Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

**Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

**1-бап.** Қазақстан Республикасының мынадай заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:

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.

2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:

1) 24-бапта:

2-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Жиынтық жылдық кірістердің немесе Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес арнаулы салық режимдерін қолданатын кәсіпкерлік субъектілерінің соңғы үш жылдағы үшке бөлінген кірістерінің сомасы орташа жылдық кіріс болып есептеледі.»;

4-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес ойын бизнесіне салық төлеушілер болып табылатын жеке кәсіпкерлік субъектілері үшін қызметкерлер саны бойынша өлшемшарт пайдаланылады.»;

2) 35-бапта:

2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) жеке кәсіпкерліктен республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 360 еселенген мөлшерінен асатын мөлшерде Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес есептелген жылдық кірісі болады.»;

3-тармақта:

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) жеке тұлғаның дербес салық салуға жататын кірістері;»;

3), 4), 5), 6), 7), 8) тармақшалар алып тасталсын;

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«9) өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимдерінде салық салуға жататын кірістер.»;

2) 274-бапта:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Лизинг шартын жасасқан кезден бастап қаржы лизингi нысанасын, сондай-ақ оларға құқықтарды қоса алғанда, заңды тұлғаның жарғылық капиталына немесе кәсiпкерлiк қызмет үшiн, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын тiркелген активтердi ұлғайтуға инвестор салатын мүлiктiң барлық түрлерi (жеке тұтынуға арналған тауарлардан басқа) инвестициялар болып табылады.

Осы тараудың мақсатында ұзақ мерзімді активтер деп инвестордың бухгалтерлік есепте халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес негізгі құралдар, жылжымайтын мүлікке инвестициялар, кәсіпкерлік қызмет үшін пайдаланылатын материалдық емес және биологиялық активтер түріндегі түсуі кезінде ескерілген активтер түсініледі.»;

3-тармақтағы «кәсiпкерлiк қызмет үшiн, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын тiркелген активтердi» деген сөздер «мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын ұзақ мерзімді активтердi» деген сөздерменауыстырылсын;

4) 276-баптың 3-тармағы 3) 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» ҚазақстанРеспубликасының Кодексінде (Салық кодексі) белгіленген салық заңнамасының тұрақтылығына қолданылмайды.»;

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 кейiн өзiнiң қызметiнен алынған кiрiстердi өз қалауы бойынша пайдалануға;»;

6) 281-бапта:

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Инвестицияларды мемлекеттік қолдау мынадай:

1) инвесторларды «бір терезе» қағидаты бойынша сүйемелдеу;

2) осы Кодекстің 282-бабында көзделген тәртіппен инвестициялар жөніндегі уәкілетті органның инвесторға жәрдем көрсетуі;

3) аумағында инвестордың қызметі жүзеге асырылатын жергілікті атқарушы органдардың жәрдем көрсетуі;

4) құзыретіне инвестор жүзеге асыратын қызмет жататын уәкілетті мемлекеттік органның жәрдем көрсетуі;

5) осы тараудың 3-параграфында көзделген инвестициялық преференциялар шараларының біреуін немесе бірнешеуін ұсынудан тұрады.»;

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.»;

7) 282-бапта:

1-тармақтағы «, арнайы инвестициялық келісімшарттарды қоспағанда,» деген сөздер алып тасталсын;

8-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8-1. Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік меншіктен жер учаскелерін беру үшін жобаны инвестициялық деп айқындау тәртібін әзірлейді және бекітеді.»;

7) 283-бапта:

1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мыналарға:

1) инвестициялық жобаны іске асыруды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына;

2) инвестициялық жобаны іске асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы үшін қаржы лизингі шарты негізінде технологиялық жабдықты инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде импорттайтын лизингілік компанияларға берілетін атаулы сипаттағы артықшылықтар инвестициялық преференциялар болып табылады.»;

2, 3, 4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«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.»;

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.»;

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.»;

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.»;

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.»;

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 құрамдастарынимпорттау 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 мерзімдіактивтерге 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 мерзімдіактивтер пайдалануға берілген күннен бастап бес жыл мерзімге беріледі.

Кедендік баждарды салудан босату инвестициялық келісімшарттың қолданылу мерзіміне, бірақ жұмыс бағдарламасы бойынша ұзақ мерзімдіактивтер пайдалануға берілген күннен бастап бес жылдан аспайтын мерзімге беріледі.

Жұмыс бағдарламасы өндірісті пайдалануға бергенге дейін инвестициялық жобаны іске асыру жөніндегі жұмыстардың күнтізбелік графигінайқындайтын 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.»;

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.»;

14) 285-баптың 2-тармағының екінші бөлігінде «инвестициялық басым жобаны іске асыратын» деген сөздер алып тасталсын;

15) 286-бап алып тасталсын;

16) 287-бап алып тасталсын;

17) 288-бап алып тасталсын;

18) 289-бап алып тасталсын;

19) 290-бап алып тасталсын;

20) 292-бапта:

1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Инвестициялық преференциялар беруге өтінім:»;

1-1-тармақ алып тасталсын;

21) 293-бапта:

1-тармақтың бірінші бөлігінде «285 және 286-баптармен» деген сөздер

«285-баппен» деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақ алып тасталсын;

22) 294-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі «шешім қабылданған күннен бастап» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздермен толықтырылсын;

23) 295-1-бап алып тасталсын;

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.»;

25) 295-3-бап алып тасталсын;

26) 296-2-бапта:

2-тармақ алып тасталсын;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Инвестициялық қызмет объектісіне барып тексеру жұмыс бағдарламасы аяқталған жағдайда ұзақ мерзімді активтер пайдалануға берілгеннен кейін алты ай ішінде жүргізіледі.»;

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.».

