|  |  |
| --- | --- |
|  | Бұйрыққа 13-қосымша  нысан |

**Салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегін мемлекеттік кірістер органының мәжбүрлеп өндіріп алу қағидалары**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Осы Салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегін мемлекеттік кірістер органының мәжбүрлеп өндіріп алуының қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Салық кодексінің (бұдан әрі – Салық кодексі) 183-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді және мемлекеттік кірістер органының (бұдан әрі – МКО) салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу тәсілдері мен шараларын қолдану тәртібі мен мерзімдерін айқындайды, атап айтқанда, МКО тоқсан сайын бұқаралық ақпарат құралдарында салық берешегінің шекті мөлшерінен асатын сомада салық берешегі бар дара кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын жеке тұлғалар, заңды тұлғалар және заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелері туралы мәліметтерді жариялап отырады.

Бұл ретте тізімдерде салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) не салық төлеушінің (салық агентінің) атауы, экономикалық қызмет түрі, сәйкестендіру нөмірі, салық төлеуші басшысының (салық агентінің) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және салық төлеушінің (салық агентінің) жалпы берешек сомасы көрсетіледі.

Уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылған салық төлеушілердің (салық агенттерінің) тізімі тоқсан сайын, өткен тоқсаннан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей осы Тарауда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келетін салық төлеушілерді (салық агенттерін) қосу, сондай-ақ салық берешегін өтеген салық төлеушілерді (салық агенттерін) алып тастау жолымен жаңартылады немесе салық міндеттемелері тоқтатылған.

**2-тарау. Салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету**

2. Салық төлеушінің (салық агентінің) салық міндеттемесін орындауы мынадай жолдармен қамтамасыз етіледі:

1) өсімпұлдарды есептеу;

2) банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;

3) кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;

4) мүлікке билік етуін шектеу.

Салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері (бұдан әрі – қамтамасыз ету тәсілі) салық төлеушіге (салық агентіне) - заңды тұлғаға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесіне, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидентке, дара кәсіпкерге, жеке практикамен айналысатын тұлғаға қатысты қолданылады.

Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді төлеу бойынша қамтамасыз ету тәсілдері салық берешегінің сомасына қарай салық төлеушіге (салық агентіне) қолданылады.

3. Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі салық берешегін өтемеген кезде оған салық берешегін өтеу туралы хабарлама табыс етілгеннен кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде МКО осы тараудың 2-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін қолданады, салық төлеушіге (салық агентіне) – осы құрылымдық бөлімшені құрған заңды тұлғаға.

Салық берешегін құрылымдық жағынан өтемеген кезде заңды тұлғаның бөлімшесі осы тармақтың бірінші бөлігінде айқындалған тәртіппен мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін қолданғаннан кейін заңды тұлғада 1 (Бір) астам МКО құрылымдық бөлімшесі болған кезде 2-тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін қолданады бір мезгілде осындай заңды тұлғаның барлық құрылымдық бөлімшелеріне.

Заңды тұлға салық берешегін өтемеген кезде салық берешегін өтеу туралы хабарлама оған табыс етілгеннен кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде МКО осы тараудың 1 – тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін салық төлеушілерге-заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелеріне қолданады.

4. Осы параграфтың 2-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген қамтамасыз ету тәсілдерінің күші жойылуға жатады:

1) кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген сомалар бөлігінде салық төлеушіні банкрот деп тану туралы сот актісі заңды күшіне енген күннен бастап;

2) сот кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген сомалар бөлігінде оңалту рәсімінің жоспарын бекіту туралы келісімді бекіткен күннен бастап;

3) осындай келісімге енгізілген сомалар бөлігінде берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді бекіту туралы сот актісі заңды күшіне енген күннен бастап;

4) Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының резиденті емес банк филиалын, Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалын банк операцияларын жүргізуге лицензиядан айыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап;

5) Екінші деңгейдегі банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот актісі заңды күшіне енген күннен бастап;

5. Осы тараудың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген қамтамасыз ету тәсілдерін қолдану тоқтатыла тұрады:

1) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға уәкілетті органға шағымданған жағдайда:

уәкілетті орган шағымды қарау нәтижелері бойынша шешім шығарғанға дейін;

шағымды қарау нәтижелері бойынша қанағаттандырусыз қалдыру туралы шешім шығарылған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күніне;

2) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға сотқа шағым жасалған жағдайда – шағымды қарау нәтижелері бойынша сот актісі заңды күшіне енгенге дейін.

**1-параграф. Салықтық берешектің бар екені туралы** **ескерпе**

6. Салық берешегінің шекті сомасынан аспайтын мөлшерде салық берешегі қалыптасқан жағдайда, МКО осы күннен бастап   
5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей салық төлеушіге (салық агентіне) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салық берешегінің бар екендігі туралы ескерпе (бұдан әрі - Ескертпе) жібереді.

Хабарлама тек ақпараттық мақсаттарға арналған. Хабарлама Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің (бұдан әрі – Комитет) ақпараттық жүйесінде салық төлеушінің дербес шотындағы мәліметтер негізінде автоматты түрде қалыптастырылады және салық төлеушіге (салық агентіне) жіберіледі.

**2-параграф. Салық берешегін өтеу туралы хабарлама**

7**.** Салық берешегін өтеу туралы хабарлама осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (бұдан әрі – Хабарлама) салық төлеушіге (салық агентіне) 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберіледі. заңды тұлға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес, дара кәсіпкер, жеке практикамен айналысатын тұлға құрылған күннен кейін салық берешегінің шекті сомасынан асатын сомада салық берешегінің болуы.

