобаның 328-бабы | 328-бап. Салық салынатын кірісті азайту  …  2. Салық төлеушінің мынадай:  …  9) **әскери, экологиялық, табиғи және техногендік сипаттағы** төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі бөлетін гуманитарлық көмек түрінде уәкілетті органдар арқылы алынған және мақсаты бойынша пайдаланылған мүліктің құны;  … | **жобаның 328-бабы 2-тармағы бірінші бөлігінің 9) тармақшасындағы** «**әскери, экологиялық, табиғи және техногендік сипаттағы**» алып тасталсын; | **Заңнама бөлімі**  «Азаматтық қорғау туралы» Заңның 11-бабының 4) тармақшасына сәйкес Үкімет Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен Қазақстан Республикасының аумағындағы **төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жоюға**, сондай-ақ басқа мемлекеттерге гуманитарлық көмек көрсетуге қаражат бөледі. | **+** |
|  | жобаның 348-бабының 3-тармағы | 348-бап. Салық мөлшерлемелері  ...  3. 2-тармақтың 1) және 2) тармақшаларын қолдану мақсатында осы тармақшаларда көрсетілген қызметті жүзеге асырудан алынған кірістерге сондай-ақ «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге берілген бюджеттік субсидиялар да жатады. | ***348 баптың 3 тармағы*** пысықтауды қажет етеді. | **Заңнама бөлімі**  «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңға сәйкес ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге берілген бюджеттік субсидиялар айқындалмаған; | **-с** |
|  | жобаның 348-бабының 3-тармағы | 348-бап. Салық мөлшерлемелері  ...  3. 2-тармақтың 1) және 2) тармақшаларын қолдану мақсатында осы тармақшаларда көрсетілген қызметті жүзеге асырудан алынған кірістерге сондай-ақ «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына сәйкес **ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге** берілген бюджеттік субсидиялар да жатады. | жобаның 348-бабының 3-тармағындағы сөздер **«ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге» деген сөздер алып тасталсын;** | **депутат**  **Б.Т**. **Бейсенғалиев**    «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңға сәйкес ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге берілген бюджеттік субсидиялар айқындалмаған; | жобаның 348-бабының 3-тармағы |
|  | жобаның 348-бабының 3-тармағы | 348-бап. Салық мөлшерлемелері  ...  3. 2-тармақтың 1) және 2) тармақшаларын қолдану мақсатында осы тармақшаларда көрсетілген қызметті жүзеге асырудан алынған кірістерге сондай-ақ «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге берілген бюджеттік субсидиялар да жатады. | жобаның 348-бабының 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  «**3. «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге берілген бюджеттік субсидиялар кіріс деп танылмайды және салық салынуға жатпайды.»;** | **депутаттар**  **А. Баққожаев**  **Ж. Дайрабаев**  **Қ. Абден**  **Ж. Әшімжанов**  **Д. Қасқарауов**  Бюджеттік субсидиялар АӨК субъектілеріне өндірістік қызметке байланысты жұмсалған шығындардың бір бөлігіне өтемақы ретінде төленеді, осыған байланысты оларды кіріс ретінде қарастыру дұрыс емес. Сонымен қатар, субсидияның бір бөлігін салық ретінде алып қою кезінде кепілдендірілген субсидиялар нормативінің тұтастығы бұзылады, бұл мемлекеттік қолдау шарасының бенифициарының құқықтарын бұзу болып табылады. | **Пысықталсын** |
|  | жобаның 360-бабының 3) тармақшасы | 360-бап. Жеке тұлғаның табысы болып табылмайтын зейнетақы аннуитетіне байланысты сомалар  Жеке тұлғаның табысы болып табылмайтын зейнетақы аннуитетімен байланысты сомаларға мыналар жатады:  …  3) бір сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті **шарты** бұзылған кезде алынған және Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасында көзделген тәртіппен басқа сақтандыру ұйымына жіберілген сатып алу сомасы. | **жобаның 360-бабының 3) тармақшасындағы** «**шарты**» деген сөзден кейін «**мерзімінен бұрын**» деген сөздермен толықтырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Әлеуметтік кодекстің 1-бабы 1-тармағының 130) тармақшасына сәйкес келтіру; |  |