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.»;

2) 102-1-бапта:

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

«102-1-бап. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнайы салық режимін қолданатын адамдарды әлеуметтік қамсыздандыру»;

1-3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Оператор «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 жұмыстар орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар болып табылатын орындаушылардың кірістерінен осы Кодекске сәйкес міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды, «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес жеке табыс салығын ұстап қалуды және ұсталған сомаларды аударуды жүргізеді.

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.

«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 тұлғалар үшін әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі осы режим шеңберінде қызметті жүзеге асырудан бір ай ішінде алған табысы болып табылады.

Бұл ретте әлеуметтік аударымдарды есептеу үшін қабылданатын табыс тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі жалақының 7 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.

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.

Міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін қабылданатын табыс деп «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 осы режим шеңберінде қызметті жүзеге асырудан бір ай ішінде алған табысы түсініледі.

Бұл ретте міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін қабылданатын табыс айына «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимін қолдану үшін белгіленген шектен аспауға тиіс.»;

3) 118-баптың 3-тармағында алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«Қатысу өтілінің коэффициентін айқындау кезінде төтенше жағдайдың қолданылу кезеңіне, шектеу іс-шараларына, еңбек, кәсіпкерлік қызмет кезеңдеріне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша әлеуметтік аударымдар мөлшерлемесіне 0 түзету коэффициенті қолданылған қызмет түрлері бойынша жеке практикамен айналысуға байланысты қызметтің шектеулеріне байланысты кірісінен айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемді алу кезеңдері, сондай-ақ, жұмыс берушісі квазимемлекеттік сектордың субъектісі болып табылмаған және 2020 жылғы 1 сәуірден бастап 2020 жылғы 1 қазанға дейінгі кірістері жеке тұлғаның салық салуға жататын кірістерінен алып тасталған, телевизиялық бағдарламаларды құру және тарату және (немесе) радиохабарларын тарату және (немесе) газеттер, журналдар және (немесе) мерзімді жарияланымдар шығару жөніндегі қызметпен айналысқан жұмыскердің қызметін жүзеге асыру кезеңі ескеріледі.»;

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.»;

5) 181-баптың 1-тармағының төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Қатысу өтілінің коэффициентін айқындау кезінде төтенше жағдайдың қолданылу кезеңіне, шектеу іс-шараларына, еңбек, кәсіпкерлік қызмет кезеңдеріне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша әлеуметтік аударымдар мөлшерлемесіне 0 түзету коэффициенті қолданылған қызмет түрлері бойынша жеке практикамен айналысуға байланысты қызметтің шектеулеріне байланысты кірісінен айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемді алу кезеңдері, сондай-ақ жұмыс берушісі квазимемлекеттік сектордың субъектісі болып табылмаған және 2020 жылғы 1 сәуірден бастап 2020 жылғы 1 қазанға дейінгі кірістері жеке тұлғаның салық салуға жататын кірістерінен алып тасталған, телевизиялық бағдарламаларды құру және тарату және (немесе) радиохабарларын тарату және (немесе) газеттер, журналдар және (немесе) мерзімді жарияланымдар шығару жөніндегі қызметпен айналысқан жұмыскердің қызметін жүзеге асыру кезеңі ескеріледі.»;

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.»;

7) 210-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«3. «Байқоңыр» кешенінің ресейлік ұйымдарында жұмыс істеген адамдарға 1998 жылғы 1 қаңтардан басталған кезең үшін, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының мөлшерлемелеріне 0 түзету коэффициенті қолданылған қызмет түрлері бойынша еңбек, кәсіпкерлік қызмет, жеке практикамен айналысқан кезеңдері үшін, сондай-ақ жұмыс берушісі квазимемлекеттік сектордың субъектісі болып табылмаған және 2020 жылғы 1 сәуірден бастап 2020 жылғы 1 қазанға дейінгі кірістері жеке тұлғаның салық салуға жататын кірістерінен алып тасталған, телевизиялық бағдарламаларды құру және тарату және (немесе) радиохабарларын тарату және (немесе) газеттер, журналдар және (немесе) мерзімді жарияланымдар шығару жөніндегі қызметпен айналысқан жұмыскердің қызметін жүзеге асыру кезеңі үшін орташа айлық кірістің мөлшері кірістер туралы анықтамамен расталатын кіріске сәйкес белгіленеді.»;

8) 224-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Осы Кодекстің 220-бабының 3-тармағында көрсетілген адамдарға міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін біржолғы зейнетақы төлемдері Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.»;

9) 226-баптың 11-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Сақтандыру ұйымы сақтандыру сыйлықақысын және сақтандыру төлемін есептеуді қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген әдістемеге сәйкес жүзеге асырады.

Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган сақтандыру ұйымының жасалатын зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша істі жүргізуге арналған шығыстарының жол берілетін деңгейін, сондай-ақ сақтандыру төлемін индекстеу мөлшерлемесін белгілейді.

Сақтандыру төлемдері деректемелері зейнетақы аннуитеті шарттарында көрсетілетін алушының банктік шотына аударылады.

Сақтандыру төлемдерінің сомаларын аударуға және төлеуге байланысты банктік көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу сақтандыру ұйымының меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады.»;

10) 240-баптың 2-тармағының төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Қатысу өтілінің коэффициентін айқындау кезінде төтенше жағдайдың, шектеу іс-шараларының қолданылу кезеңіне қызметтің шектелуіне байланысты кірісінен айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемді алу кезеңдері, еңбек, кәсіпкерлік қызмет кезеңдері, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша әлеуметтік аударымдар мөлшерлемесіне 0 түзету коэффициенті қолданылған қызмет түрлері бойынша жеке практикамен айналысу кезеңдері, сондай-ақ жұмыс берушісі квазимемлекеттік сектордың субъектісі болып табылмаған және 2020 жылғы 1 сәуірден бастап 2020 жылғы 1 қазанға дейінгі кірістері жеке тұлғаның салық салуға жататын кірістерінен алып тасталған, телевизиялық бағдарламаларды құру және тарату және (немесе) радиохабарларын тарату және (немесе) газеттер, журналдар және (немесе) мерзімді жарияланымдар шығару жөніндегі қызметпен айналысқан жұмыскердің қызметін жүзеге асыру кезеңі есептеледі.»;

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.»;

12) 244-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «776-3» деген цифрлар «803» деген цифрлармен ауыстырылсын;

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.»;

14) 246-бапта:

2-тармақ алып тасталсын;

5-тармақтағы «776-4» деген цифрлар «804» деген цифрлармен ауыстырылсын;

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;

16) 249-баптың 2-тармағындағы «89-1» деген цифрлар «92» деген цифрлармен ауыстырылсын;

17) 251-баптың 3-тармағындағы «89-1» деген цифрлар «92» деген цифрлармен ауыстырылсын;

118) 256-бапта:

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Мемлекеттік кірістер органы төлеушіде әлеуметтік аударымдар бойынша, агентте міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек түзілген күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей төлеушіге немесе агентке республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын 6 еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі берешек сомасы туралы хабарлама жібереді.»;

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Әлеуметтік аударымдар, міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек өтелмеген кезде мемлекеттік кіріс органы:

банктік шоттар бойынша – әлеуметтік аударымдар, міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек сомасы шегінде;

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.»..

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.».

4. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы»

2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

10-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

«4. Электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілттерін құжатқа немесе электрондық құжатқа қол қоятын, электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтін заңды түрде иеленетін және оларды өз өкілеттіктері шеңберінде пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға не мемлекеттік қызметтер көрсету нәтижелеріне, анықтамаларға, құжаттарға немесе электрондық құжаттарға қол қоюдың автоматтандырылған процесі үшін тиісті тіркеу куәлігі берілген ақпараттық жүйе пайдаланады.

Куәландырушы орталық ақпараттық жүйеге берген тіркеу куәлігінен алынған электрондық цифрлық қолтаңба заңды тұлғаның бірінші басшысының - ақпараттық жүйе иесінің немесе жеке тұлғаның-ақпараттық жүйе иесінің қолына теңестіріледі.».

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;».

6. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 44-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

«4. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы жеке тұлғаның тапсырмасы бойынша, оның есебінен және мүддесінде мәмілелерді жүзеге асырған жағдайда «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде(Салық кодексі) белгіленген талаптарды сақтау мақсатында ұйымдастырылған бағалы қағаздарнарығында бағалы қағаздарды өткізу кезінде жеке тұлғалар құнының өсімінен түсетін кірісті есепке алуды және есептеуді жүргізуге міндетті.

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.»;

2) 51-бапта:

1-тармақтың 14) тармақшасындағы «тоқтата тұрған (Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалына берілген лицензияға қатысты) жағдайларда, лицензияның қолданысын алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы.» деген сөздер «тоқтата тұрған (Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалына берілген лицензияға қатысты);» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен толықтырылсын:

«15) жеке тұлғалардың бағалы қағаздарын өткізу кезінде оң және теріс айырмашылықтарды айқындау, сондай-ақ «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексінде (Салық кодексі) көзделген мәліметтерді мемлекеттік кіріс органдарына ұсынудың анықтығы және уақтылығы жөніндегі талаптардың бұзылуыжағдайларында, лицензияның қолданысын алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы.»;

4-тармақтың 4) тармақшасындағы «негіздер бойынша лицензиядан айыруға құқылы.» деген сөздер «негіздер бойынша;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

«4-1) жеке тұлғалардың бағалы қағаздарын өткізуден оң және теріс айырмашылықтарды айқындау, сондай-ақ «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген мәліметтерді мемлекеттік кіріс органдарына берудің дұрыстығы мен уақтылығы жөніндегі талаптарды соңғы он екі ай қатарынан қайталап бұзғаны үшін осы Заңның 51-бабы 1-тармағының 15) тармақшасында көзделген негіздер бойынша лицензияны тоқтата тұру түріндегі санкция қолданылғанда лицензиядан айыруға құқылы.».

