16.01.2025 ж., 17.02.2024 ж., 24.02.2025 ж., 27.03.2025 ж. 03.04.2025 ж., 11.04.2025 ж, 14.04.2025 ж., 15.04.2025 ж., 24.04.2025ж.

**Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар**

**енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша**

**САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с№** | | **Құрылым-дық элемент** | | **Заңнамалық актінің редакциясы** | **Заң жобасының редакциясы** | **Ұсынылған өзгерістер мен толықтырулардың редакциясы** | **Өзгерістердің немесе толықтырулардың авторы және оның негіздемесі** | **Бас комитеттің шешімі.**  **Негіздеме**  **(қабылдан-баған жағдайда)** |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі*** | | | | | | | |
|  | | Жобаның  1-бабының  1-тармағы  *ҚР Бюджет кодексінің 50, 51, 52-1, 98-баптары* | 50-бап. Облыстық бюджетке түсетін түсімдер  1. Мыналар:  .....  6) жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы;  7) орманды пайдаланғаны үшін төлемақы;  .......  7-2) өсімдіктер дүниесін арнайы пайдалану тәртібімен өсімдік ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы;  ....  8-1) жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы;  **8-3) жоқ;**  .....  51-бап. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттеріне түсетін түсімдер  1. Мыналар:  .....  9) жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы;  10) орманды пайдаланғаны үшін төлемақы;  ....  12-1) жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы;  .....  15-1) қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы;  **15-2) жоқ;**  .....  23) сыртқы (көрнекі) жарнаманы республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтары арқылы өтетін жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнде орналастырғаны үшін төлемақы;  .....  52-1-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне түсетін түсімдер  1. Мыналар аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне түсетін салықтық түсімдер болып табылады:  1) аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің аумағында мемлекеттік кіріс органдарында тіркеу есебіне қою кезінде мәлімделген:  дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіпқой медиатор үшін – тұрған жері;  қалған жеке тұлғалар үшін – тұрғылықты жері орналасқан жеке тұлғалар дербес салық салуға жататын кірістер бойынша жеке табыс салығы;  .....  3-1) бірыңғай жер салығы;  .....  5) сыртқы (көрнекі) жарнаманы:  аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте;  аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің аумақтары арқылы өтетін жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнде;  елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнен тыс жерде орналастырғаны үшін төлемақы.  .....  98-бап. Инкассолық өкім  .....  3. Инкассолық өкімдерді бірыңғай қазынашылық шотқа және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға ашылған шетел валютасындағы шоттарға, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының арнаулы шоттарына, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының арнаулы шоттарына арналған шоттарға, тиісті бюджеттердің, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, ақшаны уақытша орналастырудың, сыртқы қарыздарды немесе байланысты гранттарды қайта айырбастаудың, Жәбірленушілерге өтемақы қорының, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының, Арнаулы мемлекеттік қордың қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына, білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобаны іске асыру жөніндегі дирекцияның шотына шығаруға жол берілмейді.  ..... | **1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:**  **1) 50-баптың 1-тармағында:**  **6), 7), 7-2), 8-1) тармақшалар алып тасталсын;**  **«8-3) табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемақы облыстық бюджетке түсетін салықтық түсімдер болып табылады.»;**  **2) 51-баптың 1-тармағында:**  **9), 10), 12-1), 15-1), 23) тармақшалар алып тасталсын;**  **мынадай мазмұндағы 15-2) тармақшамен толықтырылсын:**  **«15-2) табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемақы;»;**  **3) 52-1-бапта:**  **1) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:**  **«жеке тұлға (оның ішінде дара кәсіпкер), жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор үшін – тұрған жері;»;**  **3-1) тармақша алып тасталсын;**  **5) тармақша алып тасталсын;**  **4) 98-баптың 3-тармағының бірінші бөлігіндегі «бірыңғай қазынашылық шот және» деген сөздер алып тасталсын.** | Жобаның 1-бабының 1-тармағы **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  Парламенттің 2024 жылғы 4 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін қабылдауына байланысты. | **Талқылауға** |
| ***2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі*** | | | | | | | |