|  | 440-баптың 1-тармағы ның 3) тармақша сы | **440-бап. Салық салынатын айналымды айқындау**  1. Мыналар салық салынатын айналым болып табылады:  …  **3) тауарлардың қалдықтары түріндегі айналым. Егер осы тармақшада өзгеше көзделмесе, қосылған құн салығы есепке жатқызылатын қосылған құн салығы ретінде есепке алынған және осындай есептілікті ұсынған күннің алдындағы күнге қосылған құн салығы бойынша тарату салық есептілігін ұсына отырып, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен алу кезінде қосылған құн салығын төлеушіге меншік құқығында тиесілі тауарлар тауар қалдықтары түріндегі айналым деп танылады.;**  **Осы тармақшада көзделген айналымға осы кодекстің 440-бабының 3) тармақшасында көрсетілген салық салынбайтын айналым енгізілмейді.**  **Осы тармақшада көзделген айналымға осы Кодекстің 370-бабының 3) тармақшасында көрсетілген салық салынбайтын айналым енгізілмейді.**  **Осы тармақтың ережесі бірігу нәтижесінде жаңадан құрылған барлық заңды тұлғалар немесе өзіне басқа заңды тұлға (заңды тұлғалар) қосылған заңды тұлға қайта ұйымдастырудан кейін қосылған құн салығын төлеушілер болып табылады деген шарт орындалған кезде, заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуына байланысты оны қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару кезінде қолданылмайды.** | жобаның 440-бабы 1-тармағының **3) тармақшасы** мынадай редакцияда жазылсын:  **«3) қосылған құн салығы бойынша салық төлеушіні тіркеу есебінен алу кезінде тауарлардың қалдығы түріндегі айналым.**  **Осы тармақшаны орындау мақсатында осы Кодекстің 441-бабының 3) тармақшасында көрсетілген салық салынбайтын айналымды қоспағанда, қосылған құн салығы есепке жатқызылатын қосылған құн салығы ретінде есепке алынған тауарлар тауарлар қалдығы түріндегі айналым деп танылады.**  **Тауарлардың қалдығына тарату есептілігін табыс ету күнінің алдындағы күні қосылған құн салығын төлеушіге меншік құқығымен тиесілі тауарлар енгізіледі.**  Осы тармақтың ережесі заңды тұлғаны қайта ұйымдастыруға байланысты қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарған кезде, бірігу нәтижесінде жаңадан құрылған барлық заңды тұлғалар немесе басқа заңды тұлға (заңды тұлғалар) қосылған (қосылған) заңды тұлға қайта ұйымдастырылғаннан кейін қосылған құн салығын төлеушілер болып табылады деген шарт орындалған жағдайда қолданылмайды»; | **Депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  Редакцияны жақсарту, түсініктемелердің біркелкі болуы мақсатында. | **Пысықталды** |
|  | жобаның 465-бабы | **465-бап. Қосылған құн салығынан босатылған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдар**  Өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын мынадай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді:  …  5) Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын, кондоминиум объектісін басқару бойынша көппәтерлі тұрғын үй мүлкінің меншік иелері бірлестігінің қызметі шеңберінде көрсетілетін қызметтерді;  …  9) егер осы Кодекстің 463-бабында өзгеше белгіленбесе, қор биржасында жасалған мәміле негізінде не егер осындай мәміле тараптарының бірі екінші деңгейдегі банк, «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған аффинирленген құйма алтынды өздерінің айырбастау пункттері арқылы **сатып алуды және** сатуды жүзеге асыруға **құқығы** **бар** **заңды тұлғалар,** бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы – заңды тұлға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылса, құймалар мен тілімдер түріндегі инвестициялық алтынды;  ….  15) **тіркеуші органда тіркелген** **діни бірлестіктердің** діни мақсаттағы заттарды өткізуі бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.  