1. **Порядок возврата НДС**

Согласно статье 249 пункта 2 Налогового кодекса РК превышение НДС, сложившееся на конец налогового периода, в котором совершены обороты по нулевой ставке, подлежит возврату, если выполняются следующие условия:

1)    Если реализация соответствующих товаров, работ, услуг налогоплательщиком осуществляется на регулярной основе – не реже одного раза в каждом из трех последовательных кварталов;

2)    Оборот, облагаемый по нулевой процентной ставке за налоговый период, должен составлять не менее 70% от общего облагаемого объема оборота по реализации.

При невыполнении указанных условий, возврату подлежит только та часть налога, которая была отнесена в зачет по товарам, работам, услугам, использованным для осуществления оборота по реализации, облагаемого по нулевой ставке.

В соответствии с статьей 431 пункта 1,2 Налогового кодекса РК возврат налоговых превышений осуществляется по требованию налогоплательщика в следующие сроки:

1)    55 рабочих дней – при обороте по нулевой ставке не менее 70% от общего облагаемого оборота по реализации;

2)    75 календарных дней – в остальных случаях.

**ҚҚС қайтару тәртібі**

ҚР Салық кодексінің 249-тармағының 2-бабына сәйкес нөлдік ставка бойынша айналымдар жасалған салық кезеңінің соңында қалыптасқан ҚҚС асып кетуі, егер мынадай шарттар орындалса, қайтарылуға жатады:

1) Егер салық төлеушінің тиісті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуі жүйелі негізде жүзеге асырылса - қатарынан үш тоқсанның әрқайсысында кемінде бір рет;

2) Салық кезеңі үшін нөлдік пайыздық ставка бойынша салық салынатын айналым өткізу бойынша салық салынатын айналымның жалпы көлемінің кемінде 70% -ын құрауы тиіс.

Көрсетілген шарттар орындалмаған кезде нөлдік ставка бойынша салық салынатын өткізу бойынша айналымды жүзеге асыру үшін пайдаланылған тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша есепке жатқызылған