|  | | Жобаның  1-бабы  2-тармағының жаңа  3) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *116-бабы* | 116-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің бағалары мен тарифтерін мемлекеттік реттеу  3. Мемлекет кәсіпкерлік субъектілерінің мынадай тауарларына, жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне:  1) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына;  2) табиғи монополия саласындағы тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге;  3) мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілері өндіретін және өткізетін тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге;  4) мемлекеттік бағалық реттеу енгізілген тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге);    6) бағаларды мемлекеттік реттеу белгіленген мұнай өнімдерін стационарлық автожанармай құю станциялары арқылы бөлшек саудада өткізуге және бағаларды мемлекеттік реттеу белгіленген мұнай өнімдерін стационарлық автожанармай құю станциялары үшін көтерме саудада өткізуге;  6-1) дәрілік заттарға арналған шекті бағаларды бекітуге;  7) арақтарға және айрықша арақтарға, тауар шығарылған жердің атауы қорғалған арақтарға, күштілігі жоғары ликер-арақ бұйымдарына, коньяк пен брендиге ең төмен бағаларды белгілеуге;  8) фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге, папиростарға, сигариллаларға және қыздырылатын темекісі бар бұйымдарға ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілеуге;  9) туындаған проблемаларды бәсекелестік жай-күйі үшін теріс салдары аз тәсілмен шешу мүмкін болмаған жағдайда, табиғи монополия жағдайындағы емес тауар нарықтарында белгілі бір жағдайларда, оның ішінде төтенше жағдайлар, дүлей зілзалалар, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету кезінде;  10) тауарлық газға және сұйытылған мұнай газына;  11) мемлекеттің артықшылықты құқығы шеңберінде ұлттық оператор сатып алатын шикі және тауарлық газдың бағасын бекітуге;  12) энергия өндіруші ұйымдардың тарифтерін бекітуге;  13) субсидияланатын көрсетілетін қызметтерге;  14) қоғамдық маңызы бар нарықтарда **бағалар мен тарифтерді реттейді;**  15) байланыс құралдарын, сондай-ақ талшықты-оптикалық байланыс желілерін тарту үшін электр берудің әуе желілерінің тіреуіштерін орналастыру үшін орындарды мүліктік жалдауға (жалға беруге) арналған шекті тарифтерді бекітеді.  .....  **Жоқ.**  ..... | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **Жоқ.** | Жобаның 1-бабының 2-тармағы мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен **толықтырылсын**:  «**116-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:**  **«16) энергетикалық сусындарға ең төменгі бөлшек сауда бағаларын белгілейді.».** | **Депутат**  **А. Қошмамбетов**  Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес мемлекет кәсіпкерлік субъектілерінің тауарларына, жұмыстарына, қызметтеріне бағалар мен тарифтерді, оның ішінде арақтарға және айрықша арақтарға, тауар шығарылған жердің атауы қорғалған арақтарға, күштілігі жоғары ликер-арақ бұйымдарына, коньяк пен брендиге ең төмен бағаларды белгілеуге, сондай-ақ фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге, папиростарға, сигариллаларға және қыздырылатын темекісі бар бұйымдарға ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілеуге бағалар мен тарифтерді реттейді.  Сонымен қатар, ең төменгі бөлшек баға салық төлемей және бюджетке аударымсыз айналымға шығарылған заңсыз және контрафактілік өнімдермен күресуге мүмкіндік береді.  Сондай-ақ, бағаны реттеу мұндай тауарлардың өскелең ұрпақ үшін, оның ішінде тұтынушылардың жасына байланысты сату шектеуі бар тауарлар бойынша қолжетімділігін төмендетуге мүмкіндік береді.  Осылайша, энергетикалық сусындарға акциз енгізудің баламасы ретінде 2026-2029 жылдары кезең-кезеңімен акцизді арттыра отырып, энергетикалық сусындарға ең төмен бөлшек сауда бағаларын енгізу ұсынылады.  Болжам бойынша, мемлекет бюджетіне түсетін түсімдер ҚҚС және КТС бойынша салық салынатын айналымды ұлғайту есебінен өседі (сонымен қатар ҚҚС мөлшерлемесі 16 %) бірінші жылы 15,3 млрд теңгеге, нәтижесінде 2025-2029 жылдар аралығында мемлекет қосымша салық алымдары түрінде шамамен 130,1 млрд теңге алады.  Алкоголь мен темекіге арналған ЖРО тәжірибесі бойынша ең төмен бөлшек сауда бағаларының мөлшері Қаржыминінің бұйрығымен белгіленеді. Осыған байланысты Қаржыминіне қосымша осындай өкілеттіктер беру қажет.  Негізгі артықшылықтары:  \*ең төмен бөлшек сауда бағалары сұр импортпен және контрафактілік өніммен неғұрлым тиімді күресуге мүмкіндік береді (ең төмен бөлшек сауда бағаларынан төмен сату заңсыз деп танылады)  \*21 жастағы және одан кіші адамдарға сатуға тыйым салудан басқа, өскелең ұрпақтың тұтынуын шектеуге мүмкіндік береді  \*бақылаушы органдар үшін басқаруды жеңілдетеді  \*инвестициялық келісімдер жасауға мүмкіндік береді (инвестициялауға тыйым салынған акцизделетін өнімдер тізбесіне кірмейді).  Энергетикалық сусындар және болжамды түсімдерге ұсынылатын ең төмен бағалардың мөлшерлемесінен төмен.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2026** | | **2027** | | | **2028** | | **2029** | | |  | 1-жартыжылдық | 2-жартыжылдық | | 1-жартыжылдық | 2-жартыжылдық | 1-жартыжылдық | 2-жартыжылдық | 1-жартыжылдық | 2-жартыжылдық | | **Ең төмен бағалардың мөлшерлемесі** | 500 тг | 530 тг | | 560 тг | 590 тг | 620 тг | 650 тг | 680 тг | 710 тг | | **Ыдыс көлемі** | 450 мл | 450 мл | | 450 мл | 450 мл | 450 мл | 450 мл | 450 мл | 450 мл | | **Қосымша ҚҚС (млрд. теңге)** | 11,8 | | 18,6 | | | 26,4 | 35,4 | | | | **Қосымша КТС (млрд. теңге)** | 3,4 | | 7,2 | | | 11,6 | 16,6 | | | | **ЖИЫНЫ (млрд. теңге)** | 15,3 млрд теңге | | 25,8 млрд тг | | | 38 млрд тенге | 51 млрд тенге | | |   Нәтижесінде 2025-2029 жылдар аралығында мемлекет қосымша салық алымдары түрінде шамамен 130,1 млрд теңге алады. | **Талқылауға** |