Көрсетілген тауарлардың тізбесін және **оны қалыптастыру өлшемшарттарын** Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді;  …  22) қызметтің осы **түрін** жүзеге асыру құқығына арналған лицензия негізінде жүргізілетін тарих және мәдениет ескерткіштеріндегі ғылыми-реставрациялау жұмыстарын;  …  27) осы тармақтың 28) тармақшасына сәйкес білім беру қызметін жүзеге асыратын дербес білім беру ұйымдары көрсететін қосымша білім беру қызметтері;  …  29) бір мезгілде мынадай шарттар сақталған кезде:  өткізілетін көлік құралының және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасының, сондай-ақ олардың құрамдастарының құрамына бұрын әкелінген, осы Кодекстің 470-бабы 1-тармағының 9) тармақшасына немесе 516-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес қосылған құн салығынан босатылатын шикізат және (немесе) материалдар, сондай-ақ олардың құрамдастары кірсе;  өткізілетін көлік құралының және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасының, сондай-ақ олардың құрамдастарының құрамында шикізатты және (немесе) материалдарды, сондай-ақ олардың құрамдастарын әкелуді көрсетілген көлік құралдарын және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасын, сондай-ақ олардың құрамдастарын өткізетін заңды тұлға жүзеге асырса;  көлік құралдары және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасы, сондай-ақ олардың құрамдастары **индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган** мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша бекіткен, өткізілуі қосылған құн салығынан босатылатын көлік құралдарының және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасының, сондай-ақ олардың құрамдастарының тізбесіне енгізілсе, көлік құралдарын және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасын, сондай-ақ олардың құрамдастарын  …  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; | ***465-бапта:***  5) тармақшадағы «пәтерлер (үй-жайлар)» деген сөздер «үй-жайлар (пәтерлер)» деген сөздермен ауыстырылсын;   1. ***тармақшада:***   **«құқығы бар заңды тұлғалар»** деген сөздер **«құқығын жүзеге асыратын уәкілетті ұйым»** деген сөздермен ауыстырылсын;  **«сатып алуды және»** деген сөздер «**сатып алуды және (немесе)»** деген сөздермен ауыстырылсын;  ***15) тармақшада****:*  ***«*тіркеуші органда тіркелген** **діни бірлестіктердің**» деген сөздер **«тіркелген діни бірлестіктердің»** деген сөздермен ауыстырылсын;  екінші бөлік **«оны қалыптастыру өлшемшарттарын»** деген сөздердің алдынан **«осы тармақшаның бірінші бөлігінде көрсетілген»** деген сөздермен толықтырылсын;  22) тармақшадағы**«түрін»** сөзі **«кіші түрін»** деген сөздермен ауыстырылсын;  27) тармақшадағы **«28»** деген цифрлар **«26»** деген цифрлармен ауыстырылсын;  29) тармақшаның төртінші абзацындағы **«индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган»** деген сөздер **«инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган»** деген сөздермен ауыстырылсын;  *Осыған ұқсас ескерту Кодекс жобасының барлық мәтіні бойынша ескерілсін*  **«4 және одан жоғары экологиялық сыныпқа»** деген сөздер **«Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентінде белгіленген экологиялық сыныпқа»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңның 45-бабымен корреспонденттеу мақсатында;  «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Заңның 12 - бабы 2-тармағының екінші бөлігімен корреспонденттеу мақсатында;  заң техникасы;  заң техникасы;  «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңның 1-қосымшасының 2-жолының 2-бағанымен корреспонденттеу мақсатында;  заң техникасы;  Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 100-1-бабына сәйкес келтіру;  Экология кодексіің 388-бабы 1-тармағының 3) тармақшасымен корреспонденттеу мақсатында; | **Пысықталды**  **+** |
|  | жобаның 471-бабы 6-тармағының 1) тармақшасы | **471-бап. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы**  ...  6. Осы баптың 8-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы баптың 1-тармағының мақсаттары үшін тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер сатып алынған жағдайда есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомасы мына құжаттардың бірі негізге алына отырып, қосылған құн салығын және салық төлеуші өнім берушінің сәйкестендіру нөмірі көрсетіле отырып айқындалады:  1) шот-фактураны жазып беру күніне қосылған құн салығын төлеуші болып табылатын өнім беруші жазып берген шот-фактура немесе **жол жүру билеті (қағаз жеткізгіштегі, электрондық билет, электрондық жол жүру құжаты);** | ***«*жол жүру билеті (қағаз жеткізгіштегі, электрондық билет, электрондық жол жүру құжатыа)»** деген сөздер **«жол жүру құжаты (бтлеті) (қағаз немесе электрондық нысанда)»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  «Автомобиль көлігі туралы» Заңның 1-бабының 15-1) тармақшасына сәйкес келтіру; |  |