8. Хабарламаны салық төлеуші (салық агенті) осындай хабарлама табыс етілген күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде орындауға тиіс.

9. Салық төлеушіге (салық агентіне) Хабарламаны қалыптастыру және жіберу Комитеттің ақпараттық жүйесінде салық төлеушінің дербес шотының мәліметтері негізінде автоматты түрде жүзеге асырылады.

10. Салық төлеуші (салық агенті), егер ол Хабарламаларды орындау мерзімі өткенге дейін салық берешегінің сомасымен келіспеген жағдайда, ЖТҚ-мен бірлесіп, салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер бойынша есеп айырысуларды салыстыруды жүргізеді.

Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер бойынша есеп айырысуларды салыстыру нәтижелері бойынша салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер бойынша есеп айырысулар бойынша салыстыру актісі жасалады, оған Мемлекеттік салық инспекциясының лауазымды адамы мен салық төлеуші (салық агенті) қол қояды.

11**.** Салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) мәлiметтерi мен МҚО деректерi арасында алшақтықтар болған жағдайда, МКО дербес шотты жүргiзу тәртiбiмен Салық кодексiнiң 110-бабына сәйкес туындаған алшақтықтарды жою жөнiнде шаралар қолданады.

Салық төлеуші (салық агенті) Хабарламаны алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей осындай Хабарламаны жіберген МКО-на:

1) дебиторлық берешек сомасын көрсете отырып, дебиторлардың тізімін;

2) дебиторлардан салық төлеушінің (салық агентінің) пайдасына берешек сомаларын өндіріп алу туралы заңды күшіне енген сот бұйрығының көшірмесін (бар болса) жібереді.

Салық төлеуші (салық агенті) салық берешегін өтеген кезде дебиторлардың тізімі ұсынылмайды.

12**.** Осы Қағидалардың 11-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзімде дебиторлардың тізбесі ұсынылмаған жағдайда, салық төлеушінің (салық агентінің) дебиторларын анықтау мақсатында МКО:

1) МКО ақпараттық жүйелерінің деректерін пайдалануға;

2) салық төлеушiге (салық агентiне) оның және оның дебиторларының арасындағы өзара есеп айырысуларды анықтау мәселесi бойынша салықтық тексеру жүргiзуге;

3) салық төлеушiге (салық агентiне) салықтық тексеру жүргiзу кезiнде дебиторларға қарсы тексеру жүргiзуге құқылы.

**3-тарау.** **Салық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін қолдану тәртібі**

**1-параграф. Өсімпұлды есептеу тәртібі**

9. Өсімпұл Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзғаны үшін қамтамасыз етудің басқа тәсілдерін, мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын және басқа да жауаптылық шараларын қолдануға қарамастан есептеледі.

Өсімпұл осы тармақшада көзделген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – ҚР ҰБ) базалық мөлшерлемесінің еселенген мөлшерінде бюджетке төлеу күнін қоса алғанда, төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап кешіктірілген әрбір күн үшін есептеледі:

0,65 – көлденең мониторингке қатысушы үшін;

1.25 – басқа салық төлеушілер (салық агенттері) үшін.

**2-параграф. Банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру**

14. Салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен салық төлеуші (салық агенті) хабарламаны орындау мерзімі өткен күннен кейінгі күннен бастап салық берешегінің ең жоғары сомасынан асатын сомада салық берешегін өтемеген жағдайларда, банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы (бұдан әрі – банк шоттары бойынша РШПО) МКО өкімін шығару арқылы жүзеге асырылады.

Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру салық төлеушінің (салық агентінің) барлық шығыс операцияларына қолданылады, мыналарды қоспағанда:

1) төлеу жөніндегі операциялар:

Салық кодексінде көзделген салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген кедендік төлемдер; әлеуметтік төлемдер;

оларды уақтылы төлемегені үшін есептелген өсімпұлдар;

бюджетке төленуге жататын айыппұлдар;

2) ақшаны алуға:

өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу туралы талаптарды, сондай-ақ алимент өндіріп алу туралы талаптарды қанағаттандыруды көздейтін атқарушылық құжаттар бойынша;

еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдармен есеп айырысуға, жұмыстан шығу жәрдемақысы мен еңбекақы төлеуге, авторлық шарт бойынша сыйақы төлеуге, клиенттің әлеуметтік төлемдерді аудару жөніндегі міндеттемелеріне, сондай-ақ мемлекет пайдасына өндіріп алу туралы атқару құжаттарына тыйым салуды көздейтін атқарушылық құжаттар бойынша;

салық берешегін және әлеуметтік төлемдерді өтеуге.

16. Салық төлеуші (салық агенті) салық берешегінің шекті сомасынан асатын сомада салық берешегін өтемеген жағдайда, оның шоттары бойынша операцияларды тоқтата тұру осындай операцияларды тоқтата тұру туралы бұйрықта көрсетілген салық берешегінің сомасы шегінде жүзеге асырылады.

17. Банктік шоттарға арналған ЖЖШО оны екінші деңгейдегі банк, Қазақстанның Даму Банкі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (бұдан әрі – банк ұйымы) алған күннен бастап күшіне енеді.

МКО мұндай RPRO-ны банктік ұйымдарға қағаз жеткізгіште немесе телекоммуникация желісі арқылы беру арқылы электронды түрде жібереді. Электрондық нысанда банктік шоттарға РПРО жіберу кезінде мұндай бұйрық уәкілетті орган ҚРҰБ-мен бірлесіп белгілеген форматтарға сәйкес қалыптастырылады.