7. «Жарнама туралы» 2003 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

11-бапта:

2-2-тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасы алып тасталсын;

3-тармақ алып тасталсын;

4-тармақ алып тасталсын.

8. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

41-1-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Байланыс желілері және (немесе) құралдары жеке адамның, қоғамның және мемлекеттің мүдделеріне нұқсан келтіретін қылмыстық мақсаттарда, сондай-Салық кодексінің 779-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделген шетелдік компаниялар шартты тіркеусіз және Қазақстан Республикасының бюджетіне қосылған құн салығын төлеусіз, Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңнамасын бұзатын, экстремистік және террористік әрекетті жүзеге асыруға, жаппай тәртіпсіздіктерге, сол сияқты белгіленген тәртіпті бұза отырып өткізілетін, кәмелетке толмағандарды сексуалдық қанауды және балалар порнографиясын насихаттайтын бұқаралық (жария) іс-шараларға қатысуға шақыруды қамтитын, балаға қатысты кибербуллинг мақсатында, электрондық казино, интернет-казино жарнамасын, сондай-ақ Қазақстан Республикасында ойын бизнесі саласындағы қызметпен айналысуға құқығы жоқ тұлға ұйымдастыратын және өткізетін құмар ойындар және (немесе) бәс тігу жарнамасын қамтитын ақпаратты тарату үшін пайдаланылған жағдайларда, осы баптың 1-2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры немесе оның орынбасарлары Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарына байланыс желілерінің және (немесе) құралдарының жұмысын, байланыс қызметтерінің көрсетілуін уақытша тоқтата тұру бойынша шаралар қабылдау туралы ұсыну енгізеді не бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы уәкілетті органға интернет-ресурстарға және (немесе) оларда орналастырылған ақпаратқа қол жеткізуді уақытша тоқтата тұру бойынша шаралар қабылдау туралы талаппен заң бұзушылықтарды жою туралы ұсыну енгізеді.».

9. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

2-баптың 2-тармағындағы 1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес оңайлатылған декларация негізінде шағын бизнес үшін арнаулы салық режимін қолданатын және күнтізбелік жылы ішіндегі табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 135 000 еселенген мөлшерінен аспайтын;».

11. «Трансферттік баға белгілеу туралы» 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 2-бапта:

11) тармақшадағы «органдарға» деген сөз «органға» деген сөзбен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:

«14-1) материалдық емес актив – табиғи пішіні жоқ сәйкестендірілетін ақшалай емес актив және (немесе) зияткерлік қызмет нәтижелері, сондай-ақ өндірісте пайдалануға (жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге) немесе әкімшілік мақсаттарға арналғанзияткерлік меншіктің өзге де объектілері;»;

мынадай мазмұндағы 20-1) тармақшамен толықтырылсын:

«20-1) тәуекелсіз пайыздық мөлшерлеме: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып, теңге үшін айқындалатын мөлшерлеме; еуро үшін мөлшерлеме еуропалық банкаралық ұсыныс мөлшерлемесімен (EURIBOR); Америка Құрама Штаттарының доллары үшін (овернайт) қамтамасыз етілген қаржыландыру мөлшерлемесімен (SOFR) белгіленеді; өзге валюталар үшін мөлшерлеме шет мемлекеттің Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі негізге алына отырып айқындалады;»;

26) тармақшадағы «органдар» деген сөз «орган» деген сөзбен ауыстырылсын;

2) 3-баптың 2-тармағындағы «органдардың» деген сөз «органның» деген сөзбен ауыстырылсын;

3) 4-бапта:

тақырыптағы «органдардың» деген сөз «органның» деген сөзбен ауыстырылсын;

1, 3 және 4-тармақтарда «органдар» деген сөз «орган» деген сөзбен ауыстырылсын;

4) 5-бапта:

1-тармақта:

1) және 4) тармақшалардағы «органдарға» деген сөз «органға» деген сөзбен ауыстырылсын;

2) тармақшада «органдардан» деген сөз «органнан» деген сөзбен ауыстырылсын;

5) тармақшадағы «органдар» деген сөз «орган» деген сөзбен ауыстырылсын;

7) тармақшадағы «органдармен» деген сөз «органмен» деген сөзбен ауыстырылсын;

3-тармақта:

2) және 5) тармақшалардағы «органдардың» деген сөз «органның» деген сөзбен ауыстырылсын;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) осы Заңда айқындалған тәртіппен уәкілетті органға мәмілелер мониторингі бойынша ақпаратты және есептілікті, сондай-ақ өзге де құжаттарды ұсынуға міндетті.