|  | жобаның 484-бабының 7 және 8-тармақтары | **484-бап. Шот-фактураларды жазып беру мерзімдері**  …  7. Түзетілген шот-фактура бұрын жазып берілген шот-фактураға өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет болған кезде жазып беріледі.  **8. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, қосымша шот-фактура түзету сомасына айналым жасалған күннен ерте емес және осындай күннен кейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей жазып беріледі.**  **Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның құқық мирасқоры қосымша шот-фактураны ұлғайту жағына қарай жазып беруді айналым жасалған күннен кейінгі күнтізбелік бір жүз сексен күннен кешіктірмей жүргізеді.**  **Осы Кодекстің 206-бабының талаптары сақталмаған кезде лизинг беруші қосымша шот-фактураны осындай жағдай орын алған күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей жазып береді.** | **жобаның 484 бабында:**  7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  «7. Түзетілген шот-фактура **осы Кодекстің 490-бабының 1-тармағында көзделген жағдай туындаған кезде жазып беріледі.»;**    **8-тармақ алып тасталсын;** | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 490-бабының 1-тармағымен қайталануды болдырмау мақсатында;  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 23-бабы 9-тармағының төртінші бөлігіне сәйкес нормативтік құқықтық актінің тақырыбы, оның бабы, тарауы, бөлігі, бөлімі, кіші бөлімі және параграфы нормативтік құқықтық актінің өзін, сондай-ақ тиісті бапты, тарауды, бөлімді, бөлімді, кіші бөлімді және параграфты реттеу нысанасын көрсетуге тиіс; |  |
|  | жобаның 484-бабының 7-тармағы | **484-бап. Шот-фактураларды жазып беру мерзімдері**  …  7. **Түзетілген шот-фактура бұрын жазып берілген шот-фактураға өзгерістер мен толықтырулар енгізу** қажет болған кезде жазып беріледі**.**  **…** | **жобаның 484-бабында:**  7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  **«7. Түзетілген шот-фактура осы Кодекстің 490-бабының 1-тармағында көзделген жағдай туындаған кезде жазып беріледі.»;** | **депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  Кодекс жобасының 490-бабының 1-тармағымен қайталануды болдырмау мақсатында. |  |
|  | жобаның 491-бабының жаңа 5-тармағы | **491-бап. Қосымша шот-фактураны жазып беру**  …  **5. Жоқ.** | ***491-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:***  **«5. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, қосымша шот-фактура түзету сомасына айналым жасалған күннен ерте емес және осындай күннен кейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірілмей жазып беріледі.**  **Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның құқықтық мирасқоры ұлғайту жағына қосымша шот-фактураны жазып беруді айналым жасалған күннен кейін күнтізбелік жүз сексен күннен кешіктірмей жүргізеді.**  **Осы Кодекстің 206-бабының талаптары сақталмаған кезде лизинг беруші қосымша шот-фактураны осындай жағдай туындаған күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде жазып береді.»;** | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 484-бабынан 8-тармақты алып тастау жөніндегі ұсынысқа байланысты; | **-с** |
