16.01.2025 ж., 24.01.2025 ж.

«**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 |
| ***1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі*** | | | | | | |
|  | Жобаның  1-бабының  жаңа  1-тармағы  *ҚР Азаматтық кодексінің*  *42-бабы* | 42-бап. Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және қайта тiркеу  .....  5. Заңды тұлға құрудың заңда белгiленген тәртiбiн бұзу немесе оның құрылтай құжаттарының заңға сәйкес келмеуi заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркеуден бас тартуға әкелiп соқтырады. Заңды тұлға құрудың тиiмсiздiгiн желеу етiп тiркеуден бас тартуға жол берiлмейдi.  Мемлекеттiк тiркеуден бас тартуға, сондай-ақ мұндай тiркеуден жалтаруға Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкiн.  **Жоқ.**  .... | **Жоқ.** | Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 1- тармақпен толықтырылсын:  **«1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне:**  **«42-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:**  **«Тіркеуші органның құқыққа қайшы және кінәлі әрекеттері нәтижесінде келтірілген залалды мемлекет өтейді.».**  *Тиісінше тармақтардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Н.Т. Байтілесов**  **Ж. Амантай**  **Д.Е. Исабеков**  Заңнамада осы ереженің болмауына байланысты заңды тұлғаны құру кезінде анық мәліметтер бергені үшін тұлғалардың, сондай-ақ тіркеу кезінде деректерді тексеруге жауапты тұлғалардың жауапкершілігі азаяды. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  жаңа  1-тармағы  *ҚР Азаматтық кодексінің*  *49-бабы* | 49-бап. Заңды тұлғаны тарату негiздерi  .....  3. Осы баптың екiншi тармағындағы аталған негiздер бойынша заңды тұлғаны тарату туралы талапты заң актiлерiнде осындай талап қоюға құқық берiлген мемлекеттiк орган, ал банкрот болған жағдайда - несие берушiлер де сотқа беруi мүмкiн.  Заңды тұлғаны тарату туралы сот шешiмiмен заңды тұлғаны таратуды жүзеге асыру жөнiндегi мiндеттер оның мүлкiнің меншiк иесіне, меншік иесі уәкілеттік берген органға, заңды тұлғаны таратуға оның құрылтай құжаттарында уәкiлеттiк берiлген органға, заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату рәсіміне бастамашылық жасаған органға (тұлғаға) не өзге органға (тұлғаға), егер осы органның (тұлғаның) заңды тұлғаны тарату жөнiндегi функцияларды жүзеге асыруы Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе, жүктелуi мүмкiн.  **Жоқ.**  ..... |  | Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 1- тармақпен толықтырылсын:  **«1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне:**  **«49-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:**  **«Заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату рәсіміне бастамашылық жасаған орган (тұлға) заңды тұлғаның мүлкі есебінен заңды тұлғаны таратуды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасының негізінде әкімшіні тағайындайды. Заңды тұлғаны тарату кезінде әкімшінің функциялары оңалту және банкроттық туралы заңнаманың негізінде банкроттықты басқарушыға жүктеледі.».**  *Тиісінше тармақтардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Н.Т. Байтілесов**  **Ж. Амантай**  **Д.Е. Исабеков**  Соттың заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тануы есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомаларын есептен алып тастауға және корпоративтік табыс салығын (КТС) есептеу кезінде осы контрагентпен мәмілелер бойынша сомаларды шығыстардан алып тастауға дербес негіз болады.  Азаматтық кодекстің 49-бабы, оның негізінде мемлекеттік кіріс органдары заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тану туралы сотқа талап-арыз береді, заңды тұлғаны тарату негіздерін регламенттейтінін атап көрсетеміз.  **Осылайша, заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тану тарату рәсіміне ауысады.**  Бұл кредиторларды анықтауды көздейтін мәжбүрлеп тарату рәсімін жүзеге асырмау мүмкіндігіне алып келеді, бұл осындай заңды тұлғамен жасалған шарттар бойынша берешекті өндіріп алу мүмкін еместігін растайды.  Заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тану мұндай контрагентпен жұмыстарды нақты орындамай, қызметтер көрсетпей, тауарларды жөнелтпей жасалған операцияларды (мәмілелерді) танудың дербес негізі бола алмайды деп санаймыз. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  жаңа  1-тармағы  *ҚР Азаматтық кодексінің*  *49-бабы* | 49-бап. Заңды тұлғаны тарату негiздерi  .....  **Жоқ.** | **Жоқ.** | Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 1- тармақпен толықтырылсын:  **«1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне:**  **«6. Заңды тұлға осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасының негізінде таратылған жағдайда, заңды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары), мүліктің меншік иелері, олар уәкілеттік берген органдар немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы өтініш берген адамдар заң актілерінде арнайы көзделген жағдайларда үшінші тұлғаға анық емес деректер берілген жағдайда келтірілген залал үшін ортақ жауаптылықта болады.».**  *Тиісінше тармақтардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Н.Т. Байтілесов**  **Ж. Амантай**  **Д.Е. Исабеков**  Заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату туралы негіздің болуы, оны тіркеу кезінде жойылмайтын сипаттағы заң бұзушылықтарға жол берілген, заңды тұлғаны тіркеу рәсіміне бастамашы болған құрылтайшылардың, мүлік иелерінің, тұлғалардың жауапкершілік фактісін айқындайды.  Осы ереже заңды тұлғаны тіркеу жарамсыз деп танылған жағдайда кредиторлардың мүдделерін қорғауға, сондай-ақ заңды тұлғаны тіркеу кезінде тұлғалардың жауаптылығын арттыруға мүмкіндік береді. Залалды өндіріп алу үшін заңға сәйкес жалған заңды тұлғаны тіркеу бойынша кінәлі адамды анықтау қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  жаңа  1-тармағы  *ҚР Азаматтық кодексінің*  *49-бабы* | 49-бап. Заңды тұлғаны тарату негiздерi  .....  **Жоқ.** | **Жоқ.** | Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 1- тармақпен толықтырылсын:  **«1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне:**  **«49-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:**  **«7. Заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тану оның қызметін жүзеге асыру кезеңінде жасаған және жасасқан құқықтық іс-әрекеттердің, мәмілелердің және өзге де актілердің жарамсыздығына алып келмейді.**  **Заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тану туралы талап қою мерзімі заңды тұлғаны тіркеу жүзеге асырылған күннен бастап алты айда белгіленеді.».**  *Тиісінше тармақтардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Н.Т. Байтілесов**  **Ж. Амантай**  **Д.Е. Исабеков**  Заң мұндай тұлғаның қызметін жүзеге асыру кезеңінде оның барлық құқықтық әрекеттерінің (салықтар мен жарналарды төлеу, айыппұлдарды, зейнетақы аударымдарын төлеу, жүзеге асырылатын қызметке байланысты тәуекелдерді сақтандыру және т.б.) жарамсыздығын көздемейді. Бұл құқықтық әрекеттер оның белгілі бір қызметті жүзеге асыруының тікелей салдары болып табылады. Сонымен қатар, ҚР Азаматтық кодексінің 51-бабында көзделген мұндай заңды тұлғаның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру рәсімі оның барлық міндеттемелерінің жарамдылығын тікелей мойындайды және оларды өтеуді көздейді, бұл мұндай заңды тұлғаны жоқ деп тану үшін негіздемелерге жол бермейді.  Бұл тіркеуді бақылау және қадағалау органдары тарапынан заң талаптарына сәйкестігін тексеру үшін жеткілікті болып табылатын заңды тұлға тіркелген күннен бастап мерзім 6 аймен шектелуге тиіс. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  жаңа  1-тармағы  *ҚР Азаматтық кодексінің*  *50-бабы* | 50-бап. Заңды тұлғаны тарату тәртiбi  ....  **Жоқ.** | **Жоқ.** | Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 1- тармақпен толықтырылсын:  **«1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне:**  **«50-бап мынадай мазмұндағы 11-тармақпен толықтырылсын:**  **«11. Кез келген мүдделі тұлға бөлінбеген мүлік анықталған және заңды тұлғаның олардың алдындағы міндеттемелерді орындауын талап ете алмаған кредиторлар болған жағдайда, заңды тұлғаның қызметін тоқтатуды мемлекеттік тіркеген күннен бастап он екі ай ішінде Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен шығарылған заңды тұлғаны қалпына келтіру туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.».**  *Тиісінше тармақтардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Н.Т. Байтілесов**  **Ж. Амантай**  **Д.Е. Исабеков**  Заңды тұлғаны тарату кредиторлар алдындағы жауапкершіліктен құтылу тәсілі бола алмайды. Таратылғаннан кейін де кредиторлар сот арқылы қорғалу құқығын сақтайды, сондықтан бөлінбеген мүлік табылған жағдайда компанияның қызметін қайта бастауды талап етуге құқылы.  Қалпына келтірудің бастамашылары меншік иелері, заңды тұлғаның құрылтайшылары, кредиторлар, мемлекеттік органдар және басқа да мүдделі тұлғалар бола алады. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  жаңа  1-тармағы  *ҚР Азаматтық кодексінің*  *51-бабы* | 51-бап. Несие берушiлердiң талаптарын қанағаттандыру  .....  **Жоқ.** | **Жоқ.** | Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 1- тармақпен толықтырылсын:  **«1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне:**  **«51-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:**  **«7. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі заңды тұлға таратылған кезде заңды тұлғаны оны құру кезінде жіберілген, жойылмайтын сипаттағы заң бұзушылықтарға байланысты тіркеуді жарамсыз деп тануға байланысты сақталады.».**  *Тиісінше тармақтардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Н.Т. Байтілесов**  **Ж. Амантай**  **Д.Е. Исабеков**  ҚР Азаматтық кодексінің 51-бабына сәйкес салық берешегін өндіріп алуға байланысты талап қоюдың мүліктік мүдделерін қорғау негізінде мүліктік мүдделері тең құқықта қорғалатын кредиторлардың жекелеген топтары анықталды (субъектілердің кейбір санаттары үшін тіпті басым). Заңда көзделген тәртіпке сәйкес заңды тұлғаны тарату туралы талаптарды айналып өтіп, заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді жарамсыз деп танудың заңда көзделмеген салдарын қолдануға жол берілмейді. Соның ішінде Заңның мазмұнын сот практикасымен, атап айтқанда, «Жоқ заңды тұлғалар мен жоқ борышкерді, сонымен қатар өздерінің қызметін заңнаманы өрескел бұза отырып жүзеге асыратын заңды тұлғаларды таратудың сот практикасы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы № 5 нормативтік қаулысымен өзгертуге жол берілмейді, онда 49-бап 2-тармағының 2) тармақшасына қатысты тәртіп көзделмеген. | **Талқылауға** |
| ***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) 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-бабының  2-тармағы  2) тармақша-сының  төртінші абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *35-бабы* | 35-бап. Дара кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркеу  ....  3. Жұмыскерлердің еңбегін тұрақты негізде пайдаланбайтын жеке тұлға «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) белгіленген мынадай кірістерді алған кезде дара кәсіпкер ретінде тіркелмеуге құқылы:  .... | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  2) 35-бапта:  ......  **3-тармақта:** | Жобаның 1-бабы 2-тармағы 2) тармақшасының төртінші абзацындағы **«тармақта»** деген сөз **«тармақтың бірінші бөлігіндегі»** деген сөздермен ауыстырылсын.». | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының жаңа  3) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *38-бабы* | 38-бап. Дара кәсiпкердің қызметiн тоқтату  ....  **Жоқ.** | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **Жоқ.** | Жобаның 1-бабының 2-тармағы мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:  **«3) 38-бап мынадай мазмұндағы 2-1 және 7-тармақтармен толықтырылсын:**  **«2-1. Дара кәсіпкердің қызметін тоқтатуды мемлекеттік тіркеу осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасының негізінде сот шешімінің және тарату ісін аяқтау туралы сот ұйғарымының негізінде және азаматтық заңнамада айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.»;**  **«7. Заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тану туралы талап қою мерзімі заңды тұлғаны тіркеу жүзеге асырылған күннен бастап алты айда белгіленеді.».**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Н.Т. Байтілесов**  **Ж. Амантай**  **Д.Е. Исабеков**  Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 49-бабына ұсынылған өзгерістерге сәйкес келтіру үшін. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  4) тармақша-сының  бірінші абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің 276-бабы* | 276-бап. Қазақстан Республикасының аумағында инвесторлардың қызметiн құқықтық қорғау кепiлдiктерi  ....  3. Тараптардың келiсiмi бойынша шарттарға өзгерiстер енгiзiлетiн жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы инвесторлар мен Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары арасында жасалған шарттар талаптарының тұрақтылығына кепiлдiк бередi.  Бұл кепiлдiктер:  ....  2) ұлттық қауiпсiздiктi, қоғамдық тәртіпті, халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтауды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының заңдарына енгiзiлетiн өзгерiстер мен **толықтыруларға қолданылмайды.**  **Жоқ.** | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  4) 276-баптың 3-**тармағы** 2) тармақшасындағы «**толықтыруларға қолданылады.»** деген сөздер **«толықтыруларға;»** деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын: | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 4) тармақшасының бірінші абзацындағы **«тармағы»** деген сөз **«тармақтың екінші бөлігі»** деген сөздермен ауыстырылсын.». | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  4) тармақша-сының  екінші абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *276-бабы* | 276-бап. Қазақстан Республикасының аумағында инвесторлардың қызметiн құқықтық қорғау кепiлдiктерi  ....  3. Тараптардың келiсiмi бойынша шарттарға өзгерiстер енгiзiлетiн жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы инвесторлар мен Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары арасында жасалған шарттар талаптарының тұрақтылығына кепiлдiк бередi.  Бұл кепiлдiктер:  ....  2) ұлттық қауiпсiздiктi, қоғамдық тәртіпті, халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтауды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының заңдарына енгiзiлетiн өзгерiстер мен **толықтыруларға қолданылмайды.**  **Жоқ.** | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  4) 276-баптың 3-тармағы 2) тармақшасындағы «толықтыруларға қолданылады.» деген сөздер «толықтыруларға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:  «3) шарттары осы тарауда және **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі)** **белгіленген** салық заңнамасының тұрақтылығына қолданылмайды.»;  .... | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 4) тармақшасының екінші абзацында:  **«белгіленген»** деген сөзден кейін **«Қазақстан Республикасының»** деген сөздермен толықтырылсын;  **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі)»** деген сөздер **«Қазақстан Республикасының Салық кодексінде»** деген сөздермен ауыстырылсын.».  *Заң жобасының бүкіл мәтіні бойынша осындай ескертуді көздеу қажет.* | **Заңнама бөлімі**  Салық кодексінің жобасына сәйкес келтіру. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  5) тармақша-сының  екінші  абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *277-бабы* | 277-бап. Кiрiстердi пайдалану кепiлдiктерi  Инвесторлар:  1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлегеннен кейiн өзiнiң қызметiнен алынған кiрiстердi өз қалауы бойынша пайдалануға;  2) Қазақстан Республикасының аумағындағы банктерде Қазақстан Республикасының банк және валюталық заңнамасына сәйкес ұлттық валютада және (немесе) шетелдiк валютада банк шоттарын ашуға құқылы. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  5) 277-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын  «1) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi және **Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына сәйкес әлеуметтік төлемдерді** төлегеннен кейiнөзiнiң қызметiнен алынған кiрiстердi өз қалауы бойынша пайдалануға;»; | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 5) тармақшасының екінші абзацындағы **«Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына сәйкес әлеуметтік төлемдерді»** деген сөздер «**Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» «Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әлеуметтік аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналарды»** деген сөздермен ауыстырылсын.». | **Заңнама бөлімі**  Қазақстан Республикасы Салық кодексі жобасының 4-бабының 3) тармақшасына сәйкес келтіру. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  6) тармақша-сының  сегізінші  абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *281-бабы* | 281-бап. Инвестицияларды мемлекеттiк қолдаудың мақсаты  1. Экономиканы дамыту үшiн қолайлы инвестициялық ахуал жасау және қазіргі заманғы технологияларды қолдана отырып, жаңа өндiрiстер құруға, жұмыс iстеп тұрғандарын кеңейту мен жаңартуға, қазақстандық кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыруға, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғауға инвестицияларды ынталандыру инвестицияларды мемлекеттiк қолдаудың мақсаты болып табылады.  2. Инвестицияларды мемлекеттік қолдау инвестициялық преференциялар беру және (немесе) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес Қазақстан Республикасының салық заңнамасы өзгерген кезде тұрақтылыққа кепілдік беру түрінде мемлекеттік преференциялар беруді білдіреді.  Пайдалы қатты қазбаларды қайта өндеу туралы келісім бойынша мемлекеттік преференциялардың түрлері, шарттары және оларды беру тәртібі «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде айқындалады. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  6) 281-бапта:  2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:  «2. Инвестицияларды мемлекеттік қолдау мынадай:  .....  **4) құзыретіне инвестор жүзеге асыратын қызмет жататын уәкілетті мемлекеттік органның жәрдем көрсетуі;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағы 6) тармақшасының сегізінші абзацы **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  Кәсіпкерлік кодекстің 25-тарауында 3-параграфтың болмауына байланысты. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  6) тармақша-сының  тоғызыншы  абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *281-бабы* | 281-бап. Инвестицияларды мемлекеттiк қолдаудың мақсаты  1. Экономиканы дамыту үшiн қолайлы инвестициялық ахуал жасау және қазіргі заманғы технологияларды қолдана отырып, жаңа өндiрiстер құруға, жұмыс iстеп тұрғандарын кеңейту мен жаңартуға, қазақстандық кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыруға, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғауға инвестицияларды ынталандыру инвестицияларды мемлекеттiк қолдаудың мақсаты болып табылады.  2. Инвестицияларды мемлекеттік қолдау инвестициялық преференциялар беру және (немесе) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес Қазақстан Республикасының салық заңнамасы өзгерген кезде тұрақтылыққа кепілдік беру түрінде мемлекеттік преференциялар беруді білдіреді.  Пайдалы қатты қазбаларды қайта өндеу туралы келісім бойынша мемлекеттік преференциялардың түрлері, шарттары және оларды беру тәртібі «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде айқындалады. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  6) 281-бапта:  ....  мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:  «3. Осы баптың 2-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында **көзделген инвестицияларды мемлекеттік қолдау** инвестордың қарсы міндеттемелерін белгілеу ескеріле отырып **жүзеге асырылады.**  Қарсы міндеттемелер «Өнеркәсіптік саясат туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген мемлекеттік ынталандыру шараларын көрсету кезінде қарсы міндеттемелерді айқындау және қолдану жөніндегі қағидаларға сәйкес айқындалады.»; | Жобаның 1-бабы 2-тармағы 6) тармақшасының оныншы абзацында:  **«көзделген инвестицияларды мемлекеттік қолдау»** деген сөздер **«көзделген мемлекеттік қолдау шаралары»** деген сөздермен ауыстырылсын;  **«2-тармағының»** деген сөздерден кейін **«бірінші бөлігінің»** деген сөздермен толықтырылсын;  **«жүзеге асырылады»** деген сөз өзгермейді; | **Заңнама бөлімі**  Заң жобасының 1-бабы 6) тармақшасының үшінші абзацымен сәйкестендіру мақсатында.  