18. Банктік шоттар бойынша ЖЖҚБ банк ұйымының орындауына жатады және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген кезектілік тәртібімен ресімделеді.

19. Салық төлеушінің (салық агентінің) банк шоттары бойынша салық берешегінің салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегінің банктік шоттары бойынша салық берешегінің сомасын өтеуі банк ұйымының осындай банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын қайта бастауы үшін негіз болып табылады.

Салық берешегін өтеу күні банк ұйымы банк шоттары бойынша РПРО жойылғанға дейін банк шоттары бойынша шығыс операцияларын қайта бастайды.

20. Банк шоттары бойынша РПРО-ның күшін шоттар бойынша операцияларды тоқтата тұру себептері жойылған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей осындай өкімді шығарған МКО жояды.

**3-параграф.** **Кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру**

21. Салық төлеушінің (салық агентінің) қолма-қол ақшаны беру операцияларын тоқтата тұру (бұдан әрі – кассалық операцияларды тоқтата тұру) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кассалық операцияларды тоқтата тұру туралы МКО өкімін шығару арқылы жүзеге асырылады (бұдан әрі – қолма-қол ақшаны беру бойынша НҚАО) салық төлеуші (салық агенті) хабарламаны орындау мерзімі өткен күннен кейінгі күннен бастап салық берешегінің ең жоғары сомасынан асатын сомада салық берешегін өтемеген жағдайда.

22. Кассалық операцияларды тоқтата тұру мыналар бойынша операцияларды қоспағанда, кассадағы барлық кассалық шығыс операцияларына қолданылады:

1) кейіннен төлеуге аудару үшін банк ұйымына қолма-қол ақшаны төлеу және енгізу:

Салық кодексінде көзделген салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген кедендік төлемдер; әлеуметтік төлемдер;

оларды уақтылы төлемегені үшін есептелген өсімпұлдар;

бюджетке төленуге жататын айыппұлдар;

2) банкке қатысты кассалық операцияларды тоқтата тұру туралы өкім шығарылған кезде банк ұйымының клиенттерден қолма-қол ақша беруі.

23. Бақылау-кассалық машинаға РПРО 2 (екі) данада жасалады, оның біреуі салық төлеушіге қол қою арқылы немесе жөнелту және алу фактісін растайтын басқа тәсілмен тапсырылады.

24. Қолма-қол ақшаға РПРО салық төлеуші (салық агенті) кіріс қолма-қол ақшаны олар түскен күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей бюджетке аудару арқылы орындауға жатады.

25. Салық төлеуші (салық агенті) осы баптың талаптарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

26. Салық төлеуші (салық агенті) бюджетке берешекті өтеген күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей қолма-қол ақшаға РПРО-ны МКО жояды.

**4-параграф. Салық төлеушiнiң (салық агентінің) мүлікке билік етуін шектеу**

27. Салық төлеушінің (салық агентінің) мүлкіне билік етуді шектеуді салық органы осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салық төлеушінің (салық агентінің) мүлкіне билік етуді шектеу туралы шешімнің (бұдан әрі – Шешім) негізінде мынадай жағдайларда:

1) салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегі шегінде хабарламаны орындау мерзімі өткен күннен кейінгі күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде салық берешегінің шекті сомасынан асатын сомада салық берешегін өтемеген;

2) көлденең мониторингке қатысушыны қоспағанда, салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) салықтық тексеру нәтижелерi туралы хабарламаға шағым жасауы - салықтық тексеру нәтижелерi туралы хабарламада көрсетiлген даулы сома шегiнде.

28. Мыналарға кәдеге жарату шектеулері қойылмайды:

тіршілікті қамтамасыз ету объектілері;

электр, жылу және энергияның басқа түрлері;

сақтау мерзімі және (немесе) жарамдылық мерзімі бір жылдан аспайтын тамақ өнімдері немесе шикізат.

Мыналар тәркілеуге жатпайды:

тыйым салынған мүлік;

МКО белгілеген шектеулерді қоспағанда, мемлекеттік органдар шектеулер қойған мүлік;

үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған мүлік;

сот шешімін қоспағанда, жеке кәсіпкердің, жеке практикамен айналысатын адамның жалғыз тұрғылықты жері.

29. Салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуіне шектеу қойылған, қаржылық лизинг шарты бойынша берілген (алынған) немесе кепілге берілген мүлкі жалдау және (немесе) қамтамасыз ету шарты бұзылғанға дейін тыйым салынуға жатпайды.

30. Салық төлеушіге (салық агентіне) МҚҚ-ның мүлікке билік етуіне шектеу қойылған күннен бастап оның күші жойылғанға дейін шарт талаптарын өзгертуге (шарттың мерзімін ұзарту, қосалқы жалға беру және/немесе қайта кепілге беру) тыйым салынады.

Осы тармақтың мақсаттары үшiн тiршiлiктi қамтамасыз ету объектiлерi деп жұмысының тоқтатылуы немесе тоқтатыла тұруы елдi мекендер мен аумақтардың инженерлiк инфрақұрылымының бұзылуына әкеп соғуы мүмкiн газбен жабдықтау, энергиямен жабдықтау, жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау және су бұру ұйымдарының құрылымдары, технологиялық қондырғылары мен қондырғылары түсiнiледi.