|  | жобаның 496-бабының 1-тармағы | **496-бап. Салық декларациясы**  1. Осы Кодекстің 438-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қосылған құн салығын төлеуші, егер осы бапта өзгеше белгіленбесе қосылған құн салығы бойынша декларацияны орналасқан жері бойынша салық органына есепті салықтық кезеңнен кейінгі айдың 15-күнінен ерте емес және есептісалықтық кезеңнен кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірмей әрбір салықтық кезең үшін табыс етуге міндетті.  Қосылған құн салығы бойынша декларацияны табыс ету жөніндегі міндеттеме осы Кодекстің 438-бабы 1-тармағының **2) және 3) тармақшаларында** көрсетілген қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою жүргізілмеген адамдарға қолданылмайды.  Осы Кодекстің 498-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларда оператор жай серіктестіктің (консорциумның) барлық қатысушылары бойынша **келісімшарттық қызмет бойынша** қосылған құн салығы бойынша декларацияны ұсынады. | **Жобаның 496-бабында:**  **1-тармақта:**  екінші бөліктегі **«2) және 3) тармақшаларында»** деген сөздер **«2) тармақшасында»** деген сөздермен ауыстырылсын;  үшінші бөліктегі **«келісімшарттық қызмет бойынша»** деген сөздер«**өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 438-бабы 1-тармағының 3) тармақшасының болмауына байланысты;  Кодекс жобасының 498-бабы 3-тармағының үшінші абзацымен корреспонденттеу мақсатында; | **Пысықталды**  **ЖТ қолдады**  **Пысықталсын +** |
|  | жобаның 498-бабының 3-тармағы | **498-бап. Жай серіктестік (консорциум) құрамында өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылардың қосылған құн салығы бойынша салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері**  …  3. Қосылған құн салығы бойынша салық нысандарын жасау және табыс ету жөніндегі салықтық міндеттемені оператор өнімді бөлу туралы **келісім (келісімшарт) шеңберінде** жүзеге асырылатын қызмет бойынша жинақтап орындаған кезде: | жобаның 498-бабы 3-тармағының бірінші абзацындағы **«келісім (келісімшарт) шеңберінде»** деген сөздер **«келісім (келісімшарт) бойынша»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының 293-бабының бірінші бөлігіне сәйкес келтіру; |  |
|  | жобаның 506-бабының 2-тармағы | **506-бап. Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер өткізілетін орын**  2. Егер::  …  4) налогоплательщиком этого государства приобретаются:  осы мемлекеттің салық төлеушісі мыналарды:  консультациялық, заңгерлік, бухгалтерлік, аудиторлық, инжинирингтік, жарнамалық, дизайнерлік, маркетингтік қызметтерді, ақпаратты өңдеу жөніндегі қызметтерді, сондай-ақ ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және тәжірибелік-технологиялық (технологиялық) жұмыстарды;  **ЭЕМ** мен дерекқорларға арналған бағдарламаларды (есептеу техникасының бағдарламалық құралдары мен ақпараттық өнімдерін) әзірлеу, оларды бейімдеу және түрлендіру, осындай бағдарламалар мен дерекқорларды қолдап отыру жөніндегі жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді;  егер персонал сатып алушының қызмет орнында жұмыс істесе, персоналды беру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алса, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің аумағы жұмыстар, көрсетілетін қызметтер өткізілетін орын болып танылады.  Осы тармақшаның ережелері мынадай жағдайларда да қолданылады:  патенттерді, лицензияларды, мемлекет қорғайтын өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды куәландыратын өзге де құжаттарды, сауда маркаларын, тауар белгілерін, фирмалық атауларды, қызмет көрсету белгілерін, авторлық, сабақтас құқықтарды немесе өзге де осыған ұқсас құқықтарды беру, ұсыну, басқаға беру;  көлік құралдарын жалға беруді, олардың лизингін және өзге де негіздерде пайдалануға беруді қоспағанда, жылжымалы мүлікті жалға беру, лизингке беру және өзге де негіздерде пайдалануға беру;  шарттың (келісімшарттың) негізгі қатысушысының атынан осы тармақшада көзделген жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсетуүшін басқа тұлғаны тартатын тұлғаның қызметтер көрсетуі;  … | ***Жобаның 506-бабында:***      2-тармақтың 4) тармақшасының бірінші бөлігінің үшінші абзацындағы **«ЭЕМ»** деген сөз **«электрондық есептеу машиналары»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабы 3-тармағының екінші бөлігіне сәйкес келтіру; |  |