Заң техникасы.  Редакциялық нақтылау.  . | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  7) тармақша-сының  бірінші және алтыншы абзацтары  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *283-бабы* | 283-бап. Инвестициялық преференциялар ұғымы және түрлері  .... | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  7) 283-бапта:  ...  **2, 3, 4 және 5**-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:  .... | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 7) тармақшасында:  бірінші абзацтағы **«7) 283-бапта»** деген сөздер **«8) 283-бапта»** деген сөздермен ауыстырылсын;  алтыншы абзацтағы **«2, 3, 4 және 5»** деген сөздер **«2 және 3»** деген сөздермен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Тармақшаның нөмірленуін нақтылау.  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 26-бабының 7-тармағына және 27-бабының 6-тармағына сәйкес келтіру. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  7) тармақша-сының  жаңа он екінші абзацы және 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  5. Арнайы инвестициялық жоба бойынша инвестициялық преференциялар (бұдан әрі – арнайы инвестициялық жоба үшін инвестициялық преференциялар) түрінде:  кедендік әкелу баждарын;  Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтарды салудан босату беріледі. | 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 4-1-тармақпен толықтырылсын:»;**  «он екінші абзацтағы **«4)»** деген цифр **«4-1)»** деген цифрлармен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 27-бабының 6-тармағына және 26-бабының 7-тармағына сәйкес келтіру. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  7) тармақша-сының жаңа  он үшінші абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің 283-бабы* | 283-бап. Инвестициялық преференциялар ұғымы және түрлері  1. Инвестициялық жобаны iске асыруды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына және инвестициялық жобаны іске асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы үшін қаржы лизингі шарты негізінде технологиялық жабдықты инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде импорттайтын лизингілік компанияларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берiлетiн атаулы сипаттағы артықшылықтар инвестициялық преференциялар болып табылады.  Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы – Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен құрылған заңды тұлға, оның ішінде шетелдік қатысуымен құрылған заңды тұлға.  2. Инвестициялық жоба (оның iшiнде инвестициялық басым жоба) бойынша инвестициялық преференциялардың мынадай түрлерi берiледi:  1) кедендiк баждар және импортқа қосылған құн салығын салудан босату;  2) мемлекеттiк заттай гранттар.  3. Инвестициялық басым жоба бойынша салықтар бойынша преференциялар (бұдан әрі – инвестициялық басым жоба үшін инвестициялық преференциялар) беріледі.  4. Алып тасталды  5. Арнайы инвестициялық жоба бойынша инвестициялық преференциялар (бұдан әрі – арнайы инвестициялық жоба үшін инвестициялық преференциялар) түрінде:  кедендік әкелу баждарын;  Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтарды салудан босату беріледі. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  7) 283-бапта:  ...  **Жоқ.**  5. Инвестициялық келісімшарттар жасасқан адамдарды инвестициялық келісімшарттардың талаптары шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша салықтық міндеттемесін орындаудан толық босатуға жол берілмейді.»;  ..... | Мынадай мазмұндағы жаңа он үшінші абзацпен толықтырылсын:  **«5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:».** | **Заңнама бөлімі**  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 27-бабының 6-тармағына және 26-бабының 7-тармағына сәйкес келтіру. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  7) тармақша-сының  жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші және он үшінші абзацтары  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *283-бабы* | 283-бап. Инвестициялық преференциялар ұғымы және түрлері  ....  2. Инвестициялық жоба (оның iшiнде инвестициялық басым жоба) бойынша инвестициялық преференциялардың мынадай түрлерi берiледi:  1) кедендiк баждар және импортқа қосылған құн салығын салудан босату;  2) мемлекеттiк заттай гранттар.  3. Инвестициялық басым жоба бойынша салықтар бойынша преференциялар (бұдан әрі – инвестициялық басым жоба үшін инвестициялық преференциялар) беріледі.  4. Алып тасталды - ҚР 25.12.2017 [№ 122-VI](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1700000122#z402) Заңымен (01.01.2018 бастап [қолданысқа](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1700000122#z1106) енгізіледі).  5. Арнайы инвестициялық жоба бойынша инвестициялық преференциялар (бұдан әрі – арнайы инвестициялық жоба үшін инвестициялық преференциялар) түрінде:  кедендік әкелу баждарын;  Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтарды салудан босату беріледі. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  7) 283-бапта:  ...  **«2. Инвестициялық преференциялар мынадай инвестициялық келісімшарттардың:**  **1) инвестициялар туралы келісімнің;**  **2) инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің шарттарына сәйкес жобаның мазмұнына қарай беріледі.**  **3. Инвестициялық преференциялар Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен инвестициялық преференциялар беруге арналған өтінімдерді қарау негізінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша беріледі.**  **Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган ұсынған материалдар негізінде әрбір өтінім бойынша қабылданады.**  **4. Инвестициялық преференциялар осы баптың 2-тармағында көзделген инвестициялық келісімшарттардың біреуі бойынша ғана беріледі.**  **5. Инвестициялық келісімшарттар жасасқан адамдарды инвестициялық келісімшарттардың талаптары шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша салықтық міндеттемесін орындаудан толық босатуға жол берілмейді.»;** | Жобаның 1-бабының 2-тармағы 7) тармақшасының жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он бірінші, он екінші және он үшінші абзацтары **алып тасталсын.** | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | 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 «**осы Кодекстің 284-4-бабында және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген»** деген сөздер **алып тасталсын;**  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** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  8) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *жаңа бабы* | **Жоқ.** | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **8) мынадай мазмұндағы 283-1-баппен толықтырылсын:**  **«283-1-бап. Инвестициялар туралы келісім**  **1. Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган мен Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы арасында Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде жасалатын, мыналар:**  **1) айлық есептік көрсеткіштің кемінде екі жүз мың еселенген мөлшері мөлшерінде инвестициялары бар басым туристік аумақтарда ұзақ мерзімді активтер түрінде туристің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын объектілерді құру;**  **2) айлық есептік көрсеткіштің миллионнан кем емес мөлшерінде инвестициялары бар тамақ және жеңіл өнеркәсіп салаларында жаңа объектілер құру;**  **3) айлық есептік көрсеткіштің екі миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшерде жаңа өндірістік объектілер салуға инвестициялары бар жаңа өндірістер құру;**  **4) айлық есептік көрсеткіштің кемінде бес миллион еселенген мөлшерінде инвестициялармен негізгі құралдарды өзгертуді көздейтін қолданыстағы өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту көзделетінинвестициялық жобаны іске асыруға арналған шарт инвестициялар туралы келісім болып табылады.**  **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.**  **2. Инвестициялар туралы келісімде инвестициялар туралы келісім жасалған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген преференцияларды беру шарттары мен тәртібі айқындалады, сондай-ақ инвестициялар туралы келісім жасасқан заңды тұлғалар үшін қарсы міндеттемелер белгіленеді.**  **Инвестициялар туралы келісім жасасқан заңды тұлғалар үшін қарсы міндеттемелер болмаған кезде инвестициялық преференциялар берілмейді.**  **3. Инвестициялар туралы келісім тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін қызметтің белгілі бір басым түрлері бойынша жүзеге асырылады.**  **4. Инвестициялар туралы келісім шеңберінде инвестициялық преференциялар мынадай шарттар сақталған кезде беріледі:**  **1) алушы Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы болып табылады;**  **2) заңды тұлға осы баптың 2-тармағында белгіленген мөлшерде инвестицияларды жүзеге асырады;**  **3) заңды тұлға:**  **Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының білім туралы заңнамасына сәйкес дербес білім беру ұйымы;**  **Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйым;**  **«Астана Хаб» халықаралық технологиялық паркінің қатысушысы;**  **«Астана» халықаралық қаржы орталығының қатысушысы;**  **спирттің, алкоголь өнімдерінің, темекі өнімдерінің барлық түрлерін өндіруші;**  **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес арнаулы салық режимдерін қолданатын салық төлеуші болып табылмайды;**  **4) құю өнімінің өндірісін қоса алғанда, машина жасау саласындағы Қазақстан Республикасының заңды тұлғасын қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретінде мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің – Қазақстан Республикасының заңды тұлғасының үлесі жиырма алты пайыздан аспайды;**  **құю өнімінің өндірісін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының машина жасау саласындағы құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретінде мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің – Қазақстан Республикасының заңды тұлғасының үлесі елу пайыздан аспайды.**  **Мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің – Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретінде Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының қатысуы инвестициялық келісімшарт тіркелген күннен бастап жиырма жылдан аспайтын құю өнімінің өндірісін қоса алғанда, машина** **жасау саласындағы инвестициялық басым жобаларды қоспағанда, мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің – Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретінде қатысуы инвестициялық келісімшарт тіркелген күннен бастап бес жылдан аспайды. Бес жыл ішінде мемлекет және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісі Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшыларының және (немесе) қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуға міндетті. Осы шарт орындалмаған жағдайда инвестициялық преференцияларды қолдану Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшылары және (немесе) қатысушылары (акционерлері) құрамынан толық шыққанға дейін, бірақ бір жылдан аспайтын мерзімге тоқтатыла тұрады.**  **Тоқтата тұру кезеңі ішінде Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшылары және (немесе) қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шартты орындамау инвестициялық келісімшарттың мерзімінен бұрын тоқтатылуына және бұрын берілген инвестициялық преференциялардың қайтарылуына әкеп соғады.**  **Осы тармақшаның ережелері мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретіндегі үлесі елу пайыздан аз болатын квазимемлекеттік сектор субъектісі көмір қабаттарының метанын өндіру жөніндегі инвестициялық басым жобаны іске асыру шеңберінде өз қызметін жүзеге асырған жағдайда қолданылмайды;**  **5) инвестициялық қызмет мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты шеңберінде жүзеге асырылмайды.**  **5. Қызметтің мынадай түрлері бойынша инвестициялар туралы келісімдер жасасуға тыйым салынады:**  **1) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызмет;**  **2) акцизделетін өнімді өндіру және (немесе) көтерме сату;**  **3) лотерея өткізу;**  **4) ойын бизнесі саласындағы қызмет;**  **5) радиоактивті материалдардың айналымына байланысты қызмет;**  **6) банк қызметін (не банк операцияларының жекелеген түрлерін) және сақтандыру нарығындағы қызметті (сақтандыру агентінің қызметінен басқа) қоса алғанда, қаржы саласындағы қызмет;**  **7) аудиторлық қызмет;**  **8) бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет;**  **9) цифрлық майнинг саласындағы қызмет;**  **10) кредиттік бюролардың қызметі;**  **11) күзет қызметі;**  **12) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымына байланысты қызмет;**  **13) жер қойнауын пайдалану саласындағы қызмет, оның ішінде іздеушілердің қызметі;**  **14) пайдалы қазбаларды сату, оның ішінде трейдерлердің қызметі, көмір, мұнай сату жөніндегі қызмет.**  **6. Инвестициялар туралы келісімді өзгерту мен бұзудың мерзімі, тәртібі мен шарттары инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган бекіткен инвестициялар туралы келісімдерді жасасу, өзгерту және бұзу қағидаларында белгіленген.**  **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;**  **2) мемлекеттік заттай гранттар;**  **3) шетелдік жұмыс күшін тарту құқығы түрінде инвестициялық преференциялар беруді көздейді.**  **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) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  9) тармақша-сының бірінші абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *жаңа бабы* | **Жоқ.** | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **9) мынадай мазмұндағы 283-2-баппен толықтырылсын:**  ... | 9) тармақшаның бірінші абзацы **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  9) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *жаңа бабы* | **Жоқ.** | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **9) мынадай мазмұндағы 283-2-баппен толықтырылсын:**  **«283-2-бап. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім**  **1. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім осындай келісімді жасасуға өтінім берілген жылды қоса алғанда, сегіз жыл ішінде республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және оны жасасуға өтінім берілген жылдың 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің жетпіс бес миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшерде жиынтық түрде заңды тұлғаның капиталдандырылатын кейінгі шығыстарды және (немесе) жаңа ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға, өндіруге, салуға арналған шығыстарды қаржыландыру жөніндегі, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес ұзақ мерзімді активтердің құнын ұлғайтатын басқа да шығындарды қаржыландыру жөніндегі міндеттемелерін көздейтін, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен заңды тұлға арасында жасалатын шарт бойынша инвестициялық жоба болып табылады.**  **Қатты пайдалы қазбаларды өндіру және (немесе) қайта өңдеу саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғамен инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасалған жағдайда, мұндай келісім тек қана қатты пайдалы қазбаларды өндіру және (немесе) қайта өңдеу саласындағы қызмет бойынша жасалады.**  **2. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін заңды тұлғамен жасалады:**  **1) көмірсутекті пайдалы қазбаларды өндіретін жер қойнауын пайдаланушылар мен мұнай өнімдерін өндірушілерді қоспағанда, заңды тұлға тауар өндіруші болып табылады. Осы баптың мақсаттары үшін тауар өндіруші деп инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өтінім берілген жылдың алдындағы жыл үшін жиынтық жылдық табысының кемінде жетпіс пайызы өз өндірісінің тауарларын өткізуден не осындай адам өндірген пайдалы қазбаларды және (немесе) осындай адамдардың қайта өңдеу нәтижесінде алынған өнімді өткізуден түсетін табысты құрайтын заңды тұлға түсініледі;**  **2) заңды тұлға осы Кодекске сәйкес ірі немесе орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады;**  **3) акцизделетін тауарларды өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асырмайды;**  **4) арнаулы салық режимдерін қолданбайды.**  **3. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан заңды тұлғаның осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көзделген міндеттемелерді орындауы инвестициялық міндеттемелер туралы келісімге қосымша болып табылатын инвестициялар салу кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.**  **Бұл ретте осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көзделген соманың кемінде елу пайызын қаржыландыру инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өтінім берілген жылды қоса алғанда, алғашқы төрт жыл ішінде жүзеге асырылуға тиіс.**  **Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан заңды тұлға осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көзделген міндеттемелерді орындаған кезде:**  **1) өзара байланысты тараппен жасалған шарттар бойынша тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің құны нақты жұмсалған шығыстар мөлшерінде, бірақ осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көзделген міндеттемелер сомасының елу пайызынан аспайтын мөлшерде ескеріледі;**  **2) құны нақты жұмсалған шығыстар мөлшерінде ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға шарттар жасасу кезінде өзара байланысты тараппен осындай өзара байланысты тарап Қазақстан Республикасының резиденті болуға тиіс.**  **4. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің қолданылу мерзімі ішінде, ол жасалған күннен бастап екінші жылдан бастап, жер қойнауын пайдаланушы болып табылмайтын заңды тұлға жыл сайын республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осындай қаржыландыру жүзеге асырылатын жылдың 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен кем емес сомада қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыруды жүзеге асыруға міндетті.**  **Жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын заңды тұлға Қазақстан Республикасының Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген шығыстарды қаржыландыруды жүзеге асырады.**  **5. Осы Кодекстің 295-3-бабына сәйкес инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан заңды тұлғаларға «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес он жыл мерзімге Қазақстан Республикасы салық заңнамасының тұрақтылығына кепілдік беріледі.»;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 9) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | 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»** деген сөздерден кейін **«облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарымен»** деген сөздермен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы.  Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 9-бабы 6-тармағының екінші бөлігімен сәйкестендіру мақсатында. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  10) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *жаңа бабы* | **Жоқ.** | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **10) мынадай мазмұндағы 283-3-баппен толықтырылсын:**  **«283-3-бап. Мемлекеттік заттай гранттар**  **1. Мемлекеттік заттай гранттар кейіннен меншікке не жер пайдалануға өтеусіз бере отырып, инвестициялық жобаны іске асыру үшін Қазақстан Республикасының заңды тұлғасына уақытша өтеусіз пайдалануға берілетін не уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығымен берілетін Қазақстан Республикасының меншігі болып табылатын мүлікті білдіреді.**  **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.**  **Берілген мемлекеттік заттай грантты меншікке немесе жер пайдалануға өтеусіз беру үшін инвестициялар жөніндегі уәкілетті органның шешімі негіз болып табылады, ол инвестор мен инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган арасында жасалған инвестициялық келісімшартқа сәйкес инвестордың инвестициялық міндеттемелерді орындауын көздейтін аудиторлық есепті алған күннен бастап үш айдан кешіктірілмей қабылданады.