*ҚР ҰЭМ 26.02.2025 ж. ақпараты*

**Ұсынылып отырған салық реформасы жөніндегі кеңеске**

**анықтама**

**1. ҚҚС мөлшерлемесін саралау**

***Жалпы белгіленген ҚҚС мөлшерлемесі***: экономикалық және бюджеттік талаптарға сәйкес келетін 16% мөлшерлемені енгізу ұсынылды. Бұл мұнай кірістеріне тәуелділікті азайтуға және басым мемлекеттік бағдарламаларға қосымша қаражат бағыттауға мүмкіндік береді.

***Ауыл шаруашылығы үшін ҚҚС-тан босату***: ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер үшін ҚҚС-тан толық босату олардың өнімдерін ішкі және сыртқы нарықтарда бәсекеге қабілетті етеді.

***Денсаулық сақтау үшін ҚҚС мөлшерлемесінің төмендеуі***: Денсаулық сақтау және медицина секторы үшін 10% ҚҚС аралық мөлшерлемесін енгізу.

**2. ҚҚС бойынша есепке қою шегін төмендету:**

Қазақстанда кәсіпорындардың тек 4% - ы ҚҚС төлейді. Салық салудан жалтару схемаларын жою үшін есепке қою шегін 80 млн. теңгеден 15 млн. теңгеге дейін төмендету ұсынылады. Бұл нарықтағы барлық ойыншылар үшін тең жағдай жасайды.

**3. Арнайы салық режимдерін реформалау:**

Жеңілдетілген декларация жүйесі сақталады, бірақ өзгертулер енгізіледі:

Оңайлатылған декларация бойынша табыс шегі 600 мың АЕК (2,359 млрд. теңге) болып қалады, бірақ қызметкерлер саны бойынша шектеулер алынып тасталады.

Егер сатудан түскен табыс жылына 100 млн теңгеден асатын болса, еңбекақы төлеу қоры бойынша шегерімдерді енгізу.

Салықтан жалтару мүмкіндіктерін болдырмау үшін бөлшек салықты тек B2C сегментімен шектеу.

**Талқылау және қоғаммен кері байланыс:**

Қоғамның пікірлері мен ұсыныстарын ескеру маңызды. 2025 жылғы 10-15 ақпан аралығында бүкіл ел бойынша жұмыс топтарының қатысуымен түсіндіру іс-шаралары өтті, кәсіпкерлермен және азаматтармен диалог жалғасады.

**Реформаның қажеттілігі:**

Қазақстан ЖІӨ-ге салық түсімдерінің ең төмен көрсеткіштерінің біріне ие (23%), бұл мемлекеттің міндеттемелерді қаржыландыру мүмкіндігін шектейді. Салық реформасы салық түсімдерін арттыруға және сыртқы көздерге тәуелділікті азайтуға бағытталған.

**Нақты секторға инвестициялар және әлеуметтік шығындар:**

Мемлекеттік шығыстарды бизнесті қолдауды, жұмыс орындарын құруды және инфрақұрылымды дамытуды қоса алғанда, экономиканың нақты секторының пайдасына қайта бөлу ұсынылды. Білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыруға инвестициялар да жалғасады.

**Реформаның күтілетін нәтижелері:**

Салық ставкаларын реформалау салық түсімдерін жыл сайын 4-5 трлн. теңгеге ұлғайтуға алып келеді, бұл Ұлттық қорға тәуелділікті азайтады және Қазақстанның қаржылық тұрақтылығын күшейтеді.