**Арест счетов за неуплату налогов и соцплатежей: что важно знать?**

Зачастую предприниматели жалуются на блокировку банковского счета из-за незначительных сумм долгов. В Комитете государственных доходов разъяснили, в каких случаях на самом деле производится арест счета при наличии задолженности и как собираются решить этот вопрос в будущем.

В соответствии со статьей 19 Налогового кодекса арест банковских счетов налоговыми органами производится **по налоговой задолженности** **более 6 МРП** (20 700 тенге в 2023году). Это означает, что счета по долгам менее 6 МРП не арестовываются.

Однако **по социальным платежам** арест банковских счетов производится по задолженности свыше 1 тенге. Поскольку это является задолженностью по работникам организации (поступления в их пенсионные фонды, фонды социального и медицинского страхования).

В рамках поддержки предпринимательства прорабатывается вопрос по внесению изменений в соответствующие законодательные акты в части **увеличения порогового значения** сумм налоговой задолженности и социальных платежей, по которым **меры принудительного взыскания применятся не будут**.

Вместе с тем для недопущения ареста банковских счетов за незначительные долги, предлагается ограничение по счетам производить в пределах сумм задолженности. К примеру, при задолженности 100 тенге блокируется лишь 100 тенге.

Принятие данных поправок снимет вопрос блокировки всех денег на банковских счетах.

#### Салықтар мен әлеуметтік төлемдердің төленбеуінен шоттарды бұғаттау: нені білу маңызды?

Көбіне кәсіпкерлер қарыздың аз ғана сомасы үшін банк шоттарының бұғатталғанына шағымданатыны рас. Мемлекеттік кірістер комитетінде шын мәнінде қарыздар болса қандай жағдайда шоттар бұғатталатынын және алдағы уақытта бұл сұрақты қалай шешуді жоспарлайтынын түсіндірді.

Cалық кодексінің 19-бабына сәйкес салық органдары банктік шоттарға тыйым салуды **6 айлық есептік көрсеткіштен**  (2023 жылы – 20 700 теңге) астам салық берешегі бойынша жүргізіледі. Яғни 6 АЕК-тен аз салық қарыздары бойынша шоттар бұғатталмайды.

Дегенмен, әлеуметтік төлемдер бойынша банк шоттарына тыйым салу **1 теңгеден асқан қарыздары бойынша басталады.** Өйткені бұл ұйым қызметкерлері бойынша берешек (олардың зейнетақы қорларына, МӘМС қорына түсетін түсімдер) болып табылады.

Кәсіпкерлікті қолдау аясында салық берешегі мен әлеуметтік төлемдер бойынша **мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қабылдау үшін шекті соманы ұлғайту** бойынша тиісті заңнамалық актілерге енгізу қаралуда.

Сонымен бірге, кішігірім қарыздар үшін банктік шоттарға тыйым салуға жол бермеу үшін шоттар бойынша берешек сомалары шегінде шектеулер жүргізу  ұсынылады. Яғни берешек 100 теңге болғанда – тек 100 теңге бұғатталады.

Осы түзетулерді қабылдау банктік шоттардағы барлық ақшаны бұғаттау мәселесін шешеді.