31. ОГД қандай сомаға шешім қабылдайды:

1) осы Қағидалардың 27-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайда, осындай шешім қабылданған күні салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотындағы деректер бойынша салық берешегі;

2) осы Қағидалардың 27-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда, Салық кодексінің 18-тарауында айқындалған тәртіппен салық төлеуші (салық агенті) шағым жасаған салықтар, бюджетке төленетін төлемдер және өсімпұлдар.

Шешім салық төлеушіге (салық агентіне) қол қою арқылы қолма-қол немесе жөнелту және алу фактісін растайтын өзге де тәсілмен табыс етіледі.

32. Салық төлеушіге (салық агентіне) Шешім тапсырылған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей МҚО осындай Шешімнің көшірмесін құқықтары немесе олар бойынша мәмілелер мемлекеттік тіркеуге жататын мүлікке, мемлекеттік тіркеуге жататын мүлікке құқықтар ауыртпалығын тіркеу үшін уәкілетті мемлекеттік органдарға жібереді.

33. Салық төлеушіге (салық агентіне) шешім тапсырылған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні өткен соң МКО салық төлеушінің (салық агентінің) қатысуымен осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша билік етуі шектелген мүлікті түгендеу актісін жасау арқылы түгендеуді жүргізеді (бұдан әрі – Түгендеу).

Салық тексеру актісімен расталған тіркеу деректерінде көрсетілген орналасқан жері бойынша салық төлеуші (салық агенті) болмаған жағдайда түгендеу салық төлеушінің (салық агентінің) қатысуынсыз жүргізіледі.

Түгендеу бірінші кезекте салық төлеушіге (салық агентіне) тиесілі, құқықтары немесе олар бойынша мәмілелер мемлекеттік тіркеуге жататын мүлікке немесе мемлекеттік тіркеуге жататын мүлікке жүргізіледі.

Осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша билік етуі шектелген мүлікті түгендеу актісінде (бұдан әрі – түгендеу актісі) салық төлеушінің (салық агентінің) бухгалтерлік есеп деректері негізінде айқындалатын мүліктің баланстық құны, немесе Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған нарықтық құн.

Түгендеу есебіне келесі құжаттар қоса беріледі:

1) мүліктің баланстық құнын растайтын құжаттың немесе бағалау туралы есептің көшірмелері;

2) меншік және (немесе) оның шаруашылық жүргізу құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері.

Көрсетілген құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері болмаған жағдайда Мемлекеттік салық қызметінің лауазымды адамы салық салу объектілерін және салық салуға байланысты объектілерді есепке алуды және (немесе) тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың мәліметтерін пайдаланады.

Табиғи тозуға және (немесе) қалыпты сақтау жағдайында табиғи ысырапқа байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзгерістерді қоспағанда, билік етуі шектелген мүліктің шектеу жойылғанға дейін өзгеріссіз күйде сақталуын салық төлеуші (салық агенті) қамтамасыз етеді.

Бұл ретте салық төлеуші (салық агенті) көрсетілген мүлікке қатысты заңсыз әрекеттері үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

2 (екі) аукцион өткізілгеннен кейін салық берешегі өтелмеген және шектелген мүлікті өткізбеген жағдайда МКО салық төлеушінің (салық агентінің) басқа мүлкін (болған жағдайда) салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) дербес шотындағы осындай есептi жасау күнi салық берешегiнiң сомасы туралы деректердi ескере отырып, жаңа түгендеу актiсiн жасау арқылы түгендеуге құқылы.

Бұл ретте бастапқы түгендеу актісі осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мүлікке билік ету жөніндегі шектеудің күшін жою туралы шешіммен (бұдан әрі – Күшін жою туралы шешім) жойылуға жатады.

35. ТҚК Шешімнің және осындай Шешім негізінде жасалған түгендеу есебінің күшін жою туралы Шешіммен келесі жағдайлар туындаған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде жояды:

1) салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегінің сомаларын төлеу арқылы өтеуі;

2) уәкілетті органның шешімі немесе заңды күшіне енген сот актісі бойынша салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаның күшін жою;

3) тіркеуші органның мемлекет меншігіне өткен (алынған) мүлікті мемлекеттік тіркеу туралы өтініші;

4) мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік меншікке қабылдау туралы шешімі.

36. МКО уәкілетті мемлекеттік органдарға мүлікке құқықтар ауыртпалығын тоқтату туралы хабарлама жібереді:

1) түгендеу актісінде көрсетілмеген, - осындай актінің көшірмесі қоса берілген мүліктік тізімдеме актісі жасалған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;

2) осы Қағидалардың 35-тармағында көзделген жағдайларда оның күші жойылған шешім – күшін жою туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, осындай шешімнің көшірмесі қоса беріледі;

3) уәкілетті заңды тұлға сатқан, оның ішінде кедендік төлемдер, салықтар және өсімпұлдар бойынша берешекті өтеу үшін – осындай шарттың көшірмесі қоса берілген мүлікті сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей.

37. МКО осы Қағидалардың 32 және 36-тармақтарына сәйкес тиісті хабарламаларды уәкілетті мемлекеттік органдарға қағаз жеткізгіште немесе телекоммуникация желісі арқылы электронды түрде жібереді.

**4-тарау. Салықтық берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу шараларының тәртібі**

38. Салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын (бұдан әрі – мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары) салық берешегі бар салық төлеушілерге (салық агенттеріне) олардың сомасына қарай мемлекеттік кірістер органдары қолданады.

38. Салық төлеушіге (салық агентіне) қолданылатын мәжбүрлеп өндіріп алу шараларына мыналар жатады:

1) оның банктік шоттарындағы ақша есебінен өндіріп алу;

2) дебиторлардың шоттарынан өндіріп алу;

3) оның билік ету шектелген мүлкін өткізу есебінен өндіріп алу;

4) жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару;

5) Қазақстан Республикасынан шығуды уақытша шектеу.

39. Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) – 4) тармақшаларында көзделген мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары заңды тұлғаға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесіне, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидентке, дара кәсіпкерге, жеке практикамен айналысатын адамға қолданылады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 5) тармақшада көзделген мәжбүрлеп өндіріп алу шарасы заңды тұлғаға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің бірінші басшысының (оны алмастыратын адамның), сондай-ақ дара кәсіпкерге, жеке практикамен айналысатын адамға қолданылады.

40. Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі салық берешегін өтеу туралы хабарламаны алғаннан кейін 40 (қырық) жұмыс күні ішінде салық берешегін өтемеген жағдайда, салық төлеушіге – осы құрылымдық бөлімшені құрған заңды тұлғаға мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдану арқылы салық органы салық берешегінің сомасын өндіріп алуды жүзеге асырады.

Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі оған осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген тәртіппен мәжбүрлеу шараларын қолданғаннан кейін салық берешегін өтемеген жағдайда, - заңды тұлғаның бірнеше құрылымдық бөлімшесі болған жағдайда салық органы осындай заңды тұлғаның барлық құрылымдық бөлімшелеріне бір мезгілде банктік шоттардағы ақша қаражаты есебінен мәжбүрлеп өндіріп алу шарасын қолданады.

Заңды тұлға салық берешегін өтеу туралы хабарламаны алғаннан кейін қырық жұмыс күні ішінде салық берешегін өтемеген жағдайда, салық органы мәжбүрлеу шараларын қолдану арқылы салық берешегінің сомасын өндіріп алады.

41. Осы тараудың 38-тармағы 1) – 5) тармақшаларында көзделген мәжбүрлеп өндіріп алу шараларының күші:

1) банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау туралы сот актісі шығарылған күннен бастап;

2) оңалту туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау туралы сот актісі шығарылған күннен бастап;

3) борышкерге қатысты берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану туралы сот актісі шығарылған күннен бастап;

4) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының   
бейрезиденті-банк филиалын, Қазақстан Республикасының   
бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын банк операцияларын жүргізуге арналған лицензиядан айыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап;

5) екінші деңгейдегі банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот актісі заңды күшіне енген күннен бастап жойылуға жатады.

Бұл ретте, осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында айқындалған тәртіппен кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген салық міндеттемесінің сомасына және (немесе) сот бекіткен берешекті қайта құрылымдау туралы келісімге енгізілмеген салық төлеушінің салық міндеттемесінің сомасына МКО осы тараудың ережелеріне сәйкес мәжбүрлеу шараларын қолданады.

42. Лауазымды адамдардың салықтық берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу жөніндегі әрекеттеріне шағым жасау салықтық берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу шараларының қолданылуын немесе күшін тоқтата тұрмайды.

**1-параграф. Банктік шоттардағы ақша есебінен бюджетке берешекті өндіріп алу**

43. Салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоттарындағы ақша есебінен салықтық берешекті өндіріп алуды салық төлеуші (салық агенті) - заңды тұлға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент, дара кәсіпкер, жеке практикамен айналысатын адам салықтық берешектің шекті мөлшерінен асатын сомада салықтық берешекті өтемеген кезде салық органы мәжбүрлі тәртіппен жүзеге асырады. тиісті қаржы жылының   
1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің кемінде   
20 еселенген мөлшерінде

43. Взыскание налоговой задолженности за счет денег, находящихся на банковских счетах налогоплательщика (налогового агента), осуществляется в принудительном порядке налоговым органом при неуплате налогоплательщиком (налоговым агентом) – юридическим лицом, структурным подразделением юридического лица, нерезидентом, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой, сумм налоговой задолженности в сумме превышающей предельного размера налоговой задолженности по истечении пяти рабочих дней, следующих за днем истечения срока исполнения Уведомления.

44. 43-тармақтың ережелері Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес өндіріп алуға жол берілмейтін банк шоттарына қолданылмайды.

45. Салық төлеушінің (салық агентінің) банкте ашылған банктік шоттарындағы қаражаттан салық берешегін өндіріп алу МКО инкассолық өкімінің (бұдан әрі – инкассолық өкім) негізінде жүзеге асырылады, осындай банк ұйымы берген қарыздарды қамтамасыз ету қызметін атқаратын ақша сомасын қоспағанда, аталған қарыз бойынша өтелмеген негізгі борыш сомасында.

46. МКО инкассолық өкім оны жасау күніндегі салық берешегінің сомасы туралы деректер негізінде жасалады.

47. Инкассолық өкім банктердің сөзсіз орындалуына жатады.

48. Банк ұйымы салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) бiр банк шотынан инкассолық өкiмдi орындаған кезде салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) көрсетiлген банк ұйымдарында ол ашқан басқа банк шоттарына берiлген инкассолық өкiмдер орындаусыз қайтарылады, егер мұндай инкассолық өкімдер сол күні, сол сомаға, берешектің бір түрі бойынша шығарылса.

49. Банк ұйымдары салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) бiрнеше банк шоттарынан осындай инкассолық өкiмде көрсетiлген жалпы сомаға ақшаны есептен шығару жолымен инкассолық өкiмдi толық орындаған кезде, Салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) көрсетiлген банк ұйымында ашқан басқа банк шоттарына сол күнде, сол сомаға, берешектiң бiр түрi бойынша берген инкассолық өкімдер орындалмай қайтарылады.