|  | | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  7) тармақша-сының  жаңа он екінші абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің 283-бабы* | 283-бап. Инвестициялық преференциялар ұғымы және түрлері  ....  3. Инвестициялық басым жоба бойынша салықтар бойынша преференциялар (бұдан әрі – инвестициялық басым жоба үшін инвестициялық преференциялар) беріледі.  4. Алып тасталды | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  7) 283-бапта:  ...  **Жоқ.**  **4.** Инвестициялық преференциялар осы баптың 2-тармағында көзделген инвестициялық келісімшарттардың біреуі бойынша ғана беріледі.  .... | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 7) тармақшасында:  мынадай мазмұндағы он екінші абзацпен **толықтырылсын:**  **«мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:»;**  «он екінші абзацтағы **«4)»** деген цифр **«3-1)»** деген цифрлармен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 27-бабының 6-тармағына және 26-бабының 7-тармағына сәйкес келтіру. | **Талқылауға**  **Пысықтауға** |
|  | | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  8) тармақша-сының  бірінші, сегізінші, қырық бесінші және қырық сегізінші абзацтары  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *жаңа бабы* | **Жоқ.** | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  8) мынадай мазмұндағы **283-1-баппен** толықтырылсын:  ....  Осы баптың мақсатында айлық есептік көрсеткіш **деп** республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференциялар беруге өтінім берілген күні қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіш түсініледі.  .....  7. Инвестициялар туралы келісім:  1)осы Кодекстің **284-4-бабында және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі)** көзделген салықтар бойынша преференциялар;  ....  Инвестициялар туралы келісім шеңберінде салықтар бойынша инвестициялық преференцияларды қолдану мерзімі жобаның құнына және инвестициялау санаттары бойынша жүзеге асырылатын қызмет түріне қарай, бірақ өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті органмен, салық саясаты саласындағы уәкілетті органмен және салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган **бекіткен** тәртіпке сәйкес **10** жылдан аспайтын мерзімде көзделеді.»; | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 8) тармақшасында:  бірінші абзацтағы **«283-1-бапта»** деген сөздер **«283-1, 283-2, 283-3, 283-4 және 283-5-баптарда»** деген сөздермен ауыстырылсын;  сегізінші абзац **«деп»** деген сөзден кейін **«тиісті қаржы жылына арналған»** деген сөздермен толықтырылсын.  *Заң жобасының бүкіл мәтіні бойынша осындай ескертуді көздеу қажет.*  қырық бесінші абзацтағы «**284-4-бабында және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі)»** деген сөздер **«283-4-бабында және Қазақстан Республикасының Салық кодексінде»** деген сөздермен ауыстырылсын;  қырық сегізінші абзацта:  **«10»** деген цифрлар **«он»** деген сөзбен ауыстырылсын;  **«бекіткен»** деген сөз **«айқындаған»** деген сөзбен ауыстырылсын; | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы.  Редакциясын нақтылау.  Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі, сондай-ақ «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі) 284-4-бапты қамтымайды.  Заң техникасы.  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 1-бабының 13) тармақшасына сәйкес келтіру. | **Талқылауға**  **Қабылданды**  **Қабылданған жоқ.**  **Пысықталды**  **Қабылданды** |
|  | | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  10) тармақша-сының бірінші және төртінші абзацтары  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *жаңа бабы* | **Жоқ.** | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **10) мынадай мазмұндағы 283-3-баппен толықтырылсын:**  ...  2. Осы Кодексте белгіленген тәртіппен инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органмен және (немесе) жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен, сондай-ақ **жергілікті атқарушы органдармен** келісім бойынша уақытша өтеусіз пайдалануға не уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығымен кейіннен меншікке не жер пайдалануға өтеусіз бере отырып, инвестициялық келісімшартқа сәйкес инвестициялық міндеттемелер орындалған жағдайда мемлекеттік заттай гранттарды береді.  ...... | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 10) тармақшасында:  бірінші абзац **алып тасталсын;**  төртінші абзацтағы **«жергілікті атқарушы органдармен келісім»** деген сөздерден кейін **«облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарымен келісу»** деген сөздермен ауыстырылсын;». | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы.  Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 9-бабы 6-тармағының екінші бөлігімен сәйкестендіру мақсатында. | **Талқылауға**  **Қабылданды**  **Пысықталды** |
