**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша   
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына**

**САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Құрылымдық**  **элемент** | **Қолданыстағы редакция** | **Ұсынылатын редакция** | **Негіздеме** |
| 1. **2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі** | | | | |
| 1. | 106-бап | 106-бап. Мемлекеттік баж төлеуден босату. Мемлекеттік баж төлеуді кейінге қалдыру  1. Талап қоюшыны сотқа берілетін талап қою бойынша мемлекеттік баж төлеуден босату «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.  2. Осы Кодекстің 54 және 55-баптарында көрсетілген тұлғалар өздері берген талап қоюдан бас тартқан жағдайда, өзінің мүддесінде осы талап қойған талап қоюшы, егер ол талап қоюды қарауды талап етсе және мемлекеттік бажды төлеуден босатылмаса, сот белгілеген мерзімде мемлекеттік бажды жалпы тәртіппен төлеуге міндетті. Мұндай жағдайда сот істі қарауды кейінге қалдырады.  Мемлекеттік баж төленбеген кезде талап қою қараусыз қалдырылады және талап қоюшыға қайтарылады. Соттың ұйғарымына апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады.  3. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы азамат берген талап қоюлар бойынша сот мемлекеттік баж төлеу**ді** тиісті шешім қабылданғанға дейін кейінге қалдырады, бұл жөнінде ұйғарым шығарылады. Ұйғарым шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды. Ұйғарыммен келіспеу туралы дәлелдер апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына енгізілуі мүмкін. Шешім қабылданған кезде сот мемлекеттік баж төлеуге байланысты шығыстарды шешім пайдасына шығарылмаған тарапқа артады. | 106-бап. Мемлекеттік баж төлеуден босату. Мемлекеттік баж төлеуді кейінге қалдыру  1. Талап қоюшыны сотқа берілетін талап қоюдан мемлекеттік баж төлеуден босату **және (немесе) мемлекеттік баж төлеу бойынша кейінге қалдыруды ұсыну** «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.  2. Осы Кодекстің 54 және 55-баптарында көрсетілген тұлғалар өздері берген талап қоюдан бас тартқан жағдайда, өзінің мүддесінде осы талап қойған талап қоюшы, егер ол талап қоюды қарауды талап етсе және мемлекеттік бажды төлеуден босатылмаса, сот белгілеген мерзімде мемлекеттік бажды жалпы тәртіппен төлеуге міндетті. Мұндай жағдайда сот істі қарауды кейінге қалдырады.  Мемлекеттік баж төленбеген кезде талап қою қараусыз қалдырылады және талап қоюшыға қайтарылады. Соттың ұйғарымына апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады.  3. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы азамат берген талап қоюлар бойынша сот тиісті шешім қабылданғанға дейін мемлекеттік баж төлеу бойынша кейінге қалдыруды жүргізеді, бұл жөнінде ұйғарым шығарылады. Ұйғарым шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды. Ұйғарыммен келіспеу туралы дәлелдер апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына енгізілуі мүмкін. Шешім қабылданған кезде сот мемлекеттік баж төлеуге байланысты шығыстарды шешім пайдасына шығарылмаған тарапқа артады. | «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 610-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының және 2-тармағының Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестігін қарау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының 2023 жылғы 22 ақпандағы № 3 нормативтік қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасынан мүліктік қиын жағдайда қалған азаматтардың сот төрелігіне қолжетімділігін қамтамасыз ететін құралдар (мемлекеттік баж мөлшерін азайту, оны төлеуден босату, төлеуді кейінге қалдыру, бөліп төлеу және басқалар) алып тасталғаннан кейін туындаған олқылық әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау жөніндегі конституциялық құқықты толық іске асыруға кедергі келтіреді.  Осыған байланысты, соттарда мемлекеттік баж төлеу мәселелерін құқықтық реттеуді жетілдіруге бағытталған тиісті түзетулер қажет. |