50. Инкассолық өкімде салық берешегінің сомалары өндіріп алынатын салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шотына нұсқау болады.

МКО инкассолық өкімді банк ұйымдарына қағаз жеткізгіште немесе телекоммуникация желісі арқылы электронды түрде жібереді. Электрондық нысандағы инкассолық өкімдер ҰБ келісім бойынша уәкілетті орган белгілеген үлгілерге сәйкес қалыптастырылады.

51. Салық төлеушінің (салық агентінің) ұлттық валютадағы банктік шотында ақша болмаған кезде салық берешегін өндіріп алу МҚҚ ұлттық валютада берген инкассалық өкімдер негізінде шетел валютасындағы банктік шоттардан жүргізіледі.

52. Клиенттің ақшасы Екінші деңгейдегі банкте немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда клиентке қойылған барлық талаптарды қанағаттандыру үшін жеткілікті болған кезде салық берешегінің сомасын өндіріп алу туралы инкассалық өкімді Екінші деңгейдегі банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым бірінші кезектегі тәртіппен және банк операцияларын алған күннен кейінгі бір операциялық күннен кешіктірмей орындайды көрсетілген өкім банктік шоттағы сомалар шегінде.

53. Клиентке бірнеше талаптар қойылған кезде салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоттарында ақша болмаған немесе жеткіліксіз болған кезде екінші деңгейдегі банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым Клиенттің ақшасын осындай шоттарға ақша түсуіне қарай және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген кезектілік тәртібімен салық берешегін өтеу есебіне алып қоюды жүргізеді.

54. Салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоты жабылған кезде Екінші деңгейдегі банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілген инкассалық өкімді салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шотының жабылғаны туралы хабарламамен бірге тиісті салық органына қайтарады.

55. Инкассолық өкімдерді салық органы салық берешегі өтелген күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей қайтарып алады.

56. ОГД инкассалық өкімдерді және инкассалық өкімдерді кері қайтарып алуды телекоммуникация желісі арқылы беру арқылы қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда банктерге жібереді. Инкассалық өкім және инкассалық өкімді кері қайтарып алу электрондық нысанда ҰБ-мен келісім бойынша уәкілетті орган белгілеген форматтарға сәйкес қалыптастырылады.

**2-параграф. Салық төлеушiнiң (салық агентінің) салықтық берешегі сомасын оның дебиторларының шоттарынан өндiрiп алу**

57. Салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегін оның дебиторларының шоттарынан өндіріп алу салық төлеушінің (салық агентінің) қалыптасқан салық берешегі шегінде салық төлеушінің (салық агентінің) банк шоттарындағы ақша есебінен мәжбүрлеп өндіріп алу шарасы қабылданғаннан кейін өтелмеген салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегі шегінде дебиторлардың банк шоттарындағы ақшаға өндіріп алу жолымен жүзеге асырылады.

58. Салық төлеуші (салық агенті) салық берешегін өтеу туралы хабарламаны алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей осындай хабарламаны жіберген МКО-ға дебиторлық берешек сомасын көрсете отырып, дебиторлардың тізімін ұсынсын.

Дебиторлардан салық төлеушінің (салық агентінің) пайдасына берешек сомаларын өндіріп алу туралы заңды күшіне енген соттардың шешімдері болған кезде де соттың осындай шешімі ұсынылады.

59. Бұл ретте салық төлеушінің (салық агентінің) дебиторларын анықтау мақсатында МКО, МКО ақпараттық жүйелерінің деректерін пайдалануға, сондай-ақ салық төлеуші арасындағы өзара есеп айырысуларды айқындау мәселесі бойынша салық төлеушіге (салық агентіне) тексеру жүргізуге құқылы (салық агенті) және оның дебиторлары. Салық төлеушіні (салық агентін) тексеру барысында МКО дебиторларға қарсы тексеру жүргізуге құқылы.

60. Салық төлеуші ұсынған негізде дебиторлар тізімінен және (немесе) МҚҚ ақпараттық жүйелерінен алынған дебиторлар туралы мәліметтерден және (немесе) дебиторлық берешек сомасын растайтын салық төлеушінің (салық агентінің) тексеру актісінен МКО дебиторларға осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салық төлеушінің салық берешегін өтеу есебіне дебиторлық берешекті растау туралы хабарлама жіберіледі (дебиторлық берешек сомасы шегінде.

61. Дебиторлық берешекті растау туралы хабарламаны дебиторлар көрсетілген хабарламаны алған күннен кейінгі күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде МКО-ға салық төлеушімен (салық агентімен) бірлесіп жасалған өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін қағаз немесе электрондық жеткізгіште және (немесе) салық төлеушімен өзара есеп айырысуды растайтын құжаттарды ұсыну жолымен орындауға тиіс.

Өзара есеп айырысуларды салыстыру актісінде мынадай мәліметтер болуға тиіс:

1) салық төлеушінің (салық агентінің) және оның дебиторының сәйкестендіру деректері;

2) дебитордың салық төлеуші (салық агенті) алдындағы берешегінің сомасы;

3) салық төлеушінің (салық агентінің) және оның дебиторының заңды деректемелері, мөрі (ол болған кезде) және қолдары;

4) салық төлеушінің (салық агентінің) берешегін өтеу туралы хабарламаны алған күннен ерте болмауға тиіс салыстыру актісін жасау күні.