|  | | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  27) тармақшасы  ҚР Кәсіпкерлік кодексінің  жаңа бабы | **Жоқ.** | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  27) мынадай мазмұндағы **276-3-баппен** толықтырылсын:  «276-3-бап. Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін **бағалауды жүзеге асыру тәртібі**  1. Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау әлеуметтік-экономикалық дамуға берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігіне талдау жүргізу үшін жүзеге асырылады.  **2. Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалауды инвестициялар тарту жөніндегі саясат саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.**  **3. Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалауды жүргізу тәртібін инвестициялар тарту жөніндегі саясат саласындағы уәкілетті орган бекітеді.».** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 27) тармақшасында:  бірінші абзацта **орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;**  екінші абзацтағы **«бағалауды жүзеге асыру тәртібі»** деген сөздер **«бағалау»** деген сөзбен ауыстырылсын;  **төртінші абзац** мынадай редакцияда жазылсын:  **«2. Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалауды инвестициялар тарту жөніндегі саясат саласындағы уәкілетті орган өзі айқындайтын тәртіппен** **жүзеге асырады.».**  бесінші абзац **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  Заң жобасының 2-тармағы 27) тармақшасының екінші абзацына сәйкес келтіру.  Заң техникасы.  Заң жобасының 2-тармағы 27) тармақшасының бесінші абзацын алып тастау жөніндегі ұсынысқа байланысты.  Заң жобасының 2-тармағы 27) тармақшасының төртінші абзацын заң жобасының 2-тармағының 27) тармақшасы бесінші абзацының мазмұнын ескере отырып, жаңа редакцияда жазу жөніндегі ұсынысқа байланысты заң жобасының 2-тармағы 24) тармақшасының төртінші абзацына сәйкес келтіру. | **Талқылауға**  **Қабылданды**  **Қабылданды**  **Пысықталды**  **Пысықталды** |
| ***2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі*** | | | | | | | |
|  | | Жобаның  1-бабының  3-тармағы  2) тармақша-сының үшінші, жетінші және оныншы абзацтары  *ҚР Әлеуметтік кодексінің 102-1-бабы* | 102-1-бап. Интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшаларын пайдалана отырып, қызметтерді көрсету немесе жұмыстарды орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын адамдарды әлеуметтік қамсыздандыру  ....  2. Арнаулы мобильдік қосымша пайдаланылатын арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер болып табылатын орындаушылар үшін Оператор төлеуге тиісті әлеуметтік аударымдардың мөлшерлемесі орындаушының өзінің таңдауы бойынша әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісінің бір пайызы мөлшерінде немесе осы Кодекстің 244-бабының 1-тармағында белгіленген мөлшерде айқындалады.  Арнаулы мобильдік қосымша пайдаланылатын арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер болып табылатын орындаушылардың көрсетілген қызметтер немесе орындалған жұмыстар үшін алған кірісі олар үшін әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі болып табылады.  Бұл ретте айына әлеуметтік аударымдарды есептеу үшін алынатын кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген жалақының 7 еселенген ең төмен мөлшерінен аспауға тиіс.  3. Арнаулы мобильдік қосымша пайдаланылатын арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер болып табылатын орындаушылар үшін Оператор төлеуге тиісті міндетті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі орындаушының өзінің таңдауы бойынша міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін алынатын кірістің бір пайызы мөлшерінде немесе осы Кодекстің 249-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген мөлшерде айқындалады.  Міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін алынатын кіріс деп арнаулы мобильдік қосымша пайдаланылатын арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер болып табылатын орындаушылардың көрсетілген қызметтер немесе орындалған жұмыстар үшін алған кірісі түсініледі.  ..... | 3. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:  .....  2) 102-1-бапта:  тақырып мынадай редакцияда жазылсын:  **«102-1-бап. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнайы салық режимін қолданатын адамдарды әлеуметтік қамсыздандыру»;**  1, 2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:  .....  2. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне (Салық кодексі) сәйкес өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимін қолданатын жеке тұлғалардың төлеуіне жататын әлеуметтік аударымдар ставкасы **әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісінің 1 пайызы мөлшерінде** **айқындалады.**  ......  3.«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне (Салық кодексі) сәйкес өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимін қолданатын жеке тұлғалардың төлеуге жататын міндетті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі **міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін қабылданатын табыстың 2 пайызы мөлшерінде айқындалады.**  ...... | Жобаның 1-бабы 3-тармағының 2) тармақшасында:  **үшінші абзац** мынадай редакцияда жазылсын:  **«102-1-бап. Интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшаларын пайдалана отырып, қызметтерді көрсету немесе жұмыстарды орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын адамдарды әлеуметтік қамсыздандыру»;**  .....  жетінші абзацтағы **«әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісінің 1 пайызы мөлшерінде** **айқындалады» деген сөздер «орындаушының өзінің таңдауы бойынша** **әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісінің 1 пайызы мөлшерінде немесе осы Кодекстің 244-бабының 1-тармағында айқындалған мөлшерде** **айқындалады.»** деген сөздермен ауыстырылсын;  .....  