|  | жобаның 507-бабының 2 және 3-тармақтары | **507-бап. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым, салық салынатын импорт жасалған күн**  …  2. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, салық төлеушінің импортталған тауарларды (оның ішінде оларды дайындау туралы шарттар (келісімшарттар) бойынша жұмыстарды орындау нәтижесі болып табылатын тауарларды), сондай-ақ алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын заттар, тауарлар түрінде қарыз беруді көздейтін шарт (келісімшарт) бойынша алынған тауарларды есепке алу үшін қабылдаған күн салық салынатын импорт жасалған күн болып табылады.  Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, осы тараудың мақсаттары үшін:  1) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес осындай тауарларды бухгалтерлік есепте тану (көрсету) күндерінің неғұрлым ертерегі;  2) осындай тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу күні импортталған тауарларды есепке қабылдаған күн болып табылады.  Салық төлеушіде осы тармақтың екінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген күндердің екеуі де болған кезде көрсетілген күндердің неғұрлым кешірегі импортталған тауарларды есепке қабылдаған күн болып табылады.  Осы тармақтың мақсаттары үшін мыналар тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелген күн болып табылады:  тауарларды әуе немесе теңіз кемелерімен тасымалдау кезінде – Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан әуежайға немесе портқа әкелген күн;  тауарларды халықаралық автомобиль қатынасымен тасымалдау кезінде – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өткен күн.  Бұл ретте Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өту күні Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі **аумақтық бөлімшесінің құрылымдық бөлімшелері** беретін мемлекеттік бақылаудан өту туралы талонның (не мемлекеттік бақылаудан өту туралы талон көшірмесінің) негізінде айқындалады, оның нысанын және ұсыну тәртібін уәкілетті органы мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті бірлесіп белгілейді. Салықтық әкімшілендіру мақсатында уәкілетті органы мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті мәліметтерді бірыңғай ақпараттық жүйе арқылы беру бойынша өзара іс-қимыл ұйымдастырады;  …  3. Сыйақыны есепке алмағандағы лизинг шартында көзделген (төлемнің іс жүзіндегі мөлшері мен жүзеге асырылу күніне қарамастан) тауарлар (лизинг нысаналары) құнының бір бөлігін төлеу күні лизинг алушыға осы тауарларға (лизинг нысаналарына) меншік құқығының өтуін көздейтін лизинг шарты бойынша ЕАЭО-ға мүше басқа мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды (лизинг нысаналарын) әкелген кезде салық салынатын импорт жасалған күн болып табылады .  Егер лизинг шарты бойынша тауарлар (лизинг нысаналары) құнының бір бөлігін төлеу мерзімінің басталу күні тауарларды (лизинг нысанасын) Қазақстан Республикасының аумағына әкелетін күнге дейін белгіленсе, импортталған тауарларды есепке қабылдаған күн салық салынатын импортты жасаудың бірінші күні болып табылады.  Егер лизинг алушы лизинг шартында көзделген лизингтік төлемдерді мерзімінен бұрын өтеуді үш жыл өткеннен кейін жүзеге асырса, түпкілікті есеп айырысу күні осы лизинг шарты бойынша салық салынатын импортты жасаудың соңғы күні болып табылады.  Осы Кодекстің **437-**бабының 2-тармағында белгіленген талаптар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ мүлікті (лизинг нысанасын) берген сәттен бастап үш жыл өткеннен кейін лизинг шарты **(келісімшарты)** бұзылған жағдайда импортталған тауарларды (лизинг нысаналарын) есепке қабылдаған күн салық салынатын импорт жасалған күн болып табылады. | **Жобаның 507-бабында:**    **2-тармақта:**  Бесінші бөліктің бірінші абзацындағы «**аумақтық бөлімшесінің құрылымдық бөлімшелері**» деген сөздер «**аумақтық бөлімшесінің (құрылымдық бөлімшелерінің)»** деген сөздермен ауыстырылсын**;**    3-тармақтың төртінші бөлігінде:  **«437»** деген цифрлар **«502»** деген цифрлармен ауыстырылсын;  **«(келісімшарт)»** деген сөз алып тасталсын;  *Осыған ұқсас ескерту Кодекс жобасының бүкіл мәтіні бойынша ескерілсін* | **Заңнама бөлімі**  «Мемлекеттік шекара туралы» Заңның 18-бабы 3-тармағының 1) тармақшасымен корреспонденттеу мақсатында;  Кодекс жобасының 502-бабы 2-тармағының бірінші бөлігімен корреспонденттеу мақсатында;  лизинг шарттары бойынша талаптарға байланысты мәселелер айқындалған Кодекс жобасының бабына сілтемені нақтылау мақсатында; | **Қабылданды**  ***Жаңа түзету*** |