Салық төлеушінің (салық агентінің) алдындағы дебиторлық берешек сомасын оның банктік шотынан салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегін өтеу есебіне есептен шығаруға келіскен кезде дебитор МКО-ға осындай сома есептен шығарылуға тиіс банктік шоттың деректерін ұсынады. Бұл ретте өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі ұсынылмайды.

Мұндай дебитор бойынша ОГД өзі көрсеткен банктік шотқа инкассалық өкім қояды. Дебитор көрсеткен банктік шотта ақша болмаған кезде банктік шоттың деректері берілген күннен бастап бір күн ішінде инкассалық өкім осындай дебитордың барлық банктік шоттарына қойылады.

63. Осы параграфтың 61-тармағында көзделген мерзімде дебиторлық берешек сомасын растау туралы хабарлама орындалмаған кезде МКО:

1) дебитордың банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шығару арқылы банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын осындай хабарламаны орындау мерзімі өткен күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде тоқтата тұрады;

2) дебиторларға салықтық тексеру жүргізеді.

Дебитордың банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдер келесі күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде кері қайтарып алынуға жатады:

1) дебитордың МКО-ға дебиторлық берешекті өтегенін растайтын түсініктеме немесе құжаттар ұсынуы;

2) салық берешегін өтеу.

64. МКО мынадай құжаттардың бірімен расталған дебиторлық берешек шегінде салық төлеушінің салық берешегі сомасына дебитордың банк шоттарына инкассалық өкімдер шығарады:

1) өзара есеп айырысуларды салыстыру актісімен;

2) дебитордың тексеру актісімен, сондай-ақ дебиторлық берешек сомасын растайтын қарсы тексеру актісімен;

3) сот шешімімен.

Инкассолық өкімдер дебитордың банктік шотына есептен шығарылуға жататын дебиторлық берешектің сомасы және дебитордың банктік шоты көрсетіле отырып, МКО қойылады, одан салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегін өтеу есебіне сома есептен шығарылуға тиіс.

Салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегінің сомасы туралы деректер инкассалық өкім жасалған күні ескеріледі.

65. Дебитордың банктік шоттарына қойылған инкассалық өкімдер келесі күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде кері қайтарып алынуға тиіс:

1) дебитордың немесе салық төлеушінің ұсынуы (салық агенті) дебиторлық берешекті өтеуді растайтын өзара есеп айырысуларды немесе құжаттарды салыстыру актісінің МКО-да;

2) салық берешегін өтеу;

3) сот шешімдері.

Инкассалық өкімді банк ұйымдары сөзсіз орындауға тиіс.

Бұл ретте бірнеше банк ұйымдарында ашылған дебитордың банктік шоттарынан артық есептен шығарылған сома инкассалық өкімде көрсетілген сомадан асатын мөлшерде салық төлеушінің өтінішінсіз дебитордың сол банктік шотына қайтарылуға жатады.

**3-параграф. Салық төлеушінің (салық агентінің) билік ету шектелген мүлкін бюджетке берешек есебіне өткізу есебінен өндіріп алу**

66. Салық төлеушінің салық берешегін өндіріп алу (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкін өткізу есебінен (бұдан әрі – өткізу) МКО салық төлеушіге қолданылады (салық агентіне) салық берешегінің шекті мөлшерінен асатын сомада салық берешегін өтемеген кезде.

Бұл мәжбүрлеп өндіріп алу шарасы қолданылады салық төлеушіге (салық агентіне) – заңды тұлғаға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесіне, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидентке, дара кәсіпкерге, жеке практикамен айналысатын тұлғаға.

67. Салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоттарында және оның дебиторларының банктік шоттарында ақша болмаған немесе жеткіліксіз болған не оның және (немесе) оның дебиторларының банктік шоттары болмаған кезде МКО оның келісімінсіз салық төлеушінің билік етуі шектелген мүлкіне өндіріп алу туралы қаулы шығарады (бұдан әрі – өтініш туралы қаулы) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша.

Өтініш туралы қаулы МКО 3 (үш) данада жасалады, оның ішінде:

1) бір дана-салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкін өткізу үшін билік етуі шектелген (кепілге салынған) мүлікті өткізу жөніндегі функциялары бар ұйымға көшірмесін қоса бере отырып жіберіледі:

мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімдер;

билік етуі шектелген мүлікті тізімдеу актісі.

2) екінші дана-салық төлеушіге (салық агентіне) жіберіледі;

3) үшінші дана-ОГД-да қалады.

68. Салық берешегін шотқа өткізуді билік етуі шектелген (кепілге салынған) мүлікті сату жөніндегі функциялары берілген уәкілетті заңды тұлға сауда-саттық жүргізу жолымен жүзеге асырады.

Салық төлеуші және (немесе) үшінші тұлға кепілге қойған, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкін өткізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

**4-параграф. Салық төлеуші (салық агенті) – жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлiк қоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығарту**

69. Салық төлеуші (салық агенті) – мемлекет жарғылық капиталына қатысатын акционерлік қоғам салық берешегінің сомаларын өтемеген кезде осы Қағидалардың 6-тарауының 38-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген барлық шаралар қабылданғаннан кейін уәкілетті орган Қазақстан Республиканың заңнамасында айқындалған тәртіппен жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару туралы талап арызбен сотқа жүгінеді.

70. Сроки исполнения налоговых обязательств по уплате налогов, платежей в бюджет, а также обязательств по уплате пени, штрафов, для погашения которых по решению суда производится принудительный выпуск объявленных акций, приостанавливаются со дня вступления в законную силу решения суда о принудительном выпуске объявленных акций и до окончания их размещения.