оныншы абзацтағы «**міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін қабылданатын табыстың 2 пайызы мөлшерінде айқындалады»** деген сөздер деген **«орындаушының өзінің таңдауы бойынша міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін алынатын кірістің 2 пайызы мөлшерінде немесе осы Кодекстің 249-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында айқындалады»** деген сөздермен ауыстырылсын; | **Депутат**  **А. Аймағамбетов**  Орындаушының әлеуметтік аударымдар мөлшерлемесін таңдау құқығын сақтау мақсатында. | **Талқылауға**  **ҚР Үкіметінің 04.04.2025 ж. қорытынды-сымен қолдау көрсетілген жоқ.**  *(30.12.2024 ж. ҚР Үкіметінің қорытындысын алуға ұсынылды)*  ***Қазақстан Республикасы Үкіметінің қолдау көрсетпеу негіздемесі (қорытындыдан үзінді):***  Салық кодексі жобасының ұсынылған редакциясына сәйкес өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнайы салық режимін қолданатын жеке тұлғалар үшін жылына 4080 айлық есептік көрсеткіш (16,8 млн теңге) мөлшерінде кіріс шегі белгіленді, демек, айына өзін-өзі жұмыспен қамтығандар шамамен 1,5 млн теңге кіріс ала алады.  Сонымен қатар көлеңкеден шығаруды ынталандыру, сондай-ақ оларды әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне тарту мақсатында жобада аталған адамдар жалпы алынатын кірісіне салықтан босатылды, олар үшін кірістің 4 % мөлшерінде әлеуметтік төлемдер төлеу ғана көзделген, олардың 2 % зейнетақы қорына және 1 % медициналық және әлеуметтік сақтандыруға жұмсалады.  Заңнаманың қолданыстағы нормаларына сәйкес мұндай тұлғалар кірістен 1 % салық, сонымен қатар 18,7 мың теңгеден (ең төменгі сома) және одан жоғары әлеуметтік төлемдер төлейтінін атап өткен жөн.  Осылайша, жобаның ұсынылып отырған редакциясы анағұрлым әділ болып табылады, өйткені міндеттемелер алынатын кіріске барабар болып табылады, шағын кірістер алынған кезде аударымдар қолданыстағы тәртіп бойынша бекітілген 18,7 мың теңге емес, шамалы болады.  Сонымен қатар ұсынылған түзетулерді қабылдау – жобада ұсынылатын мөлшерлемеден басқа әлеуметтік төлемдер бойынша қолданыстағы мөлшерлемелерді таңдау құқығын беру сақтандыру қорларының қаражатты алмау қаупінің туындауына, сондай-ақ төлемдерді әкімшілендіруде қосымша қиындықтар туғызуға әкелуі мүмкін. Егер төлеушілердің көпшілігі алынған кіріске тәуелсіз төмен мөлшерлемелерді таңдау құқығын пайдаланса, онда бұл жағдайда әлеуметтік төлемдердің төмендеу қаупі бар, бұл әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға кері әсерін тигізуі мүмкін.  Осыған байланысты 102-1-баптың атауын қайта атау және өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін АСР қолданатын жеке тұлғалар үшін әлеуметтік төлемдер мөлшерлемесін таңдау құқығын беру бойынша ұсынылатын түзетулерге қолдау көрсетілген жоқ. |
| ***2025 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі*** | | | | | | | |
|  | | Жобаның  1-бабының жаңа  4-тармағы  *ҚР Бюджет кодексінің 24-бабы* | 24-бап. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджетіне түсетін түсімдер  1. Мыналар республикалық маңызы бар қала, астана бюджетіне түсетін салықтық түсімдер болып табылады:    **27) жоқ.** | **Жоқ.** | Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 4-тармақпен **толықтырылсын**:  **«4. 2025 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:**  **24-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 27) тармақшамен толықтырылсын:**  **«27) табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемақы.».** | **Депутат**  **Б.Т. Бейсенғалиев**  Премьер-Министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің төрағалығымен 2024 жылғы 21 ақпанда өткен жаңа Салық кодексінің жобасы жөніндегі отырыс хаттамасының 2-тармағы жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін, орманды пайдаланғаны үшін және жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақыны біріктіруге қатысты. | **Талқылауға** |
|  | | Жобаның  1-бабының жаңа  4-тармағы  *ҚР Бюджет кодексінің 25-бабы* | 25-бап. Облыстық бюджетке түсетін түсімдер  1. Мыналар облыстық бюджетке түсетін салықтық түсімдер болып табылады:    **12) жоқ;** | **Жоқ.** | Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 4-тармақпен **толықтырылсын**:  **«4. 2025 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:**  **25-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:**  **«12) табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемақы.».** | **Депутат**  **Б.Т. Бейсенғалиев**  Премьер-Министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің төрағалығымен 2024 жылғы 21 ақпанда өткен жаңа Салық кодексінің жобасы жөніндегі отырыс хаттамасының 2-тармағы жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін, орманды пайдаланғаны үшін және жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақыны біріктіруге қатысты. | **Талқылауға** |