**  **3. Мемлекеттік заттай гранттар ретінде: жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, есептеу техникасы, өлшеу және реттеуші аспаптар мен құрылғылар, көлік құралдары (жеңіл автокөлікті қоспағанда), өндірістік және шаруашылық керек-жарақтар берілуі мүмкін.**  **4. Мемлекеттік заттай гранттарды бағалау олардың нарықтық құны бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.**  **5. Мемлекеттік заттай гранттың ең жоғары мөлшері Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының ұзақ мерзімді активтеріне инвестициялар көлемінің отыз пайызынан аспайды.**  **Егер сұралатын мемлекеттік заттай гранттың бағалау құны көрсетілген ең жоғары мөлшерден асып кеткен жағдайда, Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы сұралатын мүлікті оның бағалау құны мен мемлекеттік заттай гранттың ең жоғары мөлшері арасындағы айырманы төлей отырып алуға құқылы.»;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 10) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. |  |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  11) тармақша-сының бірінші және он жетінші абзацтары  *2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі* |  | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  11) мынадай мазмұндағы 283-4-баппен толықтырылсын:  ...  5. 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған инвестициялық басым жобаларды іске асыратын немесе 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған инвестициялық келісімшарттар бойынша инвестициялық стратегиялық жобаларды іске асыратын заңды тұлғаларға «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының салық заңнамасы өзгерген кезде тұрақтылыққа кепілдік беріледі.  ..... | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында:  бірінші абзац **алып тасталсын;**  он жетінші абзац **пысықтауды талап етеді**. | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы.  Тиісті Ереже Қазақстан Республикасы Салық кодексі жобасының 817-бабымен сәйкестендіру бөлігінде пысықтауды талап етеді. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  11) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *жаңа бабы* | **Жоқ.** | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **11) мынадай мазмұндағы 283-4-баппен толықтырылсын:**  **«283-4-бап. Салықтар бойынша преференциялар**  **1. Салықтар бойынша преференциялар «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген тәртіппен және шарттарда Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына беріледі.**  **2. Салықтар бойынша преференциялардың түрлері:**  **1) инвестициялар туралы келісім үшін:**  **есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға азайту;**  **жер салығының мөлшерлемелеріне 0 коэффициентін қолдану;**  **салық базасына 0 пайыз мөлшерлемесі бойынша мүлік салығын есептеу;**  **келісімшарт жасалған күннен бастап инвестициялық жоба шеңберінде салықтар бойынша преференциялар мерзімдері аяқталған күнге дейінгі кезеңге осы тармақшада көзделген коэффициент мөлшерінің, мөлшерлемелердің және салықтарды азайту мөлшерінің тұрақтылығы;**  **2) инвестициялық міндеттемелер туралы келісім үшін – «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес келісім шарттарына сәйкес Қазақстан Республикасы салық заңнамасының тұрақтылығы.**  **3. Салықтар бойынша преференциялар осы баптың 2-тармағында көзделген келісімшарттардың бірінің негізінде беріледі.**  **Егер жобаны жүзеге асырудың басым нәтижесі мыналар болып табылса, салықтар бойынша преференциялар жобалар бойынша жұмыс бағдарламаларын қарау қорытындылары бойынша:**  **1) егер өңдеу өнеркәсібінде ұзақ мерзімді актив деп танылған жаңа немесе реконструкцияланған жылжымайтын мүлікті қолданысқа енгізу көзделсе – инвестициялар туралы келісім негізінде;**  **2) егер келісімшартта жаңа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу, өндіру, салу не оларды республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жетпіс бес миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшерде күрделі реконструкциялау көзделсе – инвестициялық міндеттемелер туралы келісім негізінде беріледі.**  **3-1. Инвестициялық келісімшартпен салықтар бойынша преференциялардың әрбір түрінің қолданылу мерзімі белгіленеді, бірақ оларды қолданудың «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес айқындалған шекті мерзімінен аспайды.**  **4. Салықтар бойынша преференцияларды қолдану осы Кодексте белгіленген тәртіппен инвестициялық келісімшарттың қолданылуы мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда жойылады.**  **5. 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған инвестициялық басым жобаларды іске асыратын немесе 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған инвестициялық келісімшарттар бойынша инвестициялық стратегиялық жобаларды іске асыратын заңды тұлғаларға «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының салық заңнамасы өзгерген кезде тұрақтылыққа кепілдік беріледі.**  **6. Осы баптың 2-тармағында көзделген салықтар бойынша преференциялар бойынша тұрақтылық кепілдігі «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген жағдайларда көзделеді.**  **Қазақстан Республикасы заңнамасының тұрақтылық кепілдігін қолдану осы Кодексте белгіленген тәртіппен инвестициялық келісімшарттың қолданылуы мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда жойылады.»;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  12) тармақша-сының бірінші абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *жаңа бабы* | **Жоқ.** | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **12) мынадай мазмұндағы 283-5-баппен толықтырылсын:**  .... | Жобаның 1-бабы 2-тармағы 12) тармақшасының бірінші абзацы **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  12) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *жаңа бабы* | **Жоқ.** | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **12) мынадай мазмұндағы 283-5-баппен толықтырылсын:**  **«283-5-бап. Кедендік баждарды салудан босату**  **1. Инвестициялық келісімшарт шеңберінде инвестициялық жобаны іске асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес технологиялық жабдықтың, оның құрамдастарының және қосалқы бөлшектерінің, шикізаттың және (немесе) материалдардың импорты кезінде кедендік баждарды салудан босатылады.**  **Лизингтік компания инвестициялық жобаны іске асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы үшін қаржы лизингі шарты негізінде инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде жеткізілетін технологиялық жабдықтың импорты кезінде кедендік баждарды салудан босатылады.**  **Осы тараудың мақсаттарында технологиялық жабдық деп инвестициялық жобаның технологиялық процесінде пайдалануға арналған тауарлар түсініледі.**  **Қызметтерді ұсыну немесе жұмыстарды орындау бойынша технологиялық процесс шеңберіндегі технологиялық жабдық деп қызметтерді ұсыну немесе жұмыстарды орындау процесін жақсартуға ықпал ететін тауарлар түсініледі.**  **Құрамдастар деп технологиялық жабдықтың құрылымдық тұтастығын құрайтын құрамдас бөліктер түсініледі.**  **Шикізат және (немесе) материал деп технологиялық процесс арқылы дайын өнімді алу үшін пайдаланылатын кез келген пайдалы қазба, құрамдас, бөлшек немесе өзге де тауар түсініледі.**  **2. Технологиялық жабдықпен оның құрамдастарын импорттау кезінде кедендік баж салудан босату инвестициялық келісімшарттың қолданылу мерзіміне, бірақ инвестициялық келісімшарт тіркелген кезден бастап бес жылдан аспайтын мерзімге беріледі.**  **3. Технологиялық жабдыққа қосалқы бөлшектер импорты кезінде бес жылға дейінгі мерзімге кедендік баж салығынан босату ұзақ мерзімді активтерге салынған инвестициялар көлеміне қарай және инвестициялық жоба Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен қызметтің басым түрлерінің тізбесіне сәйкес келген жағдайда Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына беріледі.**  **Шикізат және (немесе) материалдар импорты кезінде кедендік баж салудан босату жұмыс бағдарламасы бойынша ұзақ мерзімді активтер пайдалануға берілген күннен бастап бес жыл мерзімге беріледі.**  **Кедендік баждарды салудан босату инвестициялық келісімшарттың қолданылу мерзіміне, бірақ жұмыс бағдарламасы бойынша ұзақ мерзімді активтер пайдалануға берілген күннен бастап бес жылдан аспайтын мерзімге беріледі.**  **Жұмыс бағдарламасы өндірісті пайдалануға бергенге дейін инвестициялық жобаны іске асыру жөніндегі жұмыстардың күнтізбелік графигін айқындайтын инвестициялық келісімшартқа қосымша болып табылады.**  **Егер жұмыс бағдарламасында екі және одан да көп ұзақ мерзімді активтерді енгізу көзделген жағдайда, технологиялық жабдыққа, шикізатқа және (немесе) материалдарға қосалқы бөлшектерді әкелуге арналған кедендік бажды төлеуден босату мерзімін есептеу жұмыс бағдарламасы бойынша бірінші ұзақ мерзімді актив пайдалануға берілген күннен бастап жүргізіледі.»;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 12) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауда** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  13) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің 284-бабы* | 284-бап. Инвестициялық жоба  Инвестициялық жоба мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру барысында тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құрылған, кеңейтілген және (немесе) жаңартылған өндірістерін қоса алғанда, тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жаңа өндірістерін құруға, жұмыс iстеп тұрғандарын кеңейтуге және (немесе) жаңартуға инвестициялар көздейтiн iс-шаралар кешенiн білдіреді.  Инвестициялық басым жоба деп:  егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жаңа өндірістерін құру бойынша, заңды тұлғаның жаңа өндірістік объектілердің құрылысына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім берілген күнге қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің екі миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшердегі инвестицияларды жүзеге асыруын көздейтін;  егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жұмыс істеп тұрған өндірістерін кеңейту және (немесе) жаңарту бойынша, заңды тұлғаның негізгі құралдарды өзгертуге, оның ішінде өнім шығаратын істеп тұрған өндірістік қуаттарды жаңартуға (реновациялау, реконструкциялау, жаңғырту) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім берілген күнге қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің бес миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшердегі инвестицияларды жүзеге асыруын көздейтін инвестициялық жоба түсініледі.  Заңды тұлға тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жаңа өндірістерін құру және (немесе) тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жұмыс істеп тұрған өндірістерін кеңейту және (немесе) жаңарту бойынша инвестициялық басым жобаны тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетін белгiлi бiр басым қызмет түрлерi бойынша жүзеге асырады.  Арнайы инвестициялық жоба деп арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы немесе Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес еркін қойма иесі ретінде тіркелген Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы іске асырған (іске асыратын) және (немесе) арнайы экономикалық аймақтың қатысушысынан сатып алынған не моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы іске асырған инвестициялық жоба түсініледі. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **13) 284-бап мынадай редакцияда жазылсын:**  **«284-бап. Инвестициялық жоба**  **Инвестициялық жоба инвестицияларды көздейтін іс-шаралар кешені болып табылады:**  **1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру барысында құрылған, кеңейтілген және (немесе) жаңартылған өндірістерді қоса алғанда, жаңа өндірістерді құруға, қолданыстағы өндірістерді кеңейтуге және (немесе) жаңартуға;**  **2) басым туристік аумақтарда туристің қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті объектілерді құруға құқылы.»;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 13) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  14) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *285-бабы* | 285-бап. Инвестициялық преференцияларды алу тәртiбi  1. Инвестициялық преференцияларды алу үшiн Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы инвестициялар жөніндегі уәкiлеттi органға инвестициялық преференциялар беруге өтiнiм және өтiнiм берушiнiң осы Кодексте белгiленген талаптарға сәйкес келетiнiн растайтын құжаттарды инвестициялар жөніндегі уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша жiбередi.  2. Инвестициялық преференциялар инвестициялар жөніндегі уәкiлеттi орган мен инвестициялық жобаны iске асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы арасында жасалған инвестициялық келiсiмшарт негiзiнде берiледi.  Инвестициялар жөніндегі уәкiлеттi органның **инвестициялық басым жобаны iске асыратын** инвесторларға «бiр терезе» қағидаты бойынша инвестициялық преференциялар беру қағидаларын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **14) 285-баптың 2-тармағының екінші бөлігінде «инвестициялық басым жобаны іске асыратын» деген сөздер алып тасталсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 14) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  15) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *286-бабы* | 286-бап. Инвестициялық преференциялар беру шарттары  ..... | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  15) **286-бап** алып тасталсын; | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 15) тармақшасындағы **«286-бап»** деген сөздер **«286, 287, 288 және 290-баптар»** деген сөздермен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  15) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *286-бабы* | 286-бап. Инвестициялық преференциялар беру шарттары  1. Инвестициялық преференциялар:  1) инвестициялық жоба, инвестициялық басым жоба бойынша – Қазақстан Республикасының заңды тұлғасына;  2) арнайы инвестициялық жоба бойынша – арнайы экономикалық аймаққа қатысушы немесе еркін қойма иесі ретінде қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасына, өнеркәсіптік құрастыру туралы тиісті келісім болған кезде - көлік құралдарын және (немесе) олардың компоненттерін, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын және (немесе) оның компоненттерін өндірушілерге;  3) инвестициялық жоба бойынша – инвестициялар туралы келісім жасасқан заңды тұлғаға беріледі.  4. Заңды тұлға Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен басым қызмет түрлерiнiң тiзбесiне енгізілген қызмет түрлерi бойынша осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес инвестициялық жобаны iске асырған кезде инвестициялық преференциялар берiледi.  Басым қызмет түрлерiн айқындау техникалық реттеу саласындағы уәкiлеттi орган бекiткен экономикалық қызмет түрлерiнiң жалпы сыныптауышына сәйкес жүзеге асырылады.  Инвестициялық басым жобаларды iске асыру үшiн айқындалған басым қызмет түрлерiнiң тiзбесiне мына қызмет түрлерi енгiзiлуге жатпайды:  1) ойын бизнесi саласындағы қызмет;  2) көмір қабаттарындағы метанды өндіруді қоспағанда, жер қойнауын пайдалану саласындағы қызмет;  3) «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексi) [462-бабы](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000120#z462) бiрiншi бөлiгiнiң 5) және 6) тармақшаларында көзделген мұнай-химия өнімдерін өндіруді, акцизделетiн тауарларды өндіруді, құрастыруды (жинақтауды) қоспағанда, акцизделетiн тауарлар өндіру жөнiндегi қызмет.  Инвестициялық басым жобаларды iске асыру үшiн айқындалған басым қызмет түрлерiнiң тiзбесiн қоса алғанда, басым қызмет түрлерiнiң тiзбесi жылына екі реттен артық қайта қаралмайды.  5. Инвестициялық басым жоба үшiн инвестициялық преференциялар мынадай шарттар сақталған кезде беріледі:  1) Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы алушы болып табылады;  2) заңды тұлға республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім берілген күнге қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің екі миллион еселенген (жаңа өндірістерді құру бойынша) немесе бес миллион еселенген (жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту бойынша) мөлшерінен кем емес мөлшердегі инвестицияларды жүзеге асырады.  Тамақ және жеңіл өнеркәсіп салаларында инвестициялық қызметтің жаңа объектілерін құру кезінде заңды тұлға инвестицияларының мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференциялар беруге арналған өтінім берілген күнге қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің кемінде бір миллион еселенген мөлшерін құрайды;  Басым туристік аумақтарда туристің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын объектілерді құру кезінде заңды тұлға инвестицияларының мөлшері, егер осы тармақшаның төртінші бөлігінде өзгеше көзделмесе, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференциялар беруге өтінім берілген күнге қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің кемінде екі жүз мың еселенген мөлшерін құрайды;  Жаңа қонақүйлер салу, жұмыс істеп тұрған қонақүйлерді кеңейту және (немесе) жаңарту (реконструкциялау) кезінде заңды тұлға инвестицияларының мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференциялар беруге өтінім берілген күнге қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің кемінде бір миллион еселенген мөлшерін құрауға тиіс. Бұл ретте осы бөліктің талабы, егер жаңа қонақүйлер салу, жұмыс істеп тұрған қонақүйлерді кеңейту және (немесе) жаңарту (реконструкциялау) бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келсе:  жоба республикалық маңызы бар қалалар мен астанадан тыс жерде іске асырылса;  ұсынылатын қызметтер халықаралық стандарттарға сәйкес «үш», «төрт», «бес» жұлдыз санаттарына сай келсе;  он және одан да көп шет елде кем дегенде мың қонақ үйі бар халықаралық қонақ үй желісімен кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) немесе франшиза шарты жасалса, қолданылады.  4) заңды тұлға:  Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының білім туралы заңнамасына сәйкес дербес білім беру ұйымы;  Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйым болып табылмайды;  5) құйма өнімді өндіруді қоса алғанда, машина жасау саласындағы Қазақстан Республикасының заңды тұлғасын қоспағанда, мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің - Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретіндегі үлесі жиырма алты пайыздан аспайды;  құйма өнімді өндіруді қоса алғанда, мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің - машина жасау саласындағы Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретіндегі үлесі елу пайыздан аспайды.  Мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің - Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретінде қатысуы инвестициялық келісімшарт тіркелген күннен бастап бес жылдан аспайтын мерзімді құрайды, бұған құйма өнімді өндіруді қоса алғанда, мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің - Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретінде қатысуы инвестициялық келісімшарт тіркелген күннен бастап жиырма жылдан аспайтын мерзімді құрайтын машина жасау саласындағы инвестициялық басым жобалар кірмейді. Мемлекет және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісі бес жыл ішінде Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшылары және (немесе) қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуға міндетті. Бұл шарт орындалмаған жағдайда инвестициялық преференцияларды қолдану ол (олар) Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшылары және (немесе) қатысушылары (акционерлері) құрамынан толық шыққанға дейін, бірақ бір жылдан аспайтын мерзімге тоқтатыла тұрады.  Тоқтатыла тұрған кезең ішінде Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшылары және (немесе) қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шартты орындамау инвестициялық келісімшартты мерзімінен бұрын тоқтатуға және бұрын берілген инвестициялық преференцияларды қайтаруға әкеп соғады.  Осы тармақшаның ережелері мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретіндегі үлесі елу пайыздан кем болатын квазимемлекеттік сектор субъектісі өз қызметін көмір қабаттарындағы метанды өндіру жөніндегі инвестициялық басым жобаны іске асыру шеңберінде жүзеге асыратын жағдайда қолданылмайды;  7) инвестициялық қызмет мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты шеңберiнен тыс жүзеге асырылады.  