|  | Жобаның 588-бабы 2-тарма-ғының 1) тармақ-шасы | **588-бап. Салық төлеушілер**  ...  2. Мыналар жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды:  1) Кеңес Одағының батырлары, Социалистік Еңбек ерлері, «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi» атақтарына ие болған, үш дәрежелі **Даңқ орденімен** және «Отан» орденімен марапатталған адамдар – осы Кодекстің 528-бабының 1) тармақшасында көрсетілген барлық салық салу объектілерінің жалпы құнынан республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген мөлшері шегінде; | **Жобаның 588-бабы 2-тарма-ғының 1) тармақшасындағы** **«үш дәрежелі Даңқ орденімен және «Отан» орденімен марапатталған адамдар**» деген сөздер **«үш дәрежелі** «**Еңбек Даңқы» орденінің және «Отан» орденінің кавалерлері**» деген сөздермен толықтырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Әлеуметтік кодекстің 190-бабы 3-тармағының 8) тармақ-шасымен үйлестіру мақсатында; |  |
|  | Жобаның 605-бабы-ның  4-тармағы | **605-бап. Алымдарды есептеу және төлеу тәртібі**  ...  4. Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмыс берушілерге рұқсат бергені немесе ұзартқаны үшін алым **облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының** Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы заңнамасында айқындалатын тәртіппен жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру не ұзарту туралы шешім қабылдау туралы хабарламасын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде алынады. | ***Жобаның 605-бабының 4-тар-мағындағы* «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының»** деген сөздер **«жергілікті атқарушы органның»** деген сөздермен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 37-1-бабымен үйлестіру мақсатында; |  |
|  | жобаның 608-бабының  3-тармағы | **608-бап. Жалпы ережелер**  …  3. Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдар, ал арнаулы экономикалық аймақтардың аумақтарында-жергілікті атқарушы органдар немесе **арнаулы экономикалық аймақтардың әкімшіліктері, жергілікті атқарушы органдар** тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өзінің орналасқан жері бойынша салық органдарына **уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша** төлемақы төлеушілер, салық салу объектілері және уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға алуға) жер учаскелері берілген кезеңдер туралы мәліметтерді ұсынады. | жобаның 608-бабының  **3-тармағы** мынадай редакцияда жазылсын:  3. Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдар, ал арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында – жергілікті атқарушы органдар немесе **арнайы экономикалық аймақтардың басқарушы компаниялары** тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өзінің орналасқан жері бойынша салық органдарына төлемақы төлеушілер, салық салу объектілері және уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға алуға) жер учаскелері берілген кезеңдер туралы мәліметтерді ұсынады.»;  *Осыған ұқсас ескерту*  *Кодекс жобасының бүкіл мәтіні бойынша ескерілсін.* | **Депутат**  **Б. Бейсенғалиев**  Кодекс жобасының  608-бабының 3-тармағында арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында жергілікті атқарушы органдар немесе арнайы экономикалық аймақтардың әкімшіліктері есепті тоқсаннан кейінгі айдың  15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өзінің орналасқан жері бойынша салық органдарына төлемақы төлеушілер, салық салу объектілері және уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға алуға) жер учаскелері берілген кезеңдер туралы мәліметтерді уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша ұсынады.  Сонымен қатар, «Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы» Заңда **«арнайы экономикалық аймақтар әкімшілігінің»** анықтамасы көзделмеген. |  |