|  | | Жобаның  1-бабының жаңа  4-тармағы  *ҚР Бюджет кодексінің*  *168-бабы* | 168-бап. 2025 қаржы жылында республикалық және жергілікті бюджеттерді атқару, нақтылау, секвестрлеу және түзету ерекшеліктері  ....  3. Мыналар республикалық бюджетке түсетiн салықтық түсiмдер болып табылады:  .....  **28) жоқ;** | **Жоқ.** | Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 4-тармақпен **толықтырылсын:**  «**4. 2025 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:**  **168-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 28) тармақшамен толықтырылсын:**  **«28) осы Кодекстің 58-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген мұнай секторының ұйымдарынан салықтық тексерулердің нәтижелері бойынша түсетін салықтық түсімдер.».** | **Депутат**  **Б.Т. Бейсенғалиев**  Бюджет кодексінің 23-бабы 1-тармағының ережелеріне сәйкес келтіру мақсатында, оған сәйкес мұнай секторының ұйымдарынан салықтық тексерулердің нәтижелері бойынша түсетін салықтық түсімдер республикалық бюджетке түседі. Бұл ретте Бюджет кодексінің 58-бабы 2-тармағының ережелерімен бұл түсімдер Ұлттық қорға түсетін түсімдер тізбесінен алып тасталды.  Осыған байланысты қайшылықты болдырмау мақсатында Бюджет кодексінің өтпелі ережелеріне аталған түсімдерді 2025 жылға арналған республикалық бюджетке түсетін түсімдер тізбесіне енгізу бөлігінде өзгерістер енгізу қажет. | **Талқылауға**  *2025 жылғы*  *1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі* |
| ***«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы*** | | | | | | | |
|  | | Жобаның  1-бабының  6-тармағы  2) тармақ-шасының  төртінші және бесінші абзацтары  *«Бағалы қағаздар рыногы туралы»*  *ҚР Заңының*  *51-бабы* | 51-бап. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру. Лицензиядан айыру және қолданылуын тоқтату  .....  4. Уәкiлеттi орган:  ......  4) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өзге де негiздер бойынша лицензиядан айыруға **құқылы.**  ......  **Жоқ.** | 6. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:  ....  2) 51-бапта:  .....  4-тармақтың 4) тармақшасындағы «негіздер бойынша лицензиядан айыруға құқылы.» деген сөздер «негіздер бойынша;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы **4-1) тармақшамен** толықтырылсын:  **«4-1**) жеке тұлғалардың бағалы қағаздарын өткізуден оң және теріс айырмашылықтарды айқындау, сондай-ақ «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген мәліметтерді мемлекеттік кіріс органдарына берудің дұрыстығы мен уақтылығы жөніндегі талаптарды соңғы он екі ай қатарынан қайталап бұзғаны үшін осы Заңның 51-бабы 1-тармағының 15) тармақшасында көзделген негіздер бойынша лицензияны тоқтата тұру түріндегі санкция қолданылғанда лицензиядан айыруға құқылы.».  ...... | Жобаның 1-бабы 6-тармағы 2) тармақшасының төртінші және бесінші абзацтарындағы **«4-1)»** деген цифрлар **«3-5)»** деген цифрлармен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. | **Талқылауға**  **Пысықталды** |
| ***«Трансферттік баға белгілеу туралы» 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы*** | | | | | | | |
|  | | Жобаның  1-бабының  10-тармағы  9) тармақша-сының он үшінші  абзацы  *«Трансферттік баға белгілеу туралы»*  *ҚР Заңының жаңа бабы* | **Жоқ.** | 10. «Трансферттік баға белгілеу туралы» 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:  .....  9) мынадай мазмұндағы 10-2-баппен толықтырылсын:  ....  4. Материалдық емес активтердің бақыланатын және салыстырмалы мәмілелер шарттарына әсерін анықтау және талдау, атап айтқанда, мыналарды, бірақ аса маңызды емес жағдайларды ескере отырып, жүзеге асырылады:  .....  Егер материалдық емес активтің заңды иесі **қолданыстағы заңнамаға және (немесе)** реттеуші келісімшарттарға сәйкес айқындалмаса, онда бұл тұлға материалдық емес активті пайдалануға қатысты шешімдерді бақылайтын және басқа тұлғаларды материалдық емес активті пайдаланудан шектеуге практикалық мүмкіндігі бар салық төлеушілер болып табылады;  ...... | Жобаның 1-бабының 10-тармағы 9) тармақшасының он үшінші абзацындағы **«қолданыстағы заңнамаға және (немесе)»** деген сөздер **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  Материалдық емес активтің заңды иесі қандай заңнамаға сәйкес анықталмағанын нақтылау қажет. | **Талқылауға**  **Пысықталды** |
|  | | Жобаның  1-бабының  10-тармағы  9) тармақша-сының он төртінші  абзацы  *«Трансферттік баға белгілеу туралы»*  *ҚР Заңының жаңа бабы* | **Жоқ.** | 10. «Трансферттік баға белгілеу туралы» 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:  .....  9) мынадай мазмұндағы 10-2-баппен толықтырылсын:  ....  4. Материалдық емес активтердің бақыланатын және салыстырмалы мәмілелер шарттарына әсерін анықтау және талдау, атап айтқанда, мыналарды, бірақ аса маңызды емес жағдайларды ескере отырып, жүзеге асырылады:  ......  2) материалдық емес активтердің санаттары мен сипаттамаларын (**эксклюзивтілігі,** құқықтық қорғаудың дәрежесі мен ұзақтығы, географиялық қолдану саласы, пайдалы пайдалану мерзімі, әзірлеу сатысы және өзге де санаттары мен сипаттамалары);..... | Жобаның 1-бабының 10-тармағы 9) тармақшасының он төртінші абзацындағы «**эксклюзивтілігі,»** деген сөз **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 24-бабының 3-тармағына сәйкес нормативтiк құқықтық актiнiң мәтiнi әдеби тiл нормалары, заң терминологиясы және заң техникасы сақтала отырып жазылады, оның ережелерi барынша қысқа болуға, нақты мағынаны және әртүрлi түсiндiруге жатпайтын мағынаны қамтуға тиiс. Нормативтiк құқықтық актiнiң мәтiнiнде мағыналық және құқықтық жүктемесi жоқ декларативтік сипаттағы ережелер қамтылмауға тиiс. | **Талқылауға**  **Пысықталды** |
| ***«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы*** | | | | | | | |