5-1. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес арнайы инвестициялық жобаға инвестициялық преференцияларды қолданудың мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы мынадай шарттардың біріне сәйкес келуге тиіс:  1) Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес арнайы экономикалық аймаққа қатысушы ретінде тіркеледі;  2) Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес еркін қойманы иеленуші ретінде тіркеледі;  3) Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы  6. Инвестициялық преференцияларды қолдану мерзiмi осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiнде белгiленедi және инвестициялық келiсiмшартта инвестициялық преференциялардың әрбiр түрi бойынша көрсетiледi.  7. Инвестициялық преференциялар инвесторға осы Кодекстің 292-бабында көзделген, инвестордың қойылатын талаптарға сәйкес келетiнiн растайтын құжаттар ұсынылған кезде берiледi.  8. Инвестициялық преференцияларды қолдану осы Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiне сәйкес жүзеге асырылады. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **15) 286-бап алып тасталсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 15) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауда** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  16), 17), 18) және 19) тармақ-шалары  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *287, 288, 289 және*  *290-баптары* | 287-бап. Кедендік баждар салудан босату  ....  288-бап. Мемлекеттiк заттай гранттар  ....  289-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген кездегі тұрақтылық кепілдігі  .....  290-бап. Салықтар бойынша преференциялар | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **16) 287-бап алып тасталсын;**  **17) 288-бап алып тасталсын;**  **18) 289-бап алып тасталсын;**  **19) 290-бап алып тасталсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 16), 17), 18) және 19) тармақшалары **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  16) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *287-бабы* | 287-бап. Кедендік баждар салудан босату  1. Инвестициялық келiсiмшарт шеңберiнде инвестициялық жобаны iске асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес технологиялық жабдықтың, оның жинақтауыштары мен қосалқы бөлшектерiнiң, шикiзаттың және (немесе) материалдардың импорты кезiнде кедендiк баждар салудан босатылады.  Лизингтік компания инвестициялық жобаны іске асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы үшін қаржы лизингі шарты негізінде инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде жеткізілетін технологиялық жабдықтың импорты кезінде кедендік баждар салудан босатылады.  Технологиялық жабдық деп инвестициялық жобаның технологиялық процесiнде пайдалануға арналған тауарлар түсініледі.  Жинақтауыштар деп жиынтығында технологиялық жабдықтың конструкциялық тұтастығын құрайтын құрамдас бөлiктер түсініледі.  Шикізат және (немесе) материал деп кез келген пайдалы қазба, компонент, бөлшек немесе технологиялық процесс арқылы дайын өнім алу үшін пайдаланылатын өзге де тауар түсініледі.  1-1. Арнайы инвестициялық келісімшарт шеңберінде арнайы инвестициялық жобаны іске асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес технологиялық жабдықтың, оның жиынтықтаушы және оған қосалқы бөлшектердің импорты кезінде кедендік баждар салудан босатылады.  Арнайы инвестициялық келісімшарт негізінде арнайы инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары әкелген пайдаланылған шикізатты және (немесе) материалдарды кедендік баждар салудан босату еркін кеден аймағының немесе еркін қойманың кедендік рәсімінің қолданылуы аяқталған кезде, осындай шикізат пен материалдар алынған өнімде сәйкестендірілген және шартты түрде шығарылған тауарларды нысаналы пайдаланылуы танылған жағдайда жүзеге асырылады.  2. Технологиялық жабдықтың және оның жинақтауыштарының импорты кезiнде кедендік баждар салудан босату инвестициялық келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiне, бiрақ инвестициялық келiсiмшарт тiркелген кезден бастап бес жылдан аспайтын мерзiмге берiледi.  3. Технологиялық жабдықтың қосалқы бөлшектерiнiң импорты кезiнде бес жылға дейiнгi мерзiмге кедендiк баж салудан босату тiркелген активтерге салынатын инвестициялардың көлемiне қарай және инвестициялық жоба Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен басым қызмет түрлерiнiң тiзбесiне сәйкес келген жағдайда Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына берiледi.  Шикiзаттың және (немесе) материалдардың импорты кезiнде кедендік баждар салудан босату жұмыс бағдарламасы бойынша тіркелген активтер пайдалану берілген күннен бастап бес жыл мерзімге ұсынылады.  Кедендік баждар салудан босату инвестициялық келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiне, бiрақ жұмыс бағдарламасы бойынша тiркелген активтер пайдалануға енгiзілген күннен бастап бес жылдан аспайтын мерзiмге берiледi.  Жұмыс бағдарламасы өндiрiс пайдалануға берiлгенге дейiн инвестициялық жобаны iске асыру жөнiндегi жұмыстардың күнтiзбелiк кестесiн айқындайтын, инвестициялық келiсiмшартқа қосымшаны білдіреді.  Егер жұмыс бағдарламасында екi және одан көп тiркелген активтердi пайдалануға енгiзу көзделетiн жағдайда, технологиялық жабдықтың қосалқы бөлшектерiн, шикiзатты және (немесе) материалдарды әкелуге кеден бажын төлеуден босату мерзiмiн есептеу жұмыс бағдарламасы бойынша бiрiншi тiркелген актив пайдалануға енгiзiлген күннен бастап жүргiзiледi.  Осы тармақтың күші арнайы инвестициялық жоба үшін инвестициялық преференциялар беру шарттарына қолданылмайды.  3-1. Арнайы инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде кедендік әкелу баждарын салудан босату:  1) арнайы экономикалық аймақтарға қатысушыларға он бес жыл, бірақ арнайы экономикалық аймақтардың әрекет ету мерзімінен аспайтын мерзімге;  2) еркін қоймалар иелеріне, арнайы инвестициялық келісімшарт тіркелген кезден бастап он бес жылдан аспайтын мерзімге;  3) моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына арнайы инвестициялық келісімшарт тіркелген кезден бастап он бес жылдан аспайтын мерзімге беріледі.  4. Осы баптың 2-тармағына сәйкес қабылданған шешiм туралы хабарламаны инвестициялар жөніндегі уәкiлеттi орган бес жұмыс күнi iшiнде кеден органына жiбередi. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **16) 287-бап алып тасталсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 16) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  17) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *288-бабы* | 288-бап. Мемлекеттiк заттай гранттар  1. Мемлекеттiк заттай гранттар Қазақстан Республикасының меншiгi болып табылатын, Қазақстан Республикасының заңды тұлғасына инвестициялық жобаны iске асыру үшiн уақытша өтеусiз пайдалануға берiле отырып, не уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығымен ұсыныла отырып, кейiннен меншiкке не жер пайдалануға өтеусiз берiлетін мүлiкті білдіреді.  2. Мемлекеттiк заттай гранттарды осы Кодексте белгiленген тәртiппен инвестициялар жөніндегі уәкiлеттi орган мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi уәкiлеттi органмен және (немесе) жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен, сондай-ақ жергiлiктi атқарушы органдармен келiсу бойынша, инвестициялық келiсiмшартқа сәйкес инвестициялық мiндеттемелер орындалған жағдайда уақытша өтеусiз пайдалануға не уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығымен ұсына отырып, кейiннен меншiкке не жер пайдалануға өтеусiз бередi.  Инвестициялар жөніндегі уәкілетті органның шешімі ұсынылған мемлекеттік заттай грантты меншікке немесе жер пайдалануға өтеусіз беру үшін негіз болып табылады, ол инвестор мен инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган арасында жасалған инвестициялық келісімшартқа сәйкес инвестордың инвестициялық міндеттемелерді орындауын көздейтін аудиторлық есеп алынған күннен бастап үш айдан кешіктірмей қабылданады.  3. Мемлекеттiк заттай гранттар ретiнде: жер учаскелерi, ғимараттар, құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, есептеу техникасы, өлшейтiн және реттейтiн аспаптар мен құрылғылар, көлiк құралдары (жеңiл автокөлiктi қоспағанда), өндiрiстiк және шаруашылық құрал-саймандар берiлуi мүмкiн.  4. Мемлекеттiк заттай гранттарды бағалау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен олардың нарықтық құны бойынша жүзеге асырылады.  5. Мемлекеттiк заттай гранттың ең жоғары мөлшерi Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының тiркелген активтерiне салынатын инвестициялар көлемiнiң отыз пайызынан аспайды.  Егер сұрау салынған мемлекеттiк заттай гранттың бағаланған құны көрсетілген ең жоғары мөлшерден асып түскен жағдайда, Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының сұрау салынған мүлiктi оның бағаланған құны мен мемлекеттiк заттай гранттың ең жоғары мөлшерi арасындағы айырманы төлеп алуға құқығы бар. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **17) 288-бап алып тасталсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 17) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  18) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *289-бабы* | 289-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген кездегі тұрақтылық кепілдігі  1. Осы Кодекстің 286-бабының 5-тармағына сәйкес келетін инвестициялық басым жобаларды іске асыратын немесе 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған инвестициялық келісімшарттар бойынша инвестициялық стратегиялық жобаларды іске асыратын немесе инвестициялар туралы келісім шеңберінде инвестициялық жобаны іске асыратын заңды тұлғаларға:  1) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес Қазақстан Республикасының салық заңнамасы;  2) шетелдік жұмыс күшін тарту саласында Қазақстан Республикасының халықтың көші-қоны туралы заңнамасы өзгерген кезде тұрақтылыққа кепілдік беріледі.  Осы тармақтың бірінші бөлігіндегі ерекшелік жағдайды осы Кодекстің 295-2-бабының 4-тармағында көзделген жағдайлар құрайды.  2. Инвестициялық келісімшарттың қолданылуы осы Кодексте белгіленген тәртіппен мерзімнен бұрын тоқтатылған жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының тұрақтылығына кепілдіктің қолданылуы күшін жояды.  3. Осы Кодекстің 295-3-бабына сәйкес инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан заңды тұлғаларға «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес он жыл мерзімге Қазақстан Республикасы салық заңнамасының тұрақтылығына кепілдік беріледі. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **18) 289-бап алып тасталсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 18) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  19) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *290-бабы* | 290-бап. Салықтар бойынша преференциялар  1. Салықтар бойынша преференциялар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәртіппен және шарттарда беріледі.  2. Салықтар бойынша преференциялардың түрлері:  1) инвестициялық басым жобалар үшін:  есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға азайту;  жер салығының мөлшерлемелеріне 0 коэффициентін қолдану;  мүлік салығын салықтық базаға 0 пайыз мөлшерлемесі бойынша есептеу;  2) инвестициялық басым жобаларды қоспағанда, инвестициялық жобалар үшін – инвестициялық келісімшарт шеңберінде шикізаттың және (немесе) материалдардың импортын қосылған құн салығынан босату;  3) арнайы инвестициялық жобалар үшін – арнайы инвестициялық келісімшарт шеңберінде шикізаттың және (немесе) материалдардың импортын Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес қосылған құн салығынан босату.  3. Инвестициялық келісімшартта салықтар бойынша преференциялардың әрбір түрінің қолданылу мерзімі белгіленеді, бірақ «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес айқындалған оларды қолданудың шекті мерзімінен аспайды.  4. Инвестициялық келісімшарттың қолданылуы осы Кодексте белгіленген тәртіппен мерзімнен бұрын тоқтатылған жағдайда, салықтар бойынша преференциялардың қолданылуы күшін жояды. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **19) 290-бап алып тасталсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 19) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауда** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  20) тармақша-сының бірінші абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *292-бабы* | 292-бап. Инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiмге қойылатын талаптар  .....  1-1. Арнайы инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде инвестициялық преференциялар беруге арналған өтінім арнайы инвестициялық келісімшарт жасасу үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және тәртіппен қабылданады және тіркеледі.  ...... | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **20) 292-бапта:**  ...... | Жобаның 1-бабы 2-тармағы 20) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:  **«292-баптың 1-1-тармағы алып тасталсын;».** | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы, заң жобасының 2-тармағы 20) тармақшасының екінші, үшінші және төртінші абзацтарын алып тастау жөніндегі ұсынысқа байланысты. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  20) тармақша-сының екінші, үшінші және төртінші абзацтары  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *292-бабы* | 292-бап. Инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiмге қойылатын талаптар  1. Инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiм:  .....  1-1. Арнайы инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде инвестициялық преференциялар беруге арналған өтінім арнайы инвестициялық келісімшарт жасасу үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және тәртіппен қабылданады және тіркеледі.  ...... | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  20) 292-бапта:  ......  **1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:**  **«1. Инвестициялық преференциялар беруге өтінім:»;**  **1-1-тармақ алып тасталсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағы 20) тармақшасының екінші, үшінші және төртінші абзацтары **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  Кәсіпкерлік кодексінің 292-бабы 1-тармағының бірінші абзацына өзгерістер енгізілмеген. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  20) тармақша-сының төртінші абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *292-бабы* |  | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  20) 292-бапта:  ......  **1-1-тармақ алып тасталсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағы 20) тармақшасының төртінші абзацы **алып тасталсын.** | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  21) тармақша-сының екінші  абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *293-бабы* | 293-бап. Инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiмдi қарау мерзiмдерi  1. Инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiм инвестициялар жөніндегі уәкiлеттi органға қарау үшін берiледi, ол осы Кодекстің 285 және 286-баптарында белгіленген талаптарға сәйкес өтiнiм тiркелген күннен бастап жиырма жұмыс күнi iшiнде шешiм қабылдайды.  Инвестициялық субсидия түріндегі инвестициялық преференция беруге арналған өтінімді қарау тәртібі инвестициялық субсидия беру қағидаларында айқындалады.  ..... | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  21) 293-бапта:  **1-тармақтың бірінші бөлігінде «285 және 286-баптармен»** деген сөздер **«285-баппен»** деген сөздермен ауыстырылсын; | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 21) тармақшасының екінші абзацында **орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.** | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  21) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *293-бабы* | 293-бап. Инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiмдi қарау мерзiмдерi  1. Инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiм инвестициялар жөніндегі уәкiлеттi органға қарау үшін берiледi, ол осы Кодекстің 285 және 286-баптарында белгіленген талаптарға сәйкес өтiнiм тiркелген күннен бастап жиырма жұмыс күнi iшiнде шешiм қабылдайды.  Инвестициялық субсидия түріндегі инвестициялық преференция беруге арналған өтінімді қарау тәртібі инвестициялық субсидия беру қағидаларында айқындалады.  2. Инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтiнiмдi қабылдау, тiркеу және қарау тәртiбiн инвестициялар жөніндегі уәкiлеттi орган айқындайды.  3. Осы баптың ережелері арнайы инвестициялық жоба үшін инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiмдерге қолданылмайды. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **21) 293-бапта:**  **1-тармақтың бірінші бөлігінде «285 және 286-баптармен» деген сөздер «285-баппен» деген сөздермен ауыстырылсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 21) тармақшасы **алып тасталсын.** | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  22) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *294-бабы* | 294-бап. Инвестициялық келiсiмшарт жасасу  ....  2. Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган инвестициялық преференциялар беру туралы шешiм қабылданған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде үлгілiк келiсiмшарттың ережелерiн ескере отырып, инвестициялық келiсiмшартты қол қоюға дайындайды.  Үлгілiк келiсiмшарт деп Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн және инвестициялық келiсiмшарттар жасасқан кезде пайдаланылатын үлгiлік келiсiмшарт түсініледі.  ..... | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **22) 294-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі «шешім қабылданған күннен бастап» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздермен толықтырылсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 22) тармақшасы **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  ҚР Кәсіпкерлік кодексінің 293-бабының 1-тармағына сәйкес инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiм **инвестициялар жөніндегі уәкiлеттi органға** қарау үшін берiледi, ол осы Кодекстің 285 және 286-баптарында белгіленген талаптарға сәйкес өтiнiм тiркелген күннен бастап жиырма жұмыс күнi iшiнде **шешiм қабылдайды.**  Бұдан басқа, ҚР Кәсіпкерлік кодексінің 293-бабының 2-тармағына сәйкес инвестициялық преференциялар беруге өтінімді қабылдау, тіркеу және қарау тәртібін Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.  Сондай-ақ, салыстырма кестеде заң жобасына Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешім қабылдау бөлігінде толықтыру бойынша негіздеме жоқ екенін атап көрсетеміз. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  22) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *294-бабы* | 294-бап. Инвестициялық келiсiмшарт жасасу  ....  2. Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган инвестициялық преференциялар беру туралы шешiм қабылданған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде үлгілiк келiсiмшарттың ережелерiн ескере отырып, инвестициялық келiсiмшартты қол қоюға дайындайды.  Үлгілiк келiсiмшарт деп Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн және инвестициялық келiсiмшарттар жасасқан кезде пайдаланылатын үлгiлік келiсiмшарт түсініледі.  ..... | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **22) 294-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі «шешім қабылданған күннен бастап» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздермен толықтырылсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 22) тармақшасы **алып тасталсын.** | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  23) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *295-1-бабы* | 295-1-бап. Арнайы инвестициялық келiсiмшартты жасасу және бұзу  1. Арнайы инвестициялық жоба үшін инвестициялық преференциялар беруді көздейтін шарт арнайы инвестициялық келісімшарт болып табылады.  2. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын, арнайы инвестициялық келісімшарттарды жасасу жөніндегі уәкілетті орган арнайы инвестициялық жоба үшін инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiм келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын, арнайы инвестициялық келісімшарттарды жасасу жөніндегі уәкілетті орган бекітетін үлгілік арнайы инвестициялық келісімшарттың ережелерін ескере отырып, арнайы инвестициялық келісімшартты қол қою үшін дайындайды.  