**5-параграф. Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің бірінші басшысының (оны алмастыратын адамның) және құрылтайшысының, сондай-ақ дара кәсіпкердің және жеке практикамен айналысатын адамның Қазақстан Республикасынан шығуын уақытша шектеу**

71. Заңды тұлғаның бірінші басшысының (оның орнындағы адамның), заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, дара кәсіпкердің және жеке практикамен айналысатын адамның Қазақстан Республикасынан шығуына уақытша шектеу (бұдан әрі – шығуға уақытша шектеу) осы бұйрыққа   
10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шығуға уақытша шектеу туралы қаулы шығару жолымен МКО қолданылады (бұдан әрі – шығуға уақытша шектеу туралы қаулы).

Шығуға уақытша шектеу туралы қаулы салық төлеуші (салық агенті) осындай берешек туындаған күннен бастап 3 (үш) айдан астам уақыт ішінде салық берешегінің шекті мөлшерінен асатын сомада салық берешегін өтемеген жағдайда, осындай салық төлеушіге (салық агентіне) барлық көзделген мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылған жағдайда шығарылады.

Шығуға уақытша шектеу туралы қаулыға Мемлекеттік кірістер органының басшысы немесе оның орынбасары қол қояды және Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінде белгіленген тәртіппен соттың санкциялауына жатады.

72. Шығуы уақытша шектеуге жататын тұлға заңды тұлға немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі басшысының міндетін кім атқаратынына байланысты айқындалады (бұдан әрі-бірінші басшы) МКО шығуға уақытша шектеу туралы қаулы шығарған күні.

73. Өзіне қатысты шығуға уақытша шектеу туралы қаулы шығарылған және сотқа жіберілген бірінші басшыны алмастыратын адам мұндай қаулы санкцияланған сәтке дейін бірінші басшының міндетін атқаруды тоқтатқан жағдайларда, МКО аталған адамға қатысты сотқа шығуға уақытша шектеудің күшін жою туралы қаулыны 1 (бір) күн ішінде ұсынады, бірінші басшы өз міндеттерін бастаған күннен кейінгі күн.

Шығуға уақытша шектеудің күшін жою туралы қаулыға МКО басшысы немесе оның орынбасары қол қояды және Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінде белгіленген тәртіппен соттың санкциялауына жатады.

Бұл ретте осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген жағдайда шығуға уақытша шектеудің күшін жою туралы қаулыны сотқа ұсынуды МКО бірінші басшының шығуына уақытша шектеу туралы қаулыны ұсынумен бір мезгілде жүзеге асырады.

Бұл ретте, осы параграфтың 73-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген жағдайда шығуға уақытша шектеуді алып тастау МКО шығару және басшының шығуына уақытша шектеу туралы қаулыны және басшыны алмастыратын адамнан шығуға уақытша шектеуді алып тастау туралы қаулыны бір мезгілде сотқа жіберу жолымен жүргізіледі.

Бірінші басшыны алмастыратын адамның шығуына уақытша шектеу бірінші басшы өз міндеттеріне кіріскен күннен кейінгі 1 (бір) күн ішінде алынып тасталуға тиіс.

74. Шығуы уақытша шектелген адамды Қазақстан Республикасынан тыс жерде емдеуді жүргізу қажет болған кезде шығуға уақытша шектеу осы бұйрыққа 11 – қосымшаға сәйкес нысан бойынша шығуға уақытша шектеуді тоқтата тұру туралы қаулымен (бұдан әрі-уақытша шектеуді тоқтата тұру туралы қаулы), мұндай қажеттілік құжатпен расталған жағдайда, белгілі бір мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін.

Шығуға уақытша шектеудің күшін жою үшін негіздер (шұғыл емдеу қажеттігін растайтын құжаттар, сондай-ақ жақын туысының ауыр сырқаты немесе қайтыс болуы) туындаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей МКО осы шектеуді тоқтата тұру туралы қаулы шығарады.

75. Уақытша шектеуді тоқтата тұру туралы қаулыға МҚҚБ басшысы немесе оның орынбасары қол қояды және Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінде белгіленген тәртіппен соттың санкциялауына жатады.

76. Егер осы параграфтың 73-тармағында өзгеше белгіленбесе, шығуға уақытша шектеудің күшін жоюды МКО осы бұйрыққа 12 – қосымшаға сәйкес нысан бойынша шығуға уақытша шектеудің күшін жою туралы қаулы (бұдан әрі-шығуға уақытша шектеудің күшін жою туралы қаулы) шығару арқылы 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.:

1) салық берешегі өтелген және (немесе) салық берешегінің жоқтығы анықталған;

2) салық міндеттемесі тоқтатылған.

77. Шығуға уақытша шектеу туралы, шығуға уақытша шектеуді тоқтата тұру туралы және (немесе) шығуға уақытша шектеуді алып тастау туралы қаулылар МКО ақпараттық жүйесі арқылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ақпараттық жүйесіне жіберіледі.

Шығуға уақытша шектеу туралы, шығуға уақытша шектеуді тоқтата тұру туралы және (немесе) шығуға уақытша шектеудің күшін жою туралы қаулылар дереу орындалуға тиіс.

**6-параграф Салық төлеушіні (салық агентін) банкрот деп тану**

78. Салық төлеуші (салық агенті) осы Қағидалардың 5-тарауында көзделген барлық шаралар қабылданғаннан кейін бюджетке берешек сомасын өтемеген кезде МКО Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес оны банкрот деп тану жөнінде шаралар қолдануға құқылы.

79. Порядок ликвидации налогоплательщика (налогового агента), признанного банкротом, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.