|  | | Жобаның  1-бабының  15-тармағы 2) тармақша-сының төртінші және бесінші абзацтары  *«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы»*  *ҚР Заңының 17-бабы* | 17-бап. Мемлекеттік корпорация  1. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі мемлекеттік корпорация мемлекеттік монополияға жатқызылатын мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:  1) төлеушілерден, Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде айқындалған интернет-платформа операторынан қорға түсетін аударымдарды, жарналарды және (немесе) аударымдардың және (немесе) жарналардың уақтылы және (немесе) толық төленбегені үшін өсімпұлды өңдеуді және аударуды банктік үш күн ішінде жүзеге асырады;  ......  2-1) бірыңғай төлем төлеушіге, **Қазақстан Республикасының** **Әлеуметтік кодексінде айқындалған интернет-платформа операторына** республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жалақының 10 еселенген мөлшерінен есептелген, қорға төленетін жарналар мен аударымдардың мөлшерлерінен асып кететін соманы әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, сондай-ақ салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі, денсаулық сақтау саласындағы және цифрлық даму саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдармен келісу бойынша айқындайтын тәртіппен қайтаруды жүзеге асырады;  ....... | 15. «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:  ......  **2) 17-баптың 1-тармағында:**  **1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:**  **«1) Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық агенті таныған төлеушілерден, интернет-платформалар операторларынан аударымдарды, жарналарды және (немесе) аударымдарды және (немесе) жарналарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлдарды өңдеуді және аударуды үш банктік күн ішінде жүзеге асырады;»;**  **2-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:**  **«2-1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, сондай-ақ салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен және денсаулық сақтау және цифрлық даму саласындағы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдармен келісу бойынша әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақының 10 еселенген мөлшерінен есептелген қорға жарналар мен аударымдар мөлшерінен асатын соманы салық агенті Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес таныған бірыңғай төлемді төлеушіге, интернет-платформалар операторларына қайтаруды жүзеге асырады.»;** | Жобаның 1-бабы 15-тармағының 2) тармақшасында:  төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:  **«2-1) тармақшадағы «Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде айқындалған интернет-платформа операторына»** деген сөздер **«Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық агенті деп таныған интернет-платформа операторларына»** деген сөздермен ауыстырылсын;»;  бесінші абзац **алып тасталсын.** | **Депутаттар**  **Г.А. Нұрымова**  **А.Б. Сағандықова**  **«**Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңының жобасымен сәйкестендіру мақсатында заң техникасы (өзгерістерді нақты жазу ұсынылады). | **Талқылауға**  *(төртінші абзац алдыңғы позициямен алып тасталды)*  *(бесінші абзац алдыңғы позициямен алып тасталды)* |
|  | | Жобаның  1-бабының  15-тармағы 4) тармақша-сының  алтыншы абзацы  *«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы»*  *ҚР Заңының 28-бабы* | 28-бап. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар  ....  5-1. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 322-бабында көзделген, микрокәсіпкерлік және шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 77-тарауының 3-параграфында және 78-тарауында көзделген арнаулы салық режимдерін қолданатын жұмыс беруші есепке жазған жұмыскердің кірісі осы Заңның 14-бабы 2-тармағының 2-1) тармақшасында көзделген жұмыскерлердің қорға төленуге жататын жарналарын есептеу объектісі болып табылады.  Бұл ретте бірыңғай төлемнен жарналарды есептеу үшін алынатын ай сайынғы кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жалақының 10 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.  ...... | 15. «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:  ......  4) 28-бапта:  .....  **5-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:**  «5-1. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 801-бабы 2-тармағында көрсетілген микрокәсіпкерлік және шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын жұмыс беруші есептеген «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 322-бабында көзделген жұмыскердің табысы осы Заңның 14-бабы 2-тармағының 2-1) тармақшасында көзделген, қорға төленуге жататын жұмыскерлердің жарналарын есептеуобъектісі болып табылады.  Бұл ретте бірыңғай төлемнен жарналарды есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы табыс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақының 10 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.»;  ..... | Жобаның 1-бабы 15-тармағының 4) тармақшасында:  **алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:**  «5-1-тармақтың бірінші бөлігі **мынадай редакцияда жазылсын:»;**  сегізінші абзац **алып тасталсын;** | **Депутаттар**  **Г.А. Нұрымова**  **А.Б. Сағандықова**  **«**Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңының жобасымен сәйкестендіру мақсатында заң техникасы (өзгерістерді нақты жазу ұсынылады). | **Талқылауға** |