3. Арнайы инвестициялық келісімшартты жасасу және бұзу тәртібі мен шарттарын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын, арнайы инвестициялық келісімшарттарды жасасу жөніндегі уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  4. Арнайы инвестициялық келісімшарттың қолданылу мерзімі инвестициялық преференциялардың қолданылу мерзімімен айқындалады.  5. Тараптардың келісімі бойынша арнайы инвестициялық келісімшарт мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде арнайы инвестициялық келісімшартты жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы арнайы инвестициялық келісімшарт бойынша берілген инвестициялық преференциялар салдарынан төленбеген кедендік баждардың сомаларын төлемейді. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **23) 295-1-бап алып тасталсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 23) тармақшасы **алып тасталсын.** | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  2-тармағы  24) тармақша-сының тоғызыншы абзацы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *295-2-бабы* | 295-2-бап. Инвестициялар туралы келісім  1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген тұлға мен заңды тұлға, оның ішінде «Астана» халықаралық қаржы орталығының юрисдикциясында тіркелген заңды тұлға арасында жасалатын, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің жеті жарым миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшерде инвестицияларды жүзеге асыруды көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға арналған шарт инвестициялар туралы келісім болып табылады.  Инвестициялар туралы келісімде инвестициялар туралы келісім жасалған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген преференциялар мен жеңілдіктер беру шарттары мен тәртібі айқындалады, сондай-ақ инвестициялар туралы келісім жасасқан заңды тұлғалар үшін қарсы міндеттемелер белгіленеді.  Инвестициялар туралы келісімдер мынадай қызмет түрлеріндегі жобаларды іске асыру үшін жасалмайды:  1) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты қызмет;  2) акцизделетін өнімді өндіру және (немесе) көтерме саудада өткізу;  3) лотерея өткізу;  4) ойын бизнесі саласындағы қызмет;  5) радиоактивті материалдардың айналымына байланысты қызмет;  6) банк қызметі (не банк операцияларының жекелеген түрлері) және сақтандыру нарығындағы қызмет (сақтандыру агентінің қызметінен басқа);  7) аудиторлық қызмет;  8) бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік қызмет;  9) цифрлық майнинг саласындағы қызмет;  10) кредиттік бюролардың қызметі;  11) күзет қызметі;  12) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымына байланысты қызмет;  13) жер қойнауын пайдалану саласындағы қызмет, оның ішінде кен іздеушілердің қызметі;  14) пайдалы қазбаларды өткізу, оның ішінде трейдерлердің қызметі, көмір, мұнай өткізу жөніндегі қызмет.  2. Инвестициялар туралы келісімнің мерзімі, оны өзгертудің және бұзудың тәртібі мен шарттары инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган бекіткен инвестициялар туралы келісімдерді жасасу, өзгерту және бұзу қағидаларында белгіленген.  3. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардан туындайтын ережелерді, сондай-ақ тараптардың келісімі бойынша инвестициялар туралы келісімге өзгерістер енгізу жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген жағдайда инвестициялар туралы келісімнің ережелері жасалған күнінен бастап жиырма бес жыл бойы өз күшін сақтайды. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **24) 295-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:**  **«295-2-бап. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу және тоқтату**  **1. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өтінім инвестициялар жөніндегі уәкілетті органға беріледі.**  **Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өтінім келіп түскен күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде осындай келісімге қол қою үшін Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасын әзірлейді.**  **Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу, өзгерістер енгізу, оның қолданылуын тоқтату тәртібін және** **инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің үлгілік нысанын инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган әзірлейді және оны Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.**  **2. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімге өзгерістер осы баптың**  **3-тармағының екінші бөлігінде белгіленген ережелердің сақталуын ескере отырып, инвестициялар салу графигін өзгерту бөлігінде ғана енгізілуі мүмкін.**  **3. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің қолданылуы осы Кодекстің 289-бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін тараптардың келісуі бойынша немесе осы тармаққа сәйкес біржақты тәртіппен тоқтатылуы мүмкін.**  **Осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде, 2-тармағында, 3-тармағының екінші бөлігінде және 4-тармағында көзделген міндеттемелер мен шарттар орындалмаған кезде инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің қолданылу кезеңінде Қазақстан Республикасының Үкіметі хабарлама жіберілген күннен бастап үш ай өткен соң инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің қолданысын біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатады.**  **Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде осындай келісім жасаған заңды тұлға «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне (Салық кодексі) сәйкес белгіленген тәртіппен өзінің салық міндеттемелерін қайта есептеуді жүзеге асырады.»;** | Жобаның 1-бабының 2-тармағы 24) тармақшасының тоғызыншы абзацы **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  Осындай келісімді жасасқан заңды тұлға инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді мерзімінен бұрын тоқтатқан кезде салық міндеттемелерін қайта есептеу тәртібінің болмауына байланысты. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  24) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *295-2-бабы* | 295-2-бап. Инвестициялар туралы келісім  1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген тұлға мен заңды тұлға, оның ішінде «Астана» халықаралық қаржы орталығының юрисдикциясында тіркелген заңды тұлға арасында жасалатын, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің жеті жарым миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшерде инвестицияларды жүзеге асыруды көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға арналған шарт инвестициялар туралы келісім болып табылады.  Инвестициялар туралы келісімде инвестициялар туралы келісім жасалған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген преференциялар мен жеңілдіктер беру шарттары мен тәртібі айқындалады, сондай-ақ инвестициялар туралы келісім жасасқан заңды тұлғалар үшін қарсы міндеттемелер белгіленеді.  Инвестициялар туралы келісімдер мынадай қызмет түрлеріндегі жобаларды іске асыру үшін жасалмайды:  1) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты қызмет;  2) акцизделетін өнімді өндіру және (немесе) көтерме саудада өткізу;  3) лотерея өткізу;  4) ойын бизнесі саласындағы қызмет;  5) радиоактивті материалдардың айналымына байланысты қызмет;  6) банк қызметі (не банк операцияларының жекелеген түрлері) және сақтандыру нарығындағы қызмет (сақтандыру агентінің қызметінен басқа);  7) аудиторлық қызмет;  8) бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік қызмет;  9) цифрлық майнинг саласындағы қызмет;  10) кредиттік бюролардың қызметі;  11) күзет қызметі;  12) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымына байланысты қызмет;  13) жер қойнауын пайдалану саласындағы қызмет, оның ішінде кен іздеушілердің қызметі;  14) пайдалы қазбаларды өткізу, оның ішінде трейдерлердің қызметі, көмір, мұнай өткізу жөніндегі қызмет.  2. Инвестициялар туралы келісімнің мерзімі, оны өзгертудің және бұзудың тәртібі мен шарттары инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган бекіткен инвестициялар туралы келісімдерді жасасу, өзгерту және бұзу қағидаларында белгіленген.  3. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардан туындайтын ережелерді, сондай-ақ тараптардың келісімі бойынша инвестициялар туралы келісімге өзгерістер енгізу жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген жағдайда инвестициялар туралы келісімнің ережелері жасалған күнінен бастап жиырма бес жыл бойы өз күшін сақтайды. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **24) 295-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:**  **«295-2-бап. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу және тоқтату**  **1. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өтінім инвестициялар жөніндегі уәкілетті органға беріледі.**  **Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өтінім келіп түскен күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде осындай келісімге қол қою үшін Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасын әзірлейді.**  **Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу, өзгерістер енгізу, оның қолданылуын тоқтату тәртібін және** **инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің үлгілік нысанын инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган әзірлейді және оны Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.**  **2. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімге өзгерістер осы баптың**  **3-тармағының екінші бөлігінде белгіленген ережелердің сақталуын ескере отырып, инвестициялар салу графигін өзгерту бөлігінде ғана енгізілуі мүмкін.**  **3. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің қолданылуы осы Кодекстің 289-бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін тараптардың келісуі бойынша немесе осы тармаққа сәйкес біржақты тәртіппен тоқтатылуы мүмкін.**  **Осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде, 2-тармағында, 3-тармағының екінші бөлігінде және 4-тармағында көзделген міндеттемелер мен шарттар орындалмаған кезде инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің қолданылу кезеңінде Қазақстан Республикасының Үкіметі хабарлама жіберілген күннен бастап үш ай өткен соң инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің қолданысын біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатады.**  **Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде осындай келісім жасаған заңды тұлға «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне (Салық кодексі) сәйкес белгіленген тәртіппен өзінің салық міндеттемелерін қайта есептеуді жүзеге асырады.»;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 24) тармақшасы **алып тасталсын.** | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  2-тармағының  25) тармақшасы  *ҚР Кәсіпкерлік кодексінің*  *295-3-бабы* | 295-3-бап. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім  1. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен заңды тұлға арасында жасалатын, заңды тұлғаның мұндай келісімді жасасуға өтінім берілген жылды қоса алғанда, сегіз жыл ішінде, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және оны жасасуға өтінім берілген жылдың 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің жетпіс бес миллион еселенген мөлшерінен кем емес жиынтық мөлшерінде, капиталдандырылатын кейінгі шығыстарды және (немесе) жаңа тіркелген активтерді сатып алуға, өндіруге, салуға арналған шығыстарды қаржыландыру жөніндегі, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес тіркелген активтердің құнын ұлғайтатын басқа да шығындарды қаржыландыру жөніндегі міндеттемелерін көздейтін шарт инвестициялық міндеттемелер туралы келісім болып табылады.  Пайдалы қатты қазбаларды өндіру және (немесе) қайта өңдеу саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғамен инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан жағдайда мұндай келісім тек қана пайдалы қатты қазбаларды өндіру және (немесе) қайта өңдеу саласындағы қызмет бойынша жасалады.  2. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін заңды тұлғамен жасалады:  1) көмірсутекті пайдалы қазбаларды өндіретін жер қойнауын пайдаланушылар мен мұнай өнімдерін өндірушілерді қоспағанда, заңды тұлға тауар өндіруші болып табылады. Осы баптың мақсаттары үшін тауар өндіруші деп инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өтінім берілген жылдың алдындағы жылдағы жиынтық жылдық кірісінің кемінде жетпіс пайызын өз өндірісінің тауарларын өткізуден не осындай тұлға өндірген пайдалы қазбаларды және (немесе) осындай тұлғаның пайдалы қазбаларды қайта өңдеуі нәтижесінде алынған өнімді өткізуден түсетін кіріс құрайтын заңды тұлға түсініледі;  2) заңды тұлға осы Кодекске сәйкес ірі немесе орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады;  3) акцизделетін тауарларды өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асырмайды;  4) арнаулы салық режимдерін қолданбайды.  3. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан заңды тұлғаның осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көзделген міндеттемелерді орындауы инвестициялық міндеттемелер туралы келісімге қосымша болып табылатын инвестициялар салу кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.  Бұл ретте осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көзделген соманың кемінде елу пайызын қаржыландыру, инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өтінім берілген жылды қоса алғанда, алғашқы төрт жыл ішінде жүзеге асырылуға тиіс.  Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан заңды тұлға осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көзделген міндеттемелерді орындаған кезде:  1) өзара байланысты тараппен жасалған шарттар бойынша тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құны іс жүзінде шеккен шығыстар мөлшерінде, бірақ осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көзделген міндеттемелер сомасының елу пайызынан аспайтын мөлшерде есепке алынады;  2) өзара байланысты тараппен құны іс жүзінде шеккен шығыстар мөлшерінде есепке алынатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға шарттар жасасқан кезде мұндай өзара байланысты тарап Қазақстан Республикасының резиденті болуға тиіс.  4. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім қолданылатын мерзім ішінде, ол жасалған күннен екінші жылдан бастап, жер қойнауын пайдаланушы болып табылмайтын заңды тұлға жыл сайын республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осындай қаржыландыру жүзеге асырылатын жылдың 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен кем емес сомада қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыруды жүзеге асыруға да міндетті.  Жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын заңды тұлға осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген шығыстарды қаржыландыруды Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.  5. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өтінім инвестициялар жөніндегі уәкілетті органға беріледі.  Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өтінім келіп түскен күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде осындай келісімге қол қою үшін Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасын әзірлейді.  Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу, оған өзгерістер енгізу, оның қолданылуын тоқтату тәртібін және инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің үлгілік нысанын инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.  6. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімге өзгерістер осы баптың 3-тармағының екінші бөлігінде белгіленген ережелердің сақталуы ескеріле отырып, тек қана инвестициялар салу кестесін өзгерту бөлігінде енгізілуі мүмкін.  7. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасу осы Кодексте белгіленген талаптарға сәйкес келген кезде инвестициялық преференциялар беруге инвестициялық келісімшарттарды жасасуға кедергі келтірмейді. Бұл ретте салықтар бойынша преференциялар инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасалған кезге қолданыста болатын осы Кодекске және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес беріледі.  8. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің қолданылуы осы Кодекстің 289-бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін осы тармаққа сәйкес тараптардың келісімі бойынша немесе біржақты тәртіппен тоқтатылуы мүмкін.  Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім қолданылатын кезеңде осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде, 2-тармағында, 3-тармағының екінші бөлігінде және 4-тармағында көзделген міндеттемелер мен шарттар орындалмаған кезде Қазақстан Республикасының Үкіметі хабарлама жіберілген күннен бастап үш ай өткен соң инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің қолданылуын біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатады.  Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде осындай келісім жасасқан заңды тұлға «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес белгіленген тәртіппен өзінің салықтық міндеттемелерін қайта есептеуді жүзеге асырады. | 2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:  ....  **25) 295-3-бап алып тасталсын;** | Жобаның 1-бабы 2-тармағының 25) тармақшасы **алып тасталсын.** | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | 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 **296-3-баппен** толықтырылсын:  «296-3-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. Ұсынылатын инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалауды инвестициялар жөніндегі 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** |
| ***2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі*** | | | | | | |
|  | Заң жобасының 1-бабының жаңа  3-тармағы  *ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 102-бабы* | 102-бап. Әкімшілік істердің соттылығы  ...  2. Жария-құқықтық қатынастардан туындайтын, осы **Кодексте** көзделген даулар әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібімен соттардың соттылығына жатады. | **Жоқ.** | Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:  **«3. 2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне:**  102-баптың екінші бөлігі **«Кодексте»** деген сөзден кейін **«және Қазақстан Республикасының Салық кодексінде»** деген сөздермен толықтырылсын.».  *Тиісінше тармақтардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **С.Б. Мусабаев**  **Е.Т.Жаңбыршин**  ҚР Салық кодексі жобасының 40-бабы 1-тармағының 7) тармақшасына енгізілетін түзетулермен сәйкестендіру мақсатында.  ҚР Конституциялық Сотының 2023 жылғы 22 мамырдағы № 16-НҚ нормативтік қаулысында «Жария құқық функционалдық ортақтығы мен ерекшеліктері реттеу нысанасы мен әдістеріне, сондай-ақ құқық көздерінің (нысандарының) құрамына байланысты болатын бірнеше құқық саласының (конституциялық (мемлекеттік) құқық, әкімшілік құқық, қылмыстық құқық, **салық құқығы** және басқалар) компоненттерін қамтиды.» деп айқындалған. | **Пысықтауға** |
| ***2020 жылғы 7 шiлдедегi «Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»***  ***Қазақстан Республикасының Кодексі*** | | | | | | |