| 2. | 149-бап | 149-бап. Талап қоюға қоса берілетін құжаттар  1. Талап қоюға:  1) жауапкерлер мен үшінші тұлғалардың саны бойынша талап қоюдың және оған қоса берілген құжаттардың көшірмелері;  2) мемлекеттік баждың төленгенін растайтын құжат; | 149-бап. Талап қоюға қоса берілетін құжаттар  1. Талап қоюға:  1) жауапкерлер мен үшінші тұлғалардың саны бойынша талап қоюдың және оған қоса берілген құжаттардың көшірмелері;  2) мемлекеттік баждың төленгенін растайтын құжат **не «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген негіздер бойынша мемлекеттік баж төлеу бойынша кейінге қалдыру туралы өтінішхат**; | Мемлекеттік бажды төлеу мүмкін болмаған жағдайда талап қоюды берген кезде төлеу мүмкін еместігінің негіздерін көрсете отырып, мемлекеттік бажды төлеуді кейінге қалдыру туралы өтінішхатты қоса беру қажет. |
| 1. **2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі** | | | | |
| 3. | 131-бап | 131-бап. Әкімшілік талап қою, оның нысаны мен мазмұны  8. Талап қоюға мыналар қоса беріледі:  1) әкімшілік процеске қатысушылардың саны бойынша талап қоюдың және оған қоса берілген құжаттардың көшірмелері;  2) мемлекеттік баждың төленгенін растайтын құжат; | 131-бап. Әкімшілік талап қою, оның нысаны мен мазмұны  8. Талап қоюға мыналар қоса беріледі:  1) әкімшілік процеске қатысушылардың саны бойынша талап қоюдың және оған қоса берілген құжаттардың көшірмелері;  2) мемлекеттік баждың төленгенін растайтын құжат **не «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген негіздер бойынша мемлекеттік баж төлеу бойынша кейінге қалдыру туралы өтінішхат;** | Мемлекеттік бажды төлеу мүмкін болмаған жағдайда талап қоюды берген кезде төлеу мүмкін еместігінің негіздерін көрсете отырып, мемлекеттік бажды төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу туралы өтінішхатты қоса беру қажет. |
| 1. **2019 жылғы 3 сәуірдегі «Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
| 4. | 51-бап | 51-бап. Арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары мен басқарушы компанияларына, индустриялық аймақтардың басқарушы компанияларына салық салу  Арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары мен басқарушы компаниялары, индустриялық аймақтардың басқарушы компаниялары Қазақстан Республикасының **салық заңнамасына сәйкес** салықтық жеңілдіктерді қолданады.  Арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары үшін салықтық жеңілдіктер беру шарттары «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес жобаның құнына байланысты айқындалады. | **51-бап. Арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары мен басқарушы компанияларына, индустриялық аймақтардың басқарушы компанияларына салық салу**  **1. Арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары мен басқарушы компаниялары, индустриялық аймақтардың басқарушы компаниялары «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне (Салық кодексі) сәйкес салықтық преференцияларды қолданады.**  **2. Арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары мынадай санаттар бойынша жобаның құнына байланысты салықтық преференцияларды қолданады:**  **1) А санаты – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 3 000 000 еселенген мөлшеріне дейінгі жобаның құны;**  **2) B санаты – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 3 000 000 еселенген мөлшерінен бастап 14 500 000 еселенген мөлшеріне дейінгі жобаның құны;**  **3) С санаты – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 14 500 000 еселенген мөлшерінен басталатын жобаның құны.**  **Бұл ретте тамақ өнімдерін, тоқыма бұйымдарын, киім-кешек, былғары және оған жататын өнімдерді шығару, компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар шығару, электр жабдықтарын шығару салаларында қызметті жүзеге асыратын арнайы экономикалық аймақтардың қатысушыларына жобаның құны республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің» 1 000 000 еселенген мөлшерінен бастап  14 500 000 еселенген мөлшеріне дейін болған кезде B санаты беріледі.** | АЭА қатысушыларына «неғұрлым көп инвестиция салсаң, соғұрлым көп жеңілдік аласың» қағидаты бойынша инвестициялық жеңілдіктерді берудің дифференциялық тәсілін ендіру бөлігінде Мемлекет басшысының 1.09.2022 жылғы Қазақстан халқына Жолдауы барысында айтылған тапсырмаларын орындауды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету мақсатында. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Қазақстан Республикасы**  **Парламентінің депутаттары** | **С. Мәкежанов**  **Б. Орынбеков**  **М. Такиев** |