| ***«Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы*** | | | | | | | |
|  | | Жобаның  1-бабының 18-тармағы  *«Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы»*  *ҚР Заңының 7-бабы* | 7-бап. Резиденттер мен бейрезиденттердің валюталық операциялары бойынша төлемдері және (немесе) ақша аударымдары  1. Резиденттер мен бейрезиденттердің валюталық операциялары бойынша төлемдері және (немесе) ақша аударымдары уәкiлеттi банктердегі банктік шоттар арқылы Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.  Уәкілетті банктерде банктік шоттарды ашпай және (немесе) пайдаланбай:  1) Қазақстан Республикасының аумағында ұлттық валютамен жеке тұлғалардың төлемдерін және (немесе) ақша аударымдарын, сондай-ақ олардың пайдасына төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын;  2) осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайларда жеке тұлғалардың ақша аударымдарын;  3) бажсыз сауда дүкендерінде тауарларды өткізу кезіндегі, сондай-ақ халықаралық тасымалдар кезіндегі жүру жолында жолаушыларға тауарларды өткізу және қызметтерді көрсету кезіндегі есеп айырысуларды;  4) уәкілетті банктермен, сондай-ақ уәкілетті ұйымдардың айырбастау пункттерінде жүзеге асырылатын қолма-қол ұлттық валютамен және шетел валютасымен жеке тұлғалардың операцияларын;  5) заңды тұлғалардың және шетелдік ұйымдар филиалдарының (өкілдіктерінің) жұмыскерлерге жалақы төлеуін;  6) жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге іссапарға шығуына байланысты шығыстарын, оның ішінде өкілдік шығыстарды төлеу кезіндегі операцияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге іссапарға шығуына байланысты берілген, жұмсалмаған авансты өтеу кезіндегі операцияларды;  7) өз қызметін әуежайларда, порттарда және халықаралық қатынас үшін ашылған шекаралық өткелдерде кедендік бақылаумен жүзеге асыратын жеке тұлғалар мен бейрезидент-заңды тұлғалар арасындағы төлемдерді;  8) Қазақстан Республикасының аумағындағы әуежайлар мен теңіз порттарында шет мемлекеттердің кемелеріне қызмет көрсеткені үшін бейрезиденттер мен резиденттер арасындағы төлемдерді, сондай-ақ бейрезиденттердің халықаралық рейстерге қызмет көрсету бойынша аэронавигациялық қызмет көрсетуге, әуежай қызметі көрсететін қызметтерге және теңіз порттары көрсететін қызметтерге ақы төлеуін;  9) резиденттер мен өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын бейрезиденттер арасындағы, Қазақстан Республикасының төлемдер және төлем жүйелері туралы заңнамасында белгіленген сома шегінде ұлттық валютамен төлемдерді;  10) чек, вексель беру (тапсыру) арқылы жасалатын төлемдерді;  11) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру мақсаттары үшін уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдар арасындағы қолма-қол шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату жөніндегі операцияларды;  12) жеке тұлғалардың шектері Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасының учаскелерімен толық немесе ішінара тұспа-тұс келетін арнайы экономикалық аймақтың аумағында жасалатын және оларды жасау кезінде орындалатын мәмілелер бойынша тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін төлемдерін;  13) резидент-жеке тұлғалар, Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде жүзеге асыратын валюталық операциялар бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын;  14) осы Заңда белгіленген жағдайларда және тәртіппен резиденттер ашқан шетелдік банктердегі шоттар арқылы жүзеге асырылатын бейрезиденттермен операциялар бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын, сондай-ақ уәкілетті банктердің шетелдік банктердегі корреспонденттік шоттары арқылы төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын;  15) Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда, бейрезиденттердің шетелдік банктердегі шоттарынан олар резиденттің мiндеттемелерiн орындау есебіне жүзеге асыратын ақша аударымдарын жүргізуге жол беріледі.  ..... | **18. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:**  **7-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:**  **«Қосылған құн салығын төлеуші ретінде шартты тіркеу болған кезде Салық кодексінің 779-бабының 1 және 2-тармақтарында көрсетілген шетелдік компанияларға тауарлар мен қызметтер үшін жекетұлғалардың төлемдеріне және (немесе) ақша аударымдарына жол беріледі.».** | Жобаның 1-бабының 18-тармағы **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  Қосылған құн салығын төлеуші ретінде шартты тіркеу болған кезде шетелдік компанияларға тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін жеке тұлғалардың төлемдеріне және (немесе) ақша аударымдарына жол беру жөніндегі тиісті түзетулер Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 779-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген.  Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Салық кодексі жобасының 20-бабының 5-тармағына сәйкес осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, салық қатынастарын реттейтін нормаларды Қазақстан Республикасының салық емес заңнамасына енгізуге тыйым салынады. | **Талқылауға**  **Пысықталды** |

Ескертпе: Заң жобасының мәтінін «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларына сәйкес келтіру қажет.

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