|  | жобаның 616-бабының  6 және 10-тармақтары | **616-бап. Жалпы ережелер**  …  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 лимттеріне 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.  …  10. Орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және **өсімдіктер дүниесі** саласындағы уәкілетті органдар жыл сайын есепті жылдан кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өзінің орналасқан жері бойынша салық органдарына мөлшері осы баптың 2-тармағына сәйкес айқындалатын төлемақы төлеушілер және уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салық салу объектілері туралы мәліметтерді ұсынады. | **жобаның 616-бабында:**  6-тармақтағы **«өңірлік»** деген сөз **«аумақтық»** деген сөзбен ауыстырылсын;  **10-тармақтағы** **«өсімдіктер дүниесі»** деген сөздер **«өсімдіктер дүниесін күзету, қорғау, сақтау, қалпына келтіру және пайдалану»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Кодекс жобасының  616-бабының 6-тармағында 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, су пайдаланудың белгіленген лимиттері, су пайдаланудың рұқсаттары мен лимиттеріне енгізілген өзгерістер, Қазақстан Республикасы су заңнамасының сақталуы бойынша тексерулердің нәтижелері, Қазақстан Республикасы су заңнамасының сақталуы бойынша тексерулердің нәтижелеріне шағымдану бойынша сот шешімдері туралы мәліметтерді уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша ұсынады.  Бұл ретте Қазақстан Республикасы Су кодексінің  33-бабына сәйкес су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы мемлекеттік басқаруды Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі және басқа да органдар Конституцияда, осы Кодексте, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде белгіленген өз құзыреті шегінде жүзеге асырады.  Осыған байланысты Кодекс жобасының 616-бабының  6-тармағында көзделген мәліметтер бойынша салық органына ақпарат беруге жауапты су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті органның тиісті бөлімшесін нақтылау қажет;  «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы  1-бабының 10) тармақшасына сәйкес келтіру; |  |
|  | жобаның 666-бабының 3) тармақшасы | **666-бап. Бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған кірістері**  1. Бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған кірістері деп табыстардың мынадай түрлері танылады:  …  3) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде ақпаратты өңдеу қызметтерін, басқарушылық, қаржылық, консультациялық, инжинирингтік, маркетингтік, аудиторлық, дизайнерлік, заңдық, жарнамалық (соттарда, төрелікте немесе аралық сотта өкілдік ету және құқықтар мен заңды мүдделерді қорғау жөніндегі қызметтерді, сондай-ақ нотариаттық қызметтерді қоспағанда) қызметтер көрсетуден түсетін табыс.  Осы бөлімнің мақсатында:  сақтандыру нарығына (сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру жөніндегі қызметтерді қоспағанда), бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың қызметі;  бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметі;  банк қызметі, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізу жөніндегі ұйымдардың қызметі (Қазақстан Республикасының шегінен тыс орналасқан Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесіне банктік шоттар ашу және жүргізу, аударым, кассалық операциялар, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоса алғанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізу, төлем құжаттарының инкассоға қабылдау бойынша көрсетілетін қызметтерді, қоспағанда);  орталық депозитарийдің және өзара сақтандыру қоғамдарының қызметі;  әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қызметі;  әлеуметтік сақтандыру қорының **қызметі** қаржылық көрсетілетін қызметтер деп танылады; | **666-баптың 3) тармақшасы екінші бөлігінің жетінші абзацы** **«қорының»** деген сөзден кейін **«мемлекеттік»** деген сөзбен толықтырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі 1-бабының 100) тармақшасына сәйкес келтіру мақсатында; |  |
|  | 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. |  |

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

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