|  | Жобаның  1-бабының  жаңа  3-тармағы  *«Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»*  *ҚР Кодексінің*  *1-бабы* | 1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар  1. Осы Кодексте мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  ....  **Жоқ.** | **Жоқ.** | Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:  **«3. 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне:**  **«1) 1-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы** \_**\_) тармақшамен толықтырылсын:**  **«\_\_ ) қорқор мекемесі – арнайы жабдықталған орындардан тыс қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын тұтыну жөніндегі қызметтерді ұсынатын және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келетін қоғамдық тамақтану объектілері (мейрамхана, кафе, бар), ойын-сауық мекемелері (түнгі клубтар, дискотекалар);»;**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутат**  **Д. Тұрлыханов**  Халықтың денсаулығына қауіп-қатердің болуын ескере отырып, корқорды тұтыну қорқор мекемелерінің, сондай-ақ қорқорды ұсынатын қоғамдық тамақтандыру пункттері мен түнгі клубтардың, дискотекалардың қызметін заңнамалық тұрғыдан реттеу қажет.  Сонымен бірге, қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын тұтыну қызметтерін ұсыну бойынша қызметті лицензиялау ұсынылады. | **Пысықтауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  жаңа  3-тармағы  *«Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»*  *ҚР Кодексінің*  *110-бабы* | 110-бап. Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын, темекі қыздыруға арналған жүйелерді және алкогольді тұтыну профилактикасы және оны шектеу  ....  5. Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын, темекі қыздыруға арналған жүйелерді тұтынуға:  .....  3) қоғамдық тамақтану пункттерінде;  ....  5) түнгі клубтарда, дискотекаларда;  .......  **Жоқ.**  7. Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, темекі қыздыруға арналған **жүйелерді тұтыну үшін арнайы бөлінген орындар** халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган белгілеген талаптарға сәйкес жабдықталуға тиіс.  ....  **19. Жоқ.**  **20. Жоқ.**  **21. Жоқ.** | **Жоқ.** | Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:  **«3. 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне:**  ....  **110-бапта:**  **мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын.:**  «**6-1. Осы баптың 5-тармағының 3) және 5) тармақшаларында көзделген нормалар қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын тұтыну үшін арнайы жабдықталған орындар бөлінген немесе қорқорға арналған темекі, қорқор қоспасы қорқор мекемелерінде тұтынылатын жағдайларда қолданылмайды.»;**  7-тармақтағы «**жүйелерді тұтыну үшін арнайы бөлінген орындар»** деген сөздер «**жүйелерді, қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын**  **тұтыну үшін арнайы бөлінген орындар, сондай-ақ қорқор мекемелері»** деген сөздермен ауыстырылсын;  мынадай мазмұндағы **19, 20 және 21-тармақтармен толықтырылсын:**  «**19. Қызметті жүзеге асыру үшін қорқор мекемесі мынадай талаптарға сәйкес келуге тиіс:**  **1) мейрамхана, кафе, бар санаттарына жатқызылған қоғамдық тамақтану объектілерінде қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын тұтыну;**  **2) жеке тұрған ғимараттарда (құрылысжайларда) орналасқан түнгі клубтар мен дискотекалар санатына жатқызылған ойын-сауық орындарында қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын тұтыну;**  **3) тиісті лицензиясының болуы;**  **4) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган белгілеген талаптарға, оның ішінде қорқорға қойылатын талаптарға сәйкес келу;**  **5) жиырма бір жасқа толмаған адамдарға ғимаратқа кіруге тыйым салынады;**  **6) қорқор мекемелері жұмыскерлерінің қорқормен қауіпсіз жұмыс істеу бойынша тиісті оқытудан өтуі;**  **7) қорқор шегудің зияны туралы ақпаратты көрнекті орындарға міндетті түрде орналастыру, сондай-ақ қорқор шегудің зияны туралы материалдарды (брошюралар мен өзге де материалдарды) тарату;**  **8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де талаптар.**  **20. Қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын тұтынуға арналған арнайы жабдықталған орындары бар түнгі клубтар мен дискотекалар санаттарына жатқызылған мейрамхана, кафе, бар, ойын-сауық мекемелері санаттарына жатқызылған қоғамдық тамақтандыру объектілері мынадай талаптарға сәйкес келуге тиіс:**  **1) тиісті лицензияның болуы;**  **халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган белгілеген талаптарға, оның ішінде қорқорға қойылатын талаптарға сәйкес келу;**  **3) қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын тұтынуды жиырма бір жасқа толмаған адамдарға беруге тыйым салынады;**  **4) қорқор мекемелері жұмыскерлерінің қорқормен қауіпсіз жұмыс істеу бойынша тиісті оқытудан өтуі;**  **5) қорқор шегудің зияны туралы ақпаратты көрнекті орындарға міндетті түрде орналастыру, сондай-ақ қорқор шегудің зияны туралы материалдарды (брошюралар мен өзге де материалдарды) тарату;**  **6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де талаптар.**  **21. Осы баптың 19 және 20-тармақтарында көзделген талаптардың бірі бұзылған жағдайда қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын тұтыну жөніндегі қызметтерді ұсынуға арналған лицензия алты айға тоқтатыла тұрады. Қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын тұтыну қызметтерін ұсынуға лицензияны лицензиар тоқтатады.».**  *Тиісінше тармақтардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутат**  **Д. Тұрлыханов**  Қазақстан аумағындағы қорқор мекемелерінің қызметін заңнамалық реттеу мақсатында.  Сонымен бірге, қорқорға, қорқорн қоспасына, оның ішінде оларды тұтыну үшін арнайы жабдықталған орындарға темекі тұтыну қызметтерін ұсыну жөніндегі қызметті лицензиялау ұсынылады. | **Пысықтауға** |
| ***2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі*** | | | | | | |
|  | Жобаның  1-бабы  3-тармағының  1) тармақшасы  *ҚР Әлеуметтік кодексінің*  *1-бабы* | 1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар  1. Осы Кодексте мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  .....  18) әлеуметтік аударымдарды төлеуші (бұдан әрі – төлеуші) – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды есептеуді және төлеуді жүзеге асыратын жұмыс беруші, дара кәсіпкер, оның ішінде шаруа немесе фермер қожалығы, жеке практикамен айналысатын адам, оның ішінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған, нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын жеке тұлғалар үшін Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар төлеуді жүзеге асыратын салық агенттері.  «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 319-бабы 2-тармағы 31) тармақшасының тоғызыншы абзацына сәйкес жергілікті атқарушы органдар немесе жеке көмекшілерге материалдық пайда төлеген кезде өзге де заңды тұлғалар, сондай-ақ осы Кодекстің 243-бабы бірінші бөлігінің 7) тармақшасында аталған адамдар үшін әлеуметтік аударымдарды төлейтін, осы Кодекстің 102-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында айқындалған интернет-платформа операторы әлеуметтік төлемдерді төлеушілер деп танылады;  .....  36) бірыңғай төлемді төлеуші – «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-1-бабына сәйкес айқындалған салық агенті;  ......  119) міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агент (бұдан әрі – агент) – Қазақстан Республикасындағы қызметін шетелдік заңды тұлғалардың тұрақты мекемесі, филиалдары, өкілдіктері арқылы жүзеге асыратын шетелдік заңды тұлғаны қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын есептейтін, ұстап қалатын (есепке жазатын) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударатын жеке немесе заңды тұлға.  Сақтандыру ұйымы агент ретінде қарастырылады.  «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-1-бабына сәйкес айқындалған салық агенттері жұмыскерлер үшін бірыңғай төлемді есептеу (есепке жазу), аудару жөніндегі агент ретінде қаралады.  ..... | 3. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:  1) 1-баптың 1-тармағында:  18) тармақшада:  бірінші абзац **«фермер қожалығы,»** деген сөздерден кейін **«өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнайы салық режимін қолданатын жеке тұлға,»** деген сөздермен толықтырылсын;  екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:  **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 319-бабы 2-тармағы 31) тармақшасының тоғызыншы абзацына** сәйкес жергілікті атқарушы органдар немесе жеке көмекшілерге материалдық пайда төлеген кезде өзге де заңды тұлғалар, сондай-ақ осы Кодекстің 243-бабының 7) тармақшасында көрсетілген адамдар үшін әлеуметтік аударымдарды төлейтін, осы Кодекстің 102-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында айқындалған интернет-платформа операторы әлеуметтік төлемдерді төлеушілер деп танылады.»;  **36) тармақшадағы «776-1» деген сандар «801» деген цифрлармен ауыстырылсын;**  119) тармақшада:  **екінші абзацтағы «776-1» деген цифрлар «801» деген цифрлармен ауыстырылсын;**  мынадай мазмұндағы **абзацпен** толықтырылсын:  «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимін қолданатын және интернет-платформаларды пайдалана отырып қызметтер көрсету немесе жұмыстарды орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агент ретінде, осы Кодекстің 102-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында айқындалған интернет-платформа операторы қаралады.»; | Жобаның 1-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында:  бесінші абзацтағы **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 319-бабы 2-тармағы 31) тармақшасының тоғызыншы абзацына»** деген сөздер **алып тасталсын;**  алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:  «36) тармақшадағы **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің** (Салық кодексі) 776-1» деген сөздер **«Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 801»** деген сөздермен ауыстырылсын;»;  тоғызыншы абзацта **«абзацпен»** деген сөз **«бесінші бөлікпен»** деген сөздермен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Салық кодексінің жобасында 319-бапта 2-тармақтың 31) тармақшасының болмауына байланысты.  Салық кодексінің жобасына сәйкес келтіру.  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  3-тармағы  2) тармақша-сының  Бірінші, екінші және төртінші 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  ..... | 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:** | Жобаның 1-бабы 3-тармағының 2) тармақшасында:  бірінші және екінші абзацтар **мынадай редакцияда жазылсын:**  **«2) 102-1-баптың тақырыбы мен 1, 2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:»;**    төртінші абзац **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
|  | 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. | **Пысықтауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  3-тармағы  3) тармақша-сының бірінші абзацы  *ҚР Әлеуметтік кодексінің 118-бабы* | 118-бап. Жұмысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемді тағайындаудың шарты мен мөлшері  ..... | 3. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:  .....  3) **118-баптың 3-тармағында алтыншы бөлік** мынадай редакцияда жазылсын: | Жобаның 1-бабы 3-тармағының 3) тармақшасының бірінші абзацындағы **«118-баптың 3-тармағында алтыншы бөлік»** деген сөздер **«118-баптың 3-тармағының жетінші бөлігі»** деген сөздермен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  3-тармағы  4) тармақша-сының екінші абзацы  *ҚР Әлеуметтік кодексінің 122-бабы* | 122-бап. Шартты ақшалай көмек  1. Шартты ақшалай көмек осы баптың 4-тармағында көрсетілген адамдарды (отбасыларды) қоспағанда, жалғызбасты және (немесе) жалғыз тұратын еңбекке қабілетті табысы аз адамдарға, сондай-ақ құрамында еңбекке қабілетті мүшесі (мүшелері) бар табысы аз отбасыларға, оның ішінде қызметі «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 213-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес тоқтатыла тұрған дара кәсіпкерлер болып табылатын жеке тұлғаларға ол (олар) жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына қатысқан жағдайда және (немесе) әлеуметтік бейімдеу қажеттілігі болған кезде көрсетіледі.  ..... | 3. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:  .....  4) 122-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  «1. Шартты ақшалай көмек жалғызілікті және (немесе) жалғыз тұратын аз қамтылған еңбекке қабілетті адамдарға, сондай-ақ өз құрамында еңбекке қабілетті мүшесі (мүшелері) бар аз қамтылған отбасыларға, оның ішінде осы баптың 4-тармағында көрсетілген адамдарды (отбасыларды) қоспағанда, оның жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына және (немесе) қажет болған кезде әлеуметтік бейімдеу қатысу шарттарында қызметі тоқтатыла тұрған дара кәсіпкерлер болып табылатын жеке тұлғаларға (факті салық органына ұсынылған нөлдік салық есептілігінің болуымен расталады) көрсетіледі.»; | Жобаның 1-бабының 3-тармағы 4) тармақшасының екінші абзацы **пысықтауды талап етеді.** | **Заңнама бөлімі**  4) тармақшаның екінші абзацында дара кәсіпкерлер болып табылатын жеке тұлғалардың қызметін тоқтата тұру фактісі салық органына ұсынылған нөлдік салық есептілігінің болуымен расталатыны көзделген.  Сонымен қатар, Салық кодексінің жобасында дара кәсіпкерлер болып табылатын жеке тұлғалардың қызметін тоқтата тұруға, сондай-ақ тиісінше олардың нөлдік салық есептілігін ұсынуына байланысты тиісті ережелер көзделмеген. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  3-тармағы  6) тармақша-сының бірінші абзацы  *ҚР Әлеуметтік кодексінің 206-бабы* | 206-бап. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін есептеу  ...  2. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін беру кезінде зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне:  ....  4) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 341-бабы 1-тармағының 51) тармақшасына сәйкес 2020 жылғы 1 сәуірден бастап 2020 жылғы 1 қазан аралығындағы кірістері жеке тұлғаның салық салуға жататын кірістерінен алып тасталған қызметті жүзеге асыру кезеңі;  ...... | 3. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:  .....  6) 206-баптың 2-тармағының **4) тармақшасы** мынадай редакцияда жазылсын:  «4) қызметті жүзеге асыру кезеңі жұмыс берушісі квазимемлекеттік сектордың субъектісі болып табылмайтын және телевизиялық бағдарламаларды жасау және трансляциялау және (немесе) радио хабарларын тарату және (немесе) газеттер, журналдар және (немесе) мерзімді басылымдар шығару жөніндегі қызметпен айналысқан жұмыскерге 2020 жылдың 1 сәуірінен 2020 жылдың 1 қазанына дейін, табыстары жеке тұлғаның салық салуға жататын табыстарынан алынып тасталған.»;  ..... | Жобаның 1-бабы 3-тармағы 6) тармақшасының бірінші абзацындағы **«4) тармақшасы»** деген сөздер **«4) тармақшасының бірінші бөлігі»** деген сөздермен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  3-тармағының  11) тармақшасы  *ҚР Әлеуметтік кодексінің 243-бабы* | 243-бап. Міндетті әлеуметтік сақтандыруға жататын адамдар  Міндетті әлеуметтік сақтандыруға:  ....  7) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес арнаулы мобильдік қосымша пайдаланылатын арнаулы салық режимін қолданатын және осы Кодекстің 102-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес орындаушылар болып табылатын дара кәсіпкерлер жатады.  .... | 3. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:  .....  **11) 243-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:**  **«7) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес арнайы мобильдік қосымшаны пайдалана отырып, арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер және осы Кодекстің 102-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес платформалық жұмыспен қамту тарабы ретінде орындаушылар болып табылатын адамдар жатады.»;**  ..... | Жобаның 1-бабы 3-тармағының 11) тармақшасы **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  «ҚР-ның кейбір заңнамалық актілеріне ғылым және технологиялық саясат, платформалық жұмыспен қамту және мемлекеттік бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2024 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңымен Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 243-бабы мазмұны осындай 7) тармақшамен толықтырылды. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  3-тармағының  12) тармақшасы  *ҚР Әлеуметтік кодексінің 244-бабы* | 244-бап. Әлеуметтік аударымдардың мөлшерлемесі  .....  3. Бірыңғай төлем құрамында әлеуметтік аударымдарды төлеуді таңдаған салық агенттері үшін әлеуметтік аударымдар мөлшерлемесі әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісінің 3,2 пайызы, 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісінің 4,5 пайызы мөлшерінде белгіленеді.  **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-3-бабының** 1-тармағында белгіленген бірыңғай төлем мөлшерлемесіндегі әлеуметтік аударымдардың үлесі:  ...... | 3. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:  .....  **12) 244-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «776-3» деген цифрлар «803» деген цифрлармен ауыстырылсын;**  ...... | 12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  «12) 244-баптың 3-тармағы екінші бөлігінің бірінші абзацындағы **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-3-бабының**» деген сөздер **«Қазақстан Республикасы** **Салық кодексінің 802-бабының»** деген сөздермен ауыстырылсын;». | **Заңнама бөлімі**  Салық кодексінің жобасына сәйкес келтіру. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  3-тармағы  13) тармақша-сының екінші, үшінші, төртінші, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары  *ҚР Әлеуметтік кодексінің 245-бабы* | 245-бап. Әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі  1. Әлеуметтік аударымдар төленбейтін кірістерді қоспағанда, жұмыскерлер мен осы Кодекстің 243-бабының 1) тармақшасында көрсетілген адамдар үшін жұмыс берушінің еңбекке ақы төлеу ретінде кірістер түрінде төлейтін шығыстары әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі болып табылады.  .....  **Жоқ.**  .....  5. **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-2-бабында** айқындалған қызметкердің кірісі бірыңғай төлемді есептеу объектісі болып табылады.  Бірыңғай төлемнің құрамына кіретін әлеуметтік аударымдарды есептеу және төлеу бірыңғай төлем төлеушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.  Бұл ретте бірыңғай төлемнен әлеуметтік аударымдарды есептеу үшін алынатын ай сайынғы кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жалақының 7 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.  6. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 319-бабының 2-тармағы 31) тармақшасының тоғызыншы абзацына сәйкес жергілікті атқарушы органдар және өзге де заңды тұлғалар осы Кодекстің 243-бабының 6) тармақшасында көрсетілген адамдарға төлейтін материалдық пайда олар үшін әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі болып табылады.  7. Қорға әлеуметтік аударымдар:  .....  Осы тармақтың қолданысы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 89-1-тарауына сәйкес бірыңғай төлем есептелетін жұмыскерлердің кірісіне, сондай-ақ осы Кодекстің 243-бабы бірінші бөлігінің 7) тармақшасында аталған адамдардың кірісіне қолданылмайды. | 3. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:  .....  13) 245-бапта:  **1-тармақ мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:**  **«Осы тармақтың төртінші бөлігінің ережесі осы Кодекстің 243-бабының 7) тармақшасында көрсетілген адамдарға қолданылмайды.»;**  **5-тармақтағы «776-2» деген цифрлар «802» деген цифрларға ауыстырылсын;**  6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  «6. Осы Кодекстің 243-бабының 6) тармақшасында көрсетілген адамдар үшін әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі жергілікті атқарушы органдар мен өзге де заңды тұлғалар оларға төлейтін кіріс болып табылады.»;  7-тармақта:  **бірінші бөлікте:**  **бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:**  «7. Қорға әлеуметтік аударымдар салық салу мақсатында жеке тұлғаның кірісі ретінде қаралмайтын кірістерден төленбейді.»;  екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:  «Осы тармақтың күші «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 89-1-тарауына сәйкес бірыңғай төлем есептелетін жұмыскерлердің кірістеріне, сондай-ақ осы Кодекстің **243-бабының** 7) тармақшасында көрсетілген адамдардың кірістеріне қолданылмайды.»; | Жобаның 1-бабы 3-тармағының 13) тармақшасында:  екінші және үшінші абзацтар **алып тасталсын;**  төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:  «5-тармақтың бірінші бөлігіндегі **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-2-бабында»** деген сөздер **«Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 802-бабында»** деген сөздермен ауыстырылсын;»;  сегізінші және тоғызыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:  **«бірінші бөлімнің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:»;**  он екінші абзацтағы «**243-бабының»** деген сөздер «**243-бабының** **бірінші бөлігінің»** деген сөздермен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Ұсынылған толықтыру «ҚР-ның кейбір заңнамалық актілеріне ғылым және технологиялық саясат, платформалық жұмыспен қамту және мемлекеттік бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Заңымен ескерілді.  