Уәкілетті органға сұрау салуы бойынша мәмілеге қатысушы мәміленің қолданылатын бағасының негізділігін растайтын ақпаратты және құжаттарды сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде ұсынады;»;

4-тармақтың 2) және 6) тармақшаларындағы «органдардың» деген сөз «органның» деген сөзбен ауыстырылсын;

5) 6-бапта:

1-тармақтағы «органдардың» деген сөз «органның» деген сөзбен ауыстырылсын;

3-тармақтағы «органдар» деген сөз «орган» деген сөзбен ауыстырылсын;

4-тармақтағы «органдарға» деген сөз «органға» деген сөзбен ауыстырылсын;

6) 8-бапта:

тақырыптағы «органдардың» деген сөз «органның» деген сөзбен ауыстырылсын;

1-тармақтағы «органдар» деген сөз «орган» деген сөзбен ауыстырылсын;

7) 9-бапта:

1-тармақтың бірінші абзацындағы «органдар» деген сөз «орган» деген сөзбен ауыстырылсын;

1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) мәміле шарттарының немесе бағасының нарықтық шарттардан немесе нарықтық бағалардан ауытқу фактісі анықталған кезде;»;

8) 10-бапта:

1-тармақтағы «мәміле бағасының нарықтық бағадан» деген сөздер «мәміле шарттарының нарықтық шарттардан немесе мәміле бағасының нарықтық бағалардан» деген сөздермен ауыстырылсын;

5-тармақтағы «бағасының», «бағалар» және «бағадан» деген сөздерден кейін тиісінше «маржасының, рентабельділігінің», «маржа, рентабельділік» және «маржадан, рентабельділіктен» деген сөздермен толықтырылсын;

5-1-тармақтағы «бағасы», «бағалар» және «бағадан» деген сөздерден кейін тиісінше «маржасы, рентабельділігі», «маржа, рентабельділік» және «маржадан, рентабельділіктен» деген сөздермен толықтырылсын;

9) мынадай мазмұндағы 10-2-баппен толықтырылсын:

«10-2 бап. Мәміле шарттарын нарық шарттарымен салыстыру және функционалдық талдау

1. Мәміле шарттарының нарықтық шарттардан немесе мәміле бағасының нарықтық бағадан ауытқу фактісін анықтау үшін бақыланатын мәмілені дәл анықтау қажет.

2. Бақыланатын мәмілені дәл анықтау процесінде мынадай экономикалық маңызды сипаттамаларды:

1) жазбаша шарттарға немесе басқа жазбаша дәлелдемелерге де, сол сияқты тараптардың нақты міндеттерін, тәуекелдері мен пайдасын және олардың бақыланатын мәміленің тиісті тараптары арасында қалай бөлінетінін анықтау мақсатында олардың іс жүзіндегі мінез-құлқына да негізделетін мәмілелердің шарттық талаптарын;

2) осы функциялардың, активтердің және тәуекелдердің неғұрлым кең құн құрумен байланысты екенін қоса алғанда, пайдаланылатын активтер мен қабылданатын тәуекелдерді ескере отырып, мәміле тараптарының әрқайсысы орындайтын функцияларды;

3) мәміленің шарттарына ықпал етуі мүмкін тауарлардың, құқықтардың немесе қызметтердің сипаттамаларын;

4) географиялық жағдайы мен нарықтарының ауқымын қоса алғанда, тараптар жұмыс істейтін тараптар мен нарықтың экономикалық жағдайларын, орналасқан жерінің артықшылықтары мен орналасқан жерінің ықтимал үнемделуі, қолданыстағы заңдары мен нормативтік құқықтық актілерін, жұмыс күшінің құнын, капиталын, сондай-ақ өндірістің басқа факторларын, жалпы экономикалық дамуы мен бәсекелестік деңгейін, сондай-ақ тиісті нарықтардың нақты сипаттамаларының болуын;

5) мәміле тараптарының нарыққа енгізу стратегиясын, өнімдердің немесе құқықтардың өмірлік циклдерін, инновацияларды, өнімдерді әзірлеуді, тәуекелдердің алдын алуды және саясатты өзгертуді қамтитын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағасына әсер ететін нарықтық (коммерциялық) стратегияларының сипаттамасын анықтау қажет.

3. Бақыланатын мәмілені айқындаудың қорытындысы бойынша экономикалық маңызды сипаттамаларды ескере отырып, бақыланатын мәміленің шарттары мен бағаларын нарықтық шарттармен немесе нарықтық бағалармен салыстыру жүргізіледі.

4. Материалдық емес активтердің бақыланатын және салыстырмалы мәмілелер шарттарына әсерін анықтау және талдау, атап айтқанда, мыналарды, бірақ аса маңызды емес жағдайларды ескере отырып, жүзеге асырылады:

1) материалдық емес активтерді заңды түрде иелену және оларды пайдаланудың шарттық жағдайларын.

