**ОЦЕНКА**

**возможных общественно-политических, правовых,**

**информационных и иных последствий принятия проекта**

**приказа Министра финансов Республики Казахстан   
«Об утверждении Правил расчета коэффициента налоговой нагрузки»**

(далее-Проект)

**1. Оценка общественно-политических последствий:**

Проект не нарушает конституционные права и свободы граждан и направлен на повышение характеристики воздействия налоговой системы на хозяйствующий субъект. Он касается исключительно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в анализе совокупности налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленных конкретным налогоплательщиком в различные налоговые периоды, а также отражает уровень воздействия системы налогообложения на конечный результат деятельности налогоплательщика (налогового агента).

Принятие проекта не вызывает социального напряжения или недовольства в обществе. Напротив, он направлен на борьбу с сокрытием дохода и способствует честной конкуренции в части сравнения по соответствующим отраслям по каждому региону или городу областного значения. Это создает равные условия для ведения бизнеса, особенно для добросовестных налогоплательщиков.

**2. Оценка правовых последствий:**

Проект разработан в целях реализации подпункта 6) пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса Республики Казахстан. Соответственно, он не противоречит Конституции и иным действующим нормативным правовым актам.

Предлагаемое регулирование является необходимым и обоснованным, поскольку оно определяет долю исчисленных налогов и обязательных платежей в бюджет к совокупно годовым доходам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это способствует правовой определенности и отражает уровень воздействия системы налогообложения на конечный результат деятельности налогоплательщика (налогового агента).

Проект не вводит новых обязанностей или ограничений для налогоплательщиков, а лишь регламентирует процесс, уже предусмотренный Налоговым кодексом. Таким образом, он не ухудшает правовое положение субъектов, а наоборот, обеспечивает им четкое понимание равных условий для ведения бизнеса.

**3. Оценка информационных последствий:**

Информационные последствия по Проекту приказа оценивается как умеренные, поскольку **регламентирует** утверждение форм решений органа государственных доходов по вопросам определения расчета коэффициента налоговой нагрузки, что повлечет росту коэффициента налоговой нагрузки и увеличению поступлении в бюджет, что **приведет** к снижению теневой экономики.

Кроме того, в связи с приведением в соответствие с нормами нового Налогового кодекса, проведение разъяснительной работы не возникает, в случае необходимости будет предоставлен пресс-релиз.

**4. Оценка иных последствий:**

Утверждение порядка расчета коэффициента налоговой нагрузки позволит унифицировать административные процедуры в деятельности органов государственных доходов. Это повысит эффективность государственного управления в сфере налогового контроля. Рост поступлений в бюджет за счет увеличения прозрачности расчетов и снижения незаконных схем.

Проект создает условия для более предсказуемой и прозрачной работы бизнес-сообщества с органами государственных доходов. Это способствует укреплению доверия между государством и налогоплательщиками, а также стимулирует налогоплательщиков к ведению прозрачной деятельности. В долгосрочной перспективе это оказывает положительное влияние на экономическую стабильность.

**Министр финансов**

**Республики Казахстан М. Такиев**

**«Салық жүктемесі коэффициентін есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрық жобасын қабылдаудың ықтимал қоғамдық-саяси, құқықтық, ақпараттық және өзге де салдарын БАҒАЛАУ**

(бұдан әрі – Жоба)

**1. Қоғамдық-саяси салдарын бағалау:**

Жоба азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын бұзбайды және салық жүйесінің шаруашылық жүргізуші субъектіге әсер ету сипаттамасын арттыруға бағытталған. Ол әр түрлі салық кезеңдерінде белгілі бір салық төлеуші есептеген салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жиынтығын талдауға қатысатын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге ғана қатысты, сондай-ақ салық жүйесінің салық төлеушінің (салық агентінің) қызметінің түпкілікті нәтижесіне әсер ету деңгейін көрсетеді.

Жобаны қабылдау қоғамда әлеуметтік шиеленісті немесе наразылықты тудырмайды. Керісінше, ол кірісті жасырумен күресуге бағытталған және әр аймақ немесе облыстық маңызы бар қала бойынша тиісті салалар бойынша салыстыру бөлігінде әділ бәсекелестікке ықпал етеді. Бұл бизнесті жүргізу үшін, әсіресе адал салық төлеушілер үшін тең жағдай жасайды.

**2. Құқықтық салдарын бағалау:**

Жоба Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 45-бабы   
2-тармағының 6) тармақшасын іске асыру мақсатында әзірленді. Ол Конституцияға және басқа да қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге қайшы келмейді.

Ұсынылған реттеу қажет және негізделген, өйткені ол заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің жиынтық жылдық табыстарына есептелген салықтар мен бюджетке төленетін міндетті төлемдердің үлесін анықтайды. Бұл құқықтық сенімділікке ықпал етеді және салық жүйесінің салық төлеуші (салық агенті) қызметінің түпкілікті нәтижесіне әсер ету деңгейін көрсетеді.

Жоба салық төлеушілер үшін жаңа міндеттер мен шектеулер енгізбейді, тек Салық кодексінде қарастырылған процесті реттейді. Осылайша, ол субъектілердің құқықтық жағдайын нашарлатпайды, керісінше, оларға бизнесті жүргізудің тең шарттары туралы нақты түсінік береді.

**3. Ақпараттық салдарын бағалау:**

Бұйрық жобасы бойынша ақпараттық салдары орташа деп бағаланады, өйткені ол салық жүктемесі коэффициентін есептеу мәселелері бойынша мемлекеттік кірістер органы шешімдерінің нысандарын бекіту тәртібін **реттейді**. Бұл салық жүктемесі коэффициентінің өсуіне және бюджетке түсетін түсімдердің артуына алып **әкеледі**, нәтижесінде көлеңкелі экономиканың төмендеуіне **ықпал етеді**.

Сонымен қатар, жаңа Салық кодексінің нормаларына сәйкестендірілуіне байланысты түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туындамайды, қажет болған жағдайда баспасөз хабарламасы беріледі.

**4. Өзге де салдарын бағалау:**

Салық жүктемесінің коэффициентін есептеу тәртібін бекіту мемлекеттік кірістер органдарының қызметіндегі әкімшілік рәсімдерді біріктіруге мүмкіндік береді. Бұл салықтық бақылау саласындағы мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырады. Есеп айырысулардың ашықтығын арттыру және заңсыз схемаларды төмендету есебінен бюджетке түсетін түсімдердің өсуіне ықпал етеді.

Жоба бизнес-қоғамдастықтың мемлекеттік кірістер органдарымен неғұрлым болжамды және ашық жұмыс істеуі үшін жағдай жасайды. Бұл мемлекет пен салық төлеушілер арасындағы сенімді нығайтуға, сондай-ақ салық төлеушілерді ашық қызмет жүргізуге ынталандыруға ықпал етеді. Ұзақ мерзімді перспективада бұл экономикалық тұрақтылыққа оң әсер етеді.

**Қазақстан Республикасының**

**Қаржы министрі М. Такиев**