Салық кодексінің жобасына сәйкес келтіру.  Заң техникасы.  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  3-тармағы  14) тармақша-сының үшінші абзацы  *ҚР Әлеуметтік кодексінің 246-бабы* | 246-бап. Әлеуметтік аударымдарды төлеу  ....  2. Патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген мерзімде патенттің құнын әр ай үшін бөлек төлеу үшін әлеуметтік аударымдарды төлейді.  .....  5. Салық агенттері **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-4-бабының** 5-тармағында белгіленген мерзімде бірыңғай төлемнің құрамына кіретін әлеуметтік аударымдарды төлеуді жүргізеді. Бірыңғай төлемнің артық (қате) төленген және (немесе) бірыңғай төлемді уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлдың сомаларын төлеу, аудару және бөлу, сондай-ақ қайтару тәртібін уәкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, сондай-ақ салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсімдерін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органмен, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі, денсаулық сақтау саласындағы және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органдармен келісу бойынша айқындайды.  ..... | 3. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:  .....  14) 246-бапта:  2-тармақ алып тасталсын;  **5-тармақтағы «776-4» деген цифрлар «804» деген цифрлармен ауыстырылсын;** | Жобаның 1-бабы 3-тармағы 14) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:  «5-тармақтағы **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-4-бабының»** деген сөздер **«Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 804-бабының»** деген сөздермен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Қазақстан Республикасы Салық кодексінің жобасына сәйкес келтіру. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  3-тармағы  15) тармақша-сының екінші және жетінші абзацтары  *ҚР Әлеуметтік кодексінің 248-бабы* | 248-бап. Міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеу  .....  9. Ұсталған (есептелген) міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен Мемлекеттік корпорацияға аударылады.  Міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеуді:  1) дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар (осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген адамдардан басқа), жеке практикамен айналысатын адамдар нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыскерлерге, сондай-ақ жеке тұлғаларға төленген кірістерден кірістер төленген айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей;  2) дара кәсіпкерлер (осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген дара кәсіпкерлерден басқа), шаруа және фермер қожалықтары, жеке практикамен айналысатын адамдар өз пайдасына – есепті айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей;  3) патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер патент құнын төлеу үшін «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген мерзімде;  .....  10. Бірыңғай төлемге енгізілген, ұстап қалынған міндетті зейнетақы жарналарының және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының сомаларын бірыңғай төлемді есептеу (есепке жазу), аудару жөніндегі агенттер **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-4-бабының** 5-тармағында белгіленген мерзімде Мемлекеттік корпорацияға аударады. Бірыңғай төлемнің және (немесе) бірыңғай төлемді уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлдың артық (қате) төленген сомаларын төлеу, аудару және бөлу, сондай-ақ қайтару тәртібін уәкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, сондай-ақ салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсімдерін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органмен, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі, денсаулық сақтау саласындағы және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органдармен келісу бойынша айқындайды.  ..... | 3. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:  .....  15) 248-бапта:  **9-тармақта:**  1) тармақшадағы «(осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген адамдардан басқа)» деген сөздер «(осы тармақтың 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген адамдардан басқа)» деген сөздермен ауыстырылсын;  2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  «2) жеке кәсіпкерлер, шаруа немесе фермер қожалықтары, жеке практикамен айналысатын адамдар өз пайдасына - есепті айдан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей;»;  3) тармақша алып тасталсын;  **10-тармақтағы «776-4» деген цифрлар «804» деген цифрлармен ауыстырылсын;** | Жобаның 1-бабы 3-тармағының 15) тармақшасында:    екінші абзацтағы **«9-тармақта»** деген сөздер **«9-тармақтың екінші бөлігінде»** деген сөздермен ауыстырылсын;  жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:  «10-тармақтағы **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-4-бабының»** деген сөздер **«Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 804-бабының»** деген сөздермен ауыстырылсын;». | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы.  Қазақстан Республикасы Салық кодексінің жобасына сәйкес келтіру. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  3-тармағының  16) тармақшасы  *ҚР Әлеуметтік кодексінің 249-бабы* | 249-бап. Міндетті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі  ....  2. **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 89-1-тарауында** көрсетілген бірыңғай төлем құрамында міндетті зейнетақы жарналарын төлеуді таңдаған салық агенттері үшін бірыңғай төлем мөлшерлемесіндегі міндетті зейнетақы жарналарының үлесі:  ..... | 3. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:  .....  **16) 249-баптың 2-тармағындағы «89-1» деген цифрлар «92» деген цифрлармен ауыстырылсын;**  .... | Жобаның 1-бабы 3-тармағының 16) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  «16) 249-баптың 2-тармағының бірінші абзацындағы **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 89-1-тарауында»** деген сөздер **«Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 92-тарауында»** деген сөздермен ауыстырылсын;». | **Заңнама бөлімі**  Қазақстан Республикасы Салық кодексінің жобасына сәйкес келтіру. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  3-тармағының 17) тармақшасы  *ҚР Әлеуметтік кодексінің 251-бабы* | 251-бап. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі және оларды жүзеге асыру тәртібі  .....  3. **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 89-1-тарауында** көрсетілген бірыңғай төлем құрамында жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын төлеуді таңдаған салық агенттері үшін жалақыдан бірыңғай төлем мөлшерлемесіндегі жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының үлесі:  ..... | 3. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:  .....  **17) 251-баптың 3-тармағындағы «89-1» деген цифрлар «92» деген цифрлармен ауыстырылсын;**  ..... | Жобаның 1-бабы 3-тармағының 17) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  «17) 251-баптың 3-тармағының бірінші абзацындағы **«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 89-1-тарауында»** деген сөздер **«Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 92-тарауында»** деген сөздермен ауыстырылсын;». | **Заңнама бөлімі**  Қазақстан Республикасы Салық кодексінің жобасына сәйкес келтіру. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  3-тармағының  18) тармақшасы  *ҚР Әлеуметтік кодексінің 256-бабы* | 256-бап. Төлеушінің әлеуметтік аударымдарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін, агенттің міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын уақтылы ұстап қалмағаны және аудармағаны үшін жауаптылығы  .....  3. Әлеуметтік аударымдар, міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек өтелмеген жағдайда мемлекеттік кіріс органы:  Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәуекелдерді басқару жүйесіне сәйкес тәуекелдің жоғары деңгейі санатына жатқызылған төлеушіге немесе агентке хабарлама табыс етілген күннен бастап бір жұмыс күні өткен соң;  Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәуекелдерді басқару жүйесіне сәйкес тәуекелдің орташа деңгейі санатына жатқызылған төлеушіге немесе агентке хабарлама табыс етілген күннен бастап он жұмыс күні өткен соң төлеушінің немесе агенттің банктік шоттары және кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады.  .... | 3. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:  .....  118) 256-бапта:  .....  3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:  ......  касса бойынша – кейіннен әлеуметтік аударымдарды, міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, оларды уақтылы төлемегені үшін өсімпұлдарды төлеу есебіне аудару үшін ақшаны **екінші деңгейдегі банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға** тапсырудан басқа, кассадағы қолма-қол ақшаның барлық шығыс операциялары бойынша оған хабарлама берілген күннен бастап он жұмыс күні өткен соң төлеушінің немесе агенттің шығыс операцияларын тоқтата тұрады.». | Жобаның 1-бабы 3-тармағы 18) тармақшасының жетінші абзацындағы **«екінші деңгейдегі банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға»** деген сөздер **«банкке»** деген сөзбен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Салық кодексі жобасының 81-бабының 4-тармағына сәйкес келтіру. | **Талқылауға** |
| ***«Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 1995 жылғы 17 сәуірдегі***  ***Қазақстан Республикасының Заңы*** | | | | | | |
|  | Жобаның  1-бабы  4-тармағының үшінші абзацы  *«Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу ... туралы» ҚР заңының*  *14-2-бабы* | 14-2-бап. Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) тіркеу және өзге де мәліметтерін өзгерту мен толықтырудың хабарлама тәртібі  ......  Сот актілерінің, сот орындаушылары мен құқық қорғау органдары қаулыларының (тыйым салуларының, қамаққа алуларының) болуы, сондай-ақ осы Заңның 11-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 4-1), 5) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайлар, өтініш берушіге бұл туралы хабар бере отырып, электрондық хабарламаны орындамай қалдыру үшін негіз болып табылады.  ..... | 4. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:  14-2-баптың оныншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:  «Заңды тұлғада, құрылымдық бөлімшеде пайда болған күннен бастап төрт ай ішінде өтелмеген сот актілерінің, сот орындаушыларының және құқық қорғау органдарының қаулыларының (тыйымдарының, қамауға алуларының), салық берешегінің, кедендік төлемдерді, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, пайыздар мен өсімпұлдарды төлеу жөніндегі берешегінің және (немесе) орындалмаған міндеттерінің болуы заңды тұлғаның немесе резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, жеке кәсіпкер немесе жеке практикамен айналысатын тұлға ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаның 45 АЕК және одан да көп тұрақты мекемесі арқылы қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғаның басшысына немесе құрылтайшысына тіркелген өзге де заңды тұлғалардың әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі, сондай-ақ  осы Заңның 11-бабының бірінші бөліктер 3), 4), **4-1) және 5)** тармақшаларда көзделген жағдайлар і бұл туралы өтініш берушіге хабарлай отырып, электрондық хабарламаны орындаусыз қалдыру үшін негіз болып табылады.». | Жобаның 1-бабы 4-тармағының үшінші абзацындағы **«4-1) және 5)»** деген сөздер **«4-1), 5) және 8)»** деген сөздермен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  8) тармақша «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік бақылау және статистика, халықты қорғау жүйесін жетілдіру, деректерді басқару, заңды тұлғаларды тіркеу және артық заңнамалық регламенттеуді болғызбау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2024 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының жылғы Заңымен толықтырылды. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  4-тармағының жаңа  2) тармақшасы  *«Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы»*  *ҚР Заңының 16-бабы* | 16-бап. Заңды тұлға қызметiнiң тоқтатылуын мемлекеттік тiркеу  ......  Бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келген: бизнес-сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру үшін заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен тіркеуші органға жүгінбеген; мемлекеттік кіріс органдарында салық төлеушілер ретінде тіркелмеген кезде заңды тұлғалардың, олардың филиалдарының (өкілдіктерінің) қызметі мәжбүрлі тәртіппен тоқтатылуға жатады. Қызметті мәжбүрлі тәртіппен тоқтату заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органның өтініші бойынша сот тәртібімен жүргізіледі. **Заңды тұлғаларды бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен алып тастау соттың заңды күшіне енген мәжбүрлеп тарату туралы шешімінің негізінде жүргізіледі.**  ....... | 4. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:  14-2-баптың оныншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:  .....  **Жоқ.** | Жобаның 1-бабының 4-тармағы мынадай мазмұндағы 2) тармақшамен толықтырылсын:  «2) 16-баптың оныншы бөлігінде **«Заңды тұлғаларды бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен алып тастау соттың заңды күшіне енген мәжбүрлеп тарату туралы шешімінің негізінде жүргізіледі.»** деген сөздер **«Заңды тұлғаның қызметін тоқтатуды мәжбүрлі тәртібіпен мемлекеттік тіркеу сот шешімінің және тарату ісін аяқтау туралы соттың ұйғарымының негізінде жүзеге асырылады.»** деген сөздермен ауыстырылсын;». | **Депутаттар**  **Н.Т. Байтілесов**  **Ж. Амантай**  **Д.Е. Исабеков**  Заңды тұлғаның қызметін мәжбүрлеп тоқтату туралы ережені сот шешімі мен соттың тарату ісін аяқтау туралы ұйғарымы негізінде енгізу тарату және тоқтату кезеңдері бір мезгілде іске асырылып, кредиторлардың талаптары ескерілмей қалған кезде кредиторлардың мүдделерін қорғау қажеттілігінен туындайды. | **Талқылауға** |
| ***«Темекi өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы» 2003 жылғы 12 маусымдағы***  ***Қазақстан Республикасының Заңы*** | | | | | | |
|  | Жобаның  1-бабы  6-тармағының екінші, үшінші , төртінші, бесінші және алтыншы абзацтары  *«Темекi өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы»*  *ҚР Заңының*  *1-бабы* | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар  Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:  ....  **Жоқ.** | **5. «Темекі бұйымдарының өндірісі мен айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 2003 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:**  1-бап мынадай мазмұндағы **7-1), 7-2), 7-3) және 7-4)** тармақшалармен толықтырылсын:  «7-1) қыздырылатын темекісі бар бұйым – электрондық темекіні қоса алғанда, тұтынудың электрондық жүйелерінде пайдалануға арналған темекі бұйымының ингредиенттері қосылған немесе қосылмаған темекі шикізатынан тұратын темекі бұйымының түрі;  **7-2) электрондық темекі – электронды технологиялардың көмегімен құрамында никотин бар сұйықтықты арнайы картридждерде, резервуарларда және басқа да контейнерлерде ингаляцияға арналған аэрозоль (бу) пайда болғанға дейін қыздыратын темекісіз бұйымдар;**  **7-3) құрамында никотин бар сұйықтық – тартуға арналған, қыздыру кезінде аэрозоль (бу) түзілетін, құрамында никотин бар сұйықтық немесе тұтынудың электрондық жүйелерінде пайдалануға арналған құрамында никотин жоқ сұйықтық,;**  **7-4) электрондық тұтыну жүйелері – электрондық технологиялардың көмегімен темекі шикізатын арнайы картридждерде, резервуарларда және басқа да контейнерлерде ингаляцияға арналған аэрозоль (бу) пайда болғанға дейін қосып немесе қоспай қыздыратын темекісіз бұйымдар;».** | Жобаның 1-бабының 6-тармағында:  бірінші абзацтағы «**5. «Темекі бұйымдарының өндірісі мен айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 2003 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:»**  деген сөздер **«6. «Темекі бұйымдарының өндірісі мен айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 2003 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:»** деген сөздермен ауыстырылсын;».  *Тиісінше, заң жобасының мәтініндегі тармақтардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.*  екінші абзацтағы **«7-1), 7-2), 7-3) және 7-4)»** деген сөздер **«7-3)»** деген сөздермен ауыстырылсын.  *Бұдан басқа, «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабының 7-тармағына сәйкес терминдер мен анықтамаларды қазақ тілінде баяндау тәртібіне сәйкес орналастыру қажет.*  төртінші, бесінші және алтыншы абзацтар **алып тасталсын.** | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы.  Заң техникасы, 7-1) және 7-2) тармақшалар заң жобасының 1-бабы 5-тармағының төртінші, бесінші және алтыншы абзацтарын алып тастау жөніндегі ұсынысқа байланысты «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2006 жылғы 11 желтоқсандағы Заңымен толықтырылды.  «Құқықтық актілер туралы» Заңның 23-бабының 7-тармағына сәйкес нормативтiк құқықтық актiде пайдаланылатын терминдер мен анықтамаларды нақтылау қажет болғанда, онда олардың мәніне түсiндiрме беретiн бап (тармақ) болады. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  5-тармағының екінші, үшінші , төртінші, бесінші және алтыншы абзацтары  *«Темекi өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы»*  *ҚР Заңының*  *1-бабы* | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар  Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:  ....  7) темекi өнімдері – шегу, сору, шайнау, иіскеу немесе тұтынудың өзге де тәсілдері үшін, оның ішінде темекіні қыздыруға арналған жүйелердің немесе кез келген өзге де аспаптың көмегімен пайдаланылатындай етіп дайындалған шикізат ретінде темекі жапырағынан және (немесе) темекі өсімдігінің басқа бөліктерінен толығымен немесе ішінара жасалған өнімдер;  7-1) фильтрлi сигареттер - кесiлген темекiден жасалған, фильтр қолданыла отырып, сигарет қағазымен оралған, шегуге арналған темекi өнiмдерiнiң бiр түрi;  7-2) фильтрсiз сигареттер - кесiлген темекiден жасалған, фильтрдiң қолданылуынсыз сигарет қағазымен оралған, шегуге арналған темекi өнiмдерiнiң бiр түрi;  8) уәкiлеттi орган - темекi өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымын мемлекеттiк бақылауды және реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган. | 5. «Темекі бұйымдарының өндірісі мен айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 2003 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:  **1-бап мынадай мазмұндағы 7-1), 7-2), 7-3) және 7-4) тармақшалармен толықтырылсын:**  **«7-1) қыздырылатын темекісі бар бұйым – электрондық темекіні қоса алғанда, тұтынудың электрондық жүйелерінде пайдалануға арналған темекі бұйымының ингредиенттері қосылған немесе қосылмаған темекі шикізатынан тұратын темекі бұйымының түрі;**  **7-2) электрондық темекі – электронды технологиялардың көмегімен құрамында никотин бар сұйықтықты арнайы картридждерде, резервуарларда және басқа да контейнерлерде ингаляцияға арналған аэрозоль (бу) пайда болғанға дейін қыздыратын темекісіз бұйымдар;**  **7-3) құрамында никотин бар сұйықтық – тартуға арналған, қыздыру кезінде аэрозоль (бу) түзілетін, құрамында никотин бар сұйықтық немесе тұтынудың электрондық жүйелерінде пайдалануға арналған құрамында никотин жоқ сұйықтық,;**  **7-4) электрондық тұтыну жүйелері – электрондық технологиялардың көмегімен темекі шикізатын арнайы картридждерде, резервуарларда және басқа да контейнерлерде ингаляцияға арналған аэрозоль (бу) пайда болғанға дейін қосып немесе қоспай қыздыратын темекісіз бұйымдар;».** | Жобаның 1-бабының 5-тармағында:  .....  **екінші және үшінші абзацтар** мынадай редакцияда жазылсын:  **«1-бап мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:**  **«7-1) қыздырылатын темекісі бар бұйым –темекіні қыздыруға арналған жүйеде пайдалануға арналған темекі бұйымы ингредиенттері қосылған немесе қосылмаған темекі шикізатынан тұратын темекі бұйымының түрі;»;**  төртінші, бесінші және алтыншы абзацтар **алып тасталсын;** | **Депутат**  **Т. Қырықбаев**  Қолданыстағы редакцияда қалдыру ұсынылады, өйткені қолданыстағы Салық кодексінің 1-бабы 1-тармағының 41) тармақшасында бұйымның барынша дәл сипаттамасын қамтамасыз ететін «қыздырылатын темекісі бар бұйым» деген терминнің анықтамасы көзделген. Бұл анықтама «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекстің 1-бабы 1-тармағының 255) тармақшасында көзделген «темекіні қыздыруға арналған жүйе» деген терминінің анықтамасына да сәйкес келеді.  Бұдан басқа, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекстің 110-бабының 9-тармағына сәйкес шегілмейтін темекі бұйымдарын, электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды әкелуге, өндіруге, сатуға және таратуға тыйым салынады. Бұл ретте, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекстің 1-бабы 1-тармағының 294-1) тармақшасына сәйкес вейптер электрондық тұтынудың жүйелеріне, оның ішінде электрондық темекілерге жатады.  Осылайша, заң жобасында ұсынылған редакция қолданыстағы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекске қайшы келеді.  Бұдан басқа, қыздырылатын темекісі бар бұйымдар акцизделетін өнім болып табылатынын және ҚР Салық кодексінің жобасы осы өнімге акциздің мөлшерлемесі көзделгенін ескере отырып, қолданыстағы Салық кодексіндегідей заң жобасына «қыздырылатын темекісі бар бұйым» деген терминннің анықтамасын қосу орынды деп санаймыз.  Бұдан басқа, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекстің 110-бабының 9-тармағына сәйкес шегілмейтін темекі бұйымдарын, электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды әкелуге, өндіруге, сатуға және таратуға тыйым салынады.  Бұл ретте, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекстің 1-бабы 1-тармағының 294-1) тармақшасына сәйкес вейптер электрондық тұтынудың жүйелеріне, оның ішінде электрондық темекілерге жатады.  Бұдан басқа, «Құқықтық актілер туралы» Заңның 23-бабының 7-тармағына сәйкес нормативтiк құқықтық актiде пайдаланылатын терминдер мен анықтамаларды нақтылау қажет болғанда, онда олардың мәніне түсiндiрме беретiн бап (тармақ) болады.  Бұл ретте «Темекі бұйымдарының өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Заңның бүкіл мәтіні бойынша «электрондық темекі», «құрамында никотин бар сұйықтық» және «электрондық тұтынудың жүйелері» деген терминдер қолданылмайды. | **Пысықтауға**  **Қабылданды** |