Егер материалдық емес активтің заңды иесі қолданыстағы заңнамаға және (немесе) реттеуші келісімшарттарға сәйкес айқындалмаса, онда бұл тұлға материалдық емес активті пайдалануға қатысты шешімдерді бақылайтын және басқа тұлғаларды материалдық емес активті пайдаланудан шектеуге практикалық мүмкіндігі бар салық төлеушілер болып табылады;

2) материалдық емес активтердің санаттары мен сипаттамаларын (эксклюзивтілігі, құқықтық қорғаудың дәрежесі мен ұзақтығы, географиялық қолдану саласы, пайдалы пайдалану мерзімі, әзірлеу сатысы және өзге де санаттары мен сипаттамалары);

3) материалдық емес активтермен байланысты шарттық және нақты функцияларын. Бұл функциялар осындай активтерді әзірлеуге, жетілдіруге, қолдауға, қорғауға және пайдалануға байланысты тәуекелдерді бақылауға қатысты функцияларды қамтиды.

5. Егер материалдық емес активтің иесі осы баптың 4-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген функцияларды және байланысты тәуекелдерді бақылауды жүзеге асыруды орындамаса, онда қарастырылып отырған материалдық емес активке қатысты кірістер мен шығыстарды бөлу осы иеленушіге жүргізілмейді және осындай функцияларды орындағаны үшін тиісті өтемақы беру арқылы осы функцияларды орындайтын басқа өзара байланысты тұлғалардың қатысуын ескере отырып жүзеге асырылады.

6. Осы баптың 4-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген функцияларды орындамайтын және осы баптың 4-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген функцияларды орындау үшін қаржыландыруды ғана ұсынатын материалдық емес активтің иесі мынадай жағдайларда табыс сомасын алуға құқылы:

1) егер қаржыландыруды ұсынатын тұлға өзіне кез келген басқа нақты тәуекелді қабылдамай, қаржыландыруды ұсынуға байланысты қаржылық тәуекелді бақылауды жүзеге асырмаса, онда ол өзінің қаржыландыруынан тәуекелсіз пайыздық мөлшерлеме бойынша ғана кіріс алуға құқылы;

2) егер қаржыландыруды ұсынатын тұлға өзіне кез келген басқа нақты тәуекелді қабылдамай, қаржыландыруды ұсынуға байланысты қаржылық тәуекелді бақылауды жүзеге асыратын болса, онда ол өзінің қаржыландыруынан тәуекелді ескере отырып түзетілген табыстылықты ғана алуға құқылы.

7. Егер жүзеге асырылған бақыланатын мәміленің талаптары жасалған (жазбаша) шарттың және/немесе бақыланатын мәміле тараптарының іс-әрекетінің талаптарына жауап бермесе және оны жүргізу мән-жайлары осындай шарттың талаптарынан өзгеше болса, трансферттік баға белгілеу мақсаттары үшін бақыланатын мәміленің коммерциялық және (немесе) қаржылық сипаттамалары мәміле тараптарының іс жүзіндегі іс-әрекеттеріне және оны жүргізудің нақты шарттарына сәйкес айқындалады.

8. Егер бақыланатын мәміле жүзеге асырылса, бірақ құжатпен рәсімделмесе (расталмаса), трансферттік баға белгілеу мақсаттары үшін мәміле оның тараптарының нақты мінез-құлқына және оны жүргізудің нақты шарттарына сәйкес қаралуы тиіс, атап айтқанда, мәміле тараптары орындаған функциялар, пайдаланылған активтер және тараптардың әрқайсысы өзіне қабылдаған және бақылаған тәуекелдер ескеріледі.

9. Экономикалық маңызды тәуекелдерді анықтау үшін мыналар қажет:

1) мәміле тәуекелдері егжей-тегжейлі айқындалуы тиіс;

2) шарттық қатынастардың негізінде тәуекелдердің бөлінуін айқындау;

3) тәуекелдерді бақылауға және азайтуға байланысты функцияларды мәміле тараптары іс жүзінде қалай орындайтынын және осы экономикалық маңызды тәуекелдердің нәтижелері мәміле тараптарына қалай әсер ететінін және мәміле тараптарының қайсысының осы тәуекелдердің әсерін қабылдауға қаржылық мүмкіндігі бар екенін анықтау;

4) тәуекелдерді шарттық бөлу мен тараптардың мінез-құлқы арасындағы сәйкестікті анықтау қажет. Егер шарт бойынша тәуекелдерді қабылдайтын тарап тәуекелдерді бақылау жөніндегі функциялардың барлығын немесе көпшілігін орындайтын және тәуекелдерді қабылдау үшін қаржылық мүмкіндіктері бар тараптан өзгеше болса, онда тәуекел осы мәміле тарапына бөлінеді. Осы талдаудың мақсаттары үшін тәуекел жүктелмеген басқа мәміле тараптары сонда да олар орындайтын функциялар үшін тиісті сыйақы алуы тиіс.