| ***«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы*** | | | | | | |
|  | Жобаның  1-бабының  6-тармағы  1) тармақ-шасының  үшінші абзацы  *«Бағалы қағаздар рыногы туралы»*  *ҚР Заңының*  *44-бабы* | 44-бап. Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларына қойылатын талаптар  1. Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушысы өзiнiң клиенттерiне қызмет көрсету процесiнде бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәлiметтердi және инсайдерлік ақпаратты пайдалануды болғызбауға мүмкiндiк беретiн талаптардың сақталуын қамтамасыз етуге мiндеттi.  2. Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушысы бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәлiметтердi және инсайдерлік ақпаратты пайдалануға және табиғи баға белгiлеудi бұзу мен бағалы қағаздар рыногының тұрақсыздануына әкеп соғуы мүмкiн iс-әрекеттерге жол беруге құқылы емес.  3. Бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының iшкi құжаттарында бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәлiметтердiң және инсайдерлік ақпараттың сақталуын қамтамасыз ететiн және оларды кәсiби қатысушының, оның қызметкерлерiнiң немесе үшiншi тұлғалардың өз мүдделерiнде пайдалануына жол бермейтiн талаптар болуға тиiс. | 6. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:  ....  Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы тапсырмасы бойынша, оның есебінен және мүддесі үшін мәмілелер жүзеге асырылған жеке тұлғаға,әрбір өткізу бойынша оң және теріс айырмашылықтар бойынша таратып жазуды қоса алғанда,ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздарды өткізу кезінде жеке тұлғалар құнының өсімінен түсетін кіріс бойынша мәліметтердікүнтізбелік жыл аяқталғаннан кейін күнтізбелік **15** күннен кешіктірмей ұсынуға міндетті.»; | Жобаның 1-бабы 6-тармағы 1) тармақшасының үшінші абзацындағы **«15»** деген цифрлар **«он бес»** деген сөзбен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабының  6-тармағы  2) тармақ-шасының  төртінші абзацы  *«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:  ...... | Жобаның 1-бабы 6-тармағы 2) тармақшасының төртінші абзацындағы **«4-1)»** деген цифрлар **«3-5)»** деген цифрлармен ауыстырылсын. | **Заңнама бөлімі**  Заң техникасы. | **Талқылауға** |
| ***«Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы*** | | | | | | |
|  | Жобаның  1-бабының  жаңа  9-тармағы  *«Сәйкестен-дiру нөмiр-лерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы»*  *ҚР Заңының 10-бабы* | 10-бап. Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнен сәйкестендiру нөмiрiн алып тастау немесе шартты түрде алып тастау    **Жоқ.** | **Жоқ.** | Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:  **«9. «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:**  **10-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:**  «6. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі заңды тұлғаны қалпына келтіру туралы сот шешімі шыққаннан кейін қалпына келтіруге жатады. Заңды тұлғаны қалпына келтіру кезінде бұрын қалыптастырылған жеке сәйкестендіру нөмірі бар құжат беріледі.».».  *Тиісінше тармақтардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Н.Т. Байтілесов**  **Ж. Амантай**  **Д.Е. Исабеков**  ҚР Азаматтық кодексінің 50-бабы 11-тармағының ұсынылған ережесіне сәйкес келтіру. Бұдан басқа, осы Заңның 10-бабының 5-тармағына сәйкес алып тасталған немесе шартты түрде алып тасталған сәйкестендіру нөмірлері Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінің ақпараттық жүйелерінің базасында сақталуға тиіс. Сондықтан жаңа сәйкестендіру нөмірлерін жасау дұрыс емес. | **Талқылауға** |
| ***«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы*** | | | | | | |
|  | Жобаның  1-бабы  14-тармағының жаңа абзацы  *«Рұқсаттар және хабарламалар туралы»*  *ҚР Заңының 28-бабы* | 28-бап. Лицензиялау салалары  1. Лицензиялауға мынадай:  ....  16) этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және олардың айналымы, темекі өнімдерін **өндіру**;  .... | 14. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:  **Жоқ.**  32-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы «өтініш беруші-борышкерге» деген сөздерден кейін «, салықтық берешегі бар» деген сөздермен толықтырылсын. | Жобаның 1-бабының 14-тармағы мынадай мазмұндағы **екінші және үшінші абзацтармен** толықтырылсын:  **«28-баптың 1-тармағының 16) тармақшасындағы «өндіру» деген сөзден кейін «, қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын тұтыну» деген сөздермен толықтырылсын;»;** | **Депутат**  **Д. Тұрлыханов**  Халықтың денсаулығына қауіп-қатердің болуын ескере отырып, қорқор мекемесінің қызметін жүзеге асыруға бірінші санаттағы рұқсатты енгізу қажет.  Лицензиялаудың болмауы санитариялық нормаларды, өрт қауіпсіздігі талаптарын және қорқорға арналған темекідегі, қорқор қоспасындағы улы элементтердің деңгейін бұзуға әкеледі.  Қорқор мекемесінің қызметін жүзеге асыруды лицензиялау қажетті біліктілік талаптарын белгілеуге және олардың сақталуын бақылауға мүмкіндік береді. | **Пысықтауға** |
| ***«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымша*** | | | | | | |
|  | Жобаның  1-бабы  14-тармағының жаңа үшінші және төртінші абзацтары  1-қосымшаныңжаңа  45-1-жолы    *«Рұқсаттар және хабарламалар туралы»*  *ҚР Заңына 1-қосымша* | Бірінші санаттағы рұқсаттардың (лицензиялардың) ТІЗБЕСІ   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Р/с  № | Лицензияның және оны жүзеге асыру үшін лицензияның болуы талап етілетін қызмет түрінің атауы | Оны жүзеге асыру үшін лицензияның болуы талап етілетін қызметтің кіші түрінің атауы | Ескертпе | | 1 | 2 | 3 | 4 | | … | … | … | … | | Этил спиртінің және алкоголь өнімінің өндірісі мен айналымы, **темекі өнімдерінің** өндірісі саласындағы қызметті лицензиялау | | | | | … | … | … | … |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 45-1. | **Жоқ**. |  |  | | 14. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:  32-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы «өтініш беруші-борышкерге» деген сөздерден кейін «, салықтық берешегі бар» деген сөздермен толықтырылсын.  **Жоқ.** | Жобаның 1-бабының 14-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші абзацтармен толықтырылсын:  «1-қосымшаның кестесінде:  **«темекі өнімдерінің»** деген сөздерден кейін , «**қорқорға арналған темекінің, қорқор қоспасының»** деген сөздермен толықтырылсын;  **мынадай мазмұндағы 45-1-жолмен толықтырылсын:**  «   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **45-1.** | **Қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын тұтыну**  **бойынша қызметтер көрсетуге лицензия** | **1. Қорқор мекемелері болып табылатын қоғамдық тамақтану орындары (мейрамханалар, кафелер, барлар).**  **2. Қорқор мекемелері болып табылатын ойын-сауық орындары (түнгі клубтар, дискотекалар).**  **3. Қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын тұтынуға арналған арнайы жабдықталған орындары бар қоғамдық тамақтану объектілері (мейрамханалар, кафелер, барлар).**  **4. Қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын тұтынуға арналған арнайы жабдықталған орындары бар ойын-сауық орындары (түнгі клубтар, дискотекалар).** | **Иеліктен шығарылған;**  **2-сынып** |   ». | **Депутат**  **Д. Тұрлыханов**  Халықтың денсаулығына қауіп-қатердің болуын ескере отырып, қорқор мекемесінің қызметін жүзеге асыруға бірінші санаттағы рұқсатты енгізу қажет.  Лицензиялаудың болмауы санитариялық нормаларды, өрт қауіпсіздігі талаптарын және қорқорға арналған темекідегі, қорқор қоспасындағы улы элементтердің деңгейін бұзуға әкеледі.  Қорқор мекемесінің қызметін жүзеге асыруды лицензиялау қажетті біліктілік талаптарын белгілеуге және олардың сақталуын бақылауға мүмкіндік береді. | **Пысықтауға** |
| **«Өнеркәсіптік саясат туралы» 2021 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
|  | Жобаның  1-бабы  20-тармағының1) тармақшасы    *«Өнеркәсіп-тік саясат туралы»*  *ҚР Заңының*  *29-бабы* | 29-бап. Өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шаралары  Өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларына мыналар жатады:  ....  **Жоқ.** | 20. «Өнеркәсіптік саясат туралы» 2021 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:  **1) 29-бап мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:**  **«13-1) арнайы инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде импортты кедендік әкелу баждары мен қосылған құн салығын төлеуден босату;»;**  ..... | Жобаның 1-бабы 20-тармағының 1) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  20-тармағының2) тармақшасы    *«Өнеркәсіп-тік саясат туралы»*  *ҚР Заңының*  *жаңа бабы* | **Жоқ.** | 20. «Өнеркәсіптік саясат туралы» 2021 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:  ...  **2) мынадай мазмұндағы 42-1-баппен толықтырылсын:**  **«42-1-бап. Арнайы инвестициялық жоба**  **1. Арнайы инвестициялық жоба деп Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы немесе еркін қойма иесі ретінде тіркелген Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы іске асырған (іске асыратын) және (немесе) арнайы экономикалық аймақтың қатысушысынан сатып алынған не моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы іске асырған инвестициялық жоба түсініледі.**  **2. Арнайы инвестициялық келісімшарт шеңберінде арнайы инвестициялық жобаны іске асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес технологиялық жабдықтардың, оның жинақтаушы және қосалқы бөлшектерінің импорты кезінде кедендік баж салығын салудан босатылады.**  **Арнайы инвестициялық келісімшарт негізінде арнайы инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары әкелген пайдаланылған шикізатты және (немесе) материалдарды кедендік баж салығынан босату алынған өнімде осындай шикізат пен материалдарды сәйкестендіру және шартты түрде шығарылған тауарларды нысаналы пайдалану танылған жағдайда, еркін кедендік аймақтың немесе еркін қойманың кедендік рәсімінің қолданылуы аяқталған кезде жүзеге асырылады.**  **Арнайы инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде кедендік әкелу баждарын салудан босату:**  **1) арнайы экономикалық аймақтардың қатысушыларына он бес жылдық мерзімге, бірақ арнайы экономикалық аймақтардың қолданылу мерзімінен аспайтын мерзімге;**  **2) арнайы инвестициялық келісімшарт тіркелген кезден бастап он бес жылдан аспайтын мерзімге еркін қоймалардың иелеріне;**  **3) арнайы инвестициялық келісімшарт тіркелген кезден бастап он бес жылдан аспайтын мерзімге моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына беріледі.**  **3. Арнайы инвестициялық келісімшарт шеңберінде шикізат және (немесе) материалдар импортын қосылған құн салығынан босату «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексінде (Салық кодексі) көзделген шарттарға сәйкес қолданылады.»;** | Жобаның 1-бабы 20-тармағының 2) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |
|  | Жобаның  1-бабы  20-тармағының3) тармақшасы    *«Өнеркәсіп-тік саясат туралы»*  *ҚР Заңының*  *жаңа бабы* | **Жоқ.** | 20. «Өнеркәсіптік саясат туралы» 2021 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:  ...  **3) мынадай мазмұндағы 42-2-баппен толықтырылсын:**  **«42-2-бап. Арнайы инвестициялық келісімшартты жасасу және бұзу, бақылау**  **1. Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес импортты кедендік әкелу баждарын төлеуден және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының** **кодексінде (Салық кодексі) белгіленген талаптарға сәйкес қосылған құн салығынан босатуды көздейтін шарт арнайы инвестициялық келісімшарт болып табылады.**  **2. Арнайы инвестициялық келісімшарт қызметін арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы немесе еркін қойма иесі ретінде жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасымен, көлік құралдарын және (немесе) олардың компоненттерін, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын және (немесе) оның компоненттерін өндірушілерге өнеркәсіптік құрастыру туралы тиісті келісім болған кезде жасалады.**  **3. Өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті орган арнайы инвестициялық келісімшарт жасасуға өтінім келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті орган бекітетін үлгілік арнайы инвестициялық келісімшарттың ережелерін ескере отырып, осы келісімшартқа қол қою үшін дайындайды.**  **4. Арнайы инвестициялық келісімшартты жасасу және бұзу тәртібін, мерзімдері мен шарттарын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен және бюджетке салықтар мен төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.**  **Бұл ретте инвестициялық келісімшартқа және арнайы инвестициялық келісімшартқа қосымшаларға өзгерістер тараптардың келісімі бойынша жылына екі рет енгізілуі мүмкін.**  **5. Өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңды тұлғасының арнайы инвестициялық келісімшарт беру шарттарын сақтауын бақылауды жүзеге асырады.**  **Заңды тұлға өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті орган белгілейтін нысан бойынша арнаулы инвестициялық келісімшарт талаптарының орындалуы туралы арнаулы инвестициялық келісімшарттың мақсаты бойынша технологиялық жабдықтың, жинақтаушы және қосалқы бөлшектердің, шикізат және (немесе) материалдардың, сондай-ақ дайын өнім құрамындағы көлік құралдарының және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасы компоненттерінің жеткізілуін және пайдаланылуын растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жұмыс бағдарламасында көзделген шығындар баптары бойынша толық жазыла отырып, 25 шілдеден және 25 қаңтардан кешіктірмей көрсетілген органға жартыжылдық есептерді ұсынады.**  **6. Инвестициялық келісімшарттың жұмыс бағдарламасы орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті орган арнайы инвестициялық келісімшарт жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғасына бұзушылықтарды көрсете отырып, жазбаша нысанда хабарлама жібереді және бұзушылықтарды жою үшін үш ай мерзім белгілейді.**  **7. Егер өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті орган жүргізген тексеру нәтижелері бойынша арнайы инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінген және технологиялық жабдықтың, оның жинақтаушы және қосалқы бөлшектерінің, шикізаттың және (немесе) материалдардың, сондай-ақ көлік құралдарының және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасының құрамдастарының кедендік баждарын төлеуден босатылған деп белгіленген жағдайда, дайын өнім құрамында пайдаланылмаған, арнайы инвестициялық келісімшарт бойынша берілген преференциялар салдарынан кедендік баждардың сомасын төлемеген Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы, оларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өсімпұл есептей отырып, пайдаланылмаған технологиялық жабдықтар, оның жинақтаушы және қосалқы бөлшектері, шикізат және (немесе) материалдар, сондай-ақ көлік құралдары және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасы компоненттері бөлігінде төлейді.**  **8. Кедендік баж салығынан босату объектілерінің нысаналы пайдаланылуын бақылау Еуразиялық экономикалық комиссия айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.».** | Жобаның 1-бабы 20-тармағының 3) тармақшасы **алып тасталсын.**  *Тиісінше тармақшалардың кейінгі нөмірленуін өзгерту қажет.* | **Депутаттар**  **Р.А. Берденов**  **М.З. Ескендіров**  Кез келген инвестор үшін инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы инвестициялық тартымдылықтың негізгі факторы болып табылады.  Кәсіпкерлік кодексіне инвестициялау мәселелері бойынша кезекті өзгерістер енгізілген кезден бастап жарты жыл өтпесе де жаңа түбегейлі өзгерістер дайындалды. Құқықтық айқындылық инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі қағидат болып табылады және нормалар мен қағидаларды жиі «жетілдіру» ұзақ мерзімді жобалар үшін құқықтық және қаржылық тәуекелдерді тудырады және ірі ойыншылардың кетуіне және олардың қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан жобаларды қайта қарауына алып келуі мүмкін.  ҚР Кәсіпкерлік кодексіне, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына инвестициялау мәселелеріне қатысты жиі ұсынылатын жаңа өзгерістер тұрақсыздық сезімін қалыптастырады, бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалына деген сенімді төмендетеді.  Көптеген инвесторлар жобаларды қолданыстағы шарттар негізінде жүзеге асыруда немесе жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті және өте қымбат дайындық шараларын өткізді. Олар үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген инвестициялық келісімшарттардың түрлерін, оларды жасасу және преференциялар беру тетіктерін өзгертетін ұсынылып отырған түзетулер бизнес-жоспарларды қайта қарауға алып келеді, бұл қосымша шығындарды талап етеді және инвесторлар мен мемлекет арасындағы мүдделер теңгерімін сақтауға ықпал етпейді.  Қазақстан нарығына кіруді жоспарлап отырған компаниялар әлеуетті құқықтық өзгерістерге байланысты капитал салымдары бойынша өз бағдарламаларын қайта қарауы мүмкін деген үлкен қауіп бар.  Қазақстан өзін қолайлы инвестициялық ахуалы бар ел ретінде белсенді түрде насихаттайтындықтан, заңнаманың жиі және негізсіз өзгеруі халықаралық агенттіктердің рейтингтерінде немесе бағалауларында елдің ұстанымын сақтауға ықпал етпейтінін ескеру қажет.  Уәкілетті органдардың көмегімен көптеген мәселелерді Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізбей шешуге болатын тетіктер бар, бұл әкімшілік рәсімдерді цифрландыру және құқық қолдану практикасын жетілдіру арқылы оңайлату. Мысалы, заңдарды өзгертудің орнына инвестициялық келісімшарттардың орындалу тиімділігін оларды жүзеге асырудың ашық алгоритмдері арқылы жақсартуға болады.  Заңнаманың тұрақтылығы Қазақстанның инвестициялар тартудағы маңызды бәсекелестік артықшылығы болуы мүмкін екенін ескеруіміз қажет. | **Талқылауға** |

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

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