10. Егер мәміле тараптарының іс-әрекеттеріне және оның орындалуына сәйкес айқындалған трансферттік баға белгілеу мақсаттары үшін бақыланатын мәміленің шарттары салыстырмалы экономикалық жағдайларда экономикалық себептердің болуын ескере отырып, тәуелсіз тараптар арасында қолданылатын шарттардан өзгеше болса және салыстырмалы экономикалық жағдайларда әрекет ететін және кіріс алуға бағытталған қызметті жүзеге асыратын тәуелсіз тараптар мәміле тараптарының әрқайсысы үшін қолжетімді баламалы нұсқаларды ескере отырып, мұндай бақыланатын мәмілеге келіспейді, уәкілетті органның салық төлеушінің салық есебін есептеу кезінде мұндай бақыланатын мәмілені ескермеуге (мойындамауға) құқығы бар немесе мәміле салыстырмалы экономикалық жағдайларда табыс алу мақсатында әрекет ететін тәуелсіз тараптар жасасатын мәміленің (келісімшарттың) шарттарын айқындау мақсатында баламалы нұсқамен ауыстырылуы мүмкін.»;

10) 13-баптың 2-тармағында «уәкілетті органдардың» деген сөздер «уәкілетті органның» деген сөздермен ауыстырылсын.

11. «Халықтың көші-қоны туралы» 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

«3-1) Шығуға уақытша шектеу (бұдан әрі – виза) – құрылтайшының (қатысушының), лауазымды адамның және басқарушылық функцияны атқаратын тұлғаның, заңды тұлғаның, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, сондай-ақ дара кәсіпкердің және Қазақстан Республикасынан жеке практикамен айналысатын тұлғаның салықтық берешегі болған кезде визада белгіленген уақытта, мақсаттарда және шарттарда Қазақстан Республикасының аумағынан шығуға құқық беретін, Қазақстан Республикасының оған уәкілеттік берілген мемлекеттік органдарының ақпараттық жүйедегі белгісі;».

12. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

15-баптың 1-тармағында:

14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«14) қаржы саласындағы уәкілетті орган – салық, кеден және бюджет заңнамасының сақталуын, мемлекеттік мүлікті ұтымды пайдалану мен сақтауды, экономикалық және қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті ведомствоаралық үйлестіруді қамтамасыз ететін орталық атқарушы орган;»;

мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:

«14-1) қаржы саласындағы уәкілетті орган – қаржы мониторингін жүзеге асыратын және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөнінде шаралар қабылдайтын, экономикалық және қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асыратын, сондай-ақ экономикалық және қаржылық қызмет саласындағы қылмыстық және адам және азамат құқықтарына, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне өзге де құқыққа қарсы қол сұғушылықтардың алдын алуды, оларды анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеп-тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;».

13. «Оңалту және банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

12-баптың 3-тармағында:

1) тармақшада:

екінші бөлік «осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген» деген сөздерден кейін «, мемлекеттік кірістер органдарынан жұмыстан босатылған, кемінде он бес жыл жұмыс өтілі бар адамдарды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Әкімші қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамның біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы Комиссия шешімі сол адамның кемінде он жыл мемлекеттік кірістер органдарында жұмыс өтілі болған жағдайда қоса берілмейді.».

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.

15. «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 14-бапта:

1-тармақтағы «776-3» деген цифрлар «801» деген цифрлармен ауыстырылсын;

2-тармақтың 2-1) тармақшасындағы «776-3» деген цифрлар «801» деген цифрлармен ауыстырылсын;

3-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3-1) «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 тұлғалар»;

4-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4-2. Жеке көмекшілердің жарналарын есептеуді (ұстап қалуды) және аударуды табыс төлеген кезде жергілікті атқарушы органдар немесе өзге де заңды тұлғалар жүзеге асырады.»;

4-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4-3. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимін қолданатын және Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне сәйкес орындаушы болып табылатын жеке тұлғалар үшін жарналарды ұстап қалуды және есептеуді Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде айқындалған интернет-платформа операторы жүзеге асырады.»;

7-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Жергілікті атқарушы органдар немесе өзге де заңды тұлғалар жеке көмекшілерге табыс төлеген кезде оларға міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға ұсталған және аударылған жарналар туралы хабарлауға міндетті.»;

2) 17-баптың 1-тармағында:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық агенті таныған төлеушілерден, интернет-платформалар операторларынан аударымдарды, жарналарды және (немесе) аударымдарды және (немесе) жарналарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлдарды өңдеуді және аударуды үш банктік күн ішінде жүзеге асырады;»;

2-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2-1)Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, сондай-ақ салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен және денсаулық сақтау және цифрлық даму саласындағы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдармен келісу бойынша әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақының

10 еселенген мөлшерінен есептелген қорға жарналар мен аударымдар мөлшерінен асатын соманы салық агенті Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес таныған бірыңғай төлемді төлеушіге, интернет-платформалар операторларына қайтаруды жүзеге асырады.»;

3) 27-бапта:

1-1-тармақтағы «776-3» деген цифрлар «803» деген цифрлармен ауыстырылсын;

2-1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2-1. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 801-бабы 2-тармағында көрсетілген арнаулы салық режимін қолданатын микрокәсіпкерлік және шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын жұмыс берушінің «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 363-бабында көзделген жұмыскердің табысы түрінде төленетін шығыстары аударымдар есептеу объектісі болып табылады.»;

4) 28-бапта:

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Заңның 14-бабы 2-тармағының 3-1) тармақшасында көрсетілген адамдардың жарналары жарналар есептеу объектісінің 1 пайызы мөлшерінде айқындалады.»;

5-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5-1. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 801-бабы 2-тармағында көрсетілген микрокәсіпкерлік және шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын жұмыс беруші есептеген «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 322-бабында көзделген жұмыскердің табысы осы Заңның 14-бабы 2-тармағының 2-1) тармақшасында көзделген, қорға төленуге жататын жұмыскерлердің жарналарын есептеу объектісі болып табылады.

Бұл ретте бірыңғай төлемнен жарналарды есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы табыс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақының 10 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.»;

5) 29-бапта:

2-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2-1. Жеке көмекшілерге төленетін кірістер олардың кірістері болып табылады.»;

мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:

«2-2. Арнаулы мобильді қосымшаны пайдалана отырып, арнаулы салық режимдерін қолданатын тұлғалардың кірістері және «Платформалық жұмыспен қамту» олардың Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес алынған кірістері болып табылады.»;

4-тармақта:

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қорға аударымдар және (немесе) жарналар салық салу мақсатында жеке тұлғаның табысы ретінде қаралмайтын келесі төлемдер мен төлемдерден ұсталмайды.»;

6) 30-бапта:

1-1-тармақтағы «776-4» деген цифрлар «804» деген цифрлармен ауыстырылсын;

1-1-тармақтағы «686-3» деген цифрлар «707» деген цифрлармен ауыстырылсын;

6-тармақтың 5) тармақшасы алып тасталсын;

7) 31-бапта:

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешек қалыптасқа күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік кірістер органы төлеушіге республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 6 еселенген мөлшерінен астам мөлшердегі берешек сомасы туралы хабарлама жібереді.»;

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешек өтелмеген жағдайда мемлекеттік кірістер органы мыналар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады:

банк шоттары бойынша – берешек сомасы шегінде;

касса бойынша – ақшаны кейіннен оларға хабарлама тапсырылған күннен бастап он жұмыс күні өткен соң оларды уақтылы төлемегені үшін есептелген аударымдарды және (немесе) жарналарды, өсімпұлдарды төлеу шотына аудару үшін екінші деңгейдегі банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға тапсыруды қоспағанда, кассадағы қолма-қолақшаның барлық шығыс операциялары бойынша.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Осы баптың мақсаттары үшін төлеуші деп аударымдарды төлеушілер, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар, жергілікті атқарушы органдар немесе жеке көмекшілерге табыс төлеу кезінде өзге заңды тұлғалар түсініледі.».

16. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкін декларациялау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

11-баптың 2-тармағы алыптасталсын.

17. «Лотерея және лотерея қызметі туралы» 2016 жылғы 9 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

9-баптың 1-тармағы екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Лотерея терминалдары ұтыстарды төлеу кезінде төлем көзінен жеке табыс салығын ұстауды қамтамасыз етуі тиіс.».

18. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

7-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:

«Қосылған құн салығын төлеуші ретінде шартты тіркеу болған кезде Салық кодексінің 779-бабының 1 және 2-тармақтарында көрсетілген шетелдік компанияларға тауарлар мен қызметтер үшін жекетұлғалардың төлемдеріне және (немесе) ақша аударымдарына жол беріледі.».

19. «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» 2018 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

63-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Адвокаттық кеңсе клиенттермен және үшінші тұлғалармен есеп айырысу бойынша және адвокаттық кеңсенің құрылтай құжаттарында көзделген басқа да мәселелер бойынша олардың өкілдері болып әрекет ете алады.».

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;»;

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 салығынсалудан 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.»;

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 төлемегенҚазақстан 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.».

23. «Онлайн-платформалар және онлайн-жарнама туралы» Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 10 шiлдедегi Заңына:

9-бапта:

1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Онлайн-платформаларға бір ай ішіндегі орташа тәуліктік қолжетімділігі Қазақстан Республикасының аумағындағы бір жүз мыңнан астам пайдаланушыны құрайтын онлайн-платформалардың меншік иелері және (немесе) өзге де заңды өкілдері Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыру үшін:

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген талаптарға сәйкесуәкілетті органмен;

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген талаптарға сәйкес салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі өзінің заңды өкілін тағайындайды.»;

4-тармақ мынадай мазмұндағы 11) және 12) тармақшалармен толықтырылсын:

«11) Мемлекеттік кірістер органдары бекіткен тәртіпке және нысанға сәйкес онлайн-платформаның инфлюенсерлеріне және (немесе) басқа тұлғаларға төленген кірістері туралы мәліметтерді беруге;

12) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру немесе жарнамалық контентті орналастыру кезінде пайдаланушының жеке басын сәйкестендіру немесе дара кәсіпкер ретінде тіркелуі болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының аумағындағы аккаунттарының қызметін тоқтата тұруға міндетті.».

**2-бап.** Осы Заң 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

**Қазақстан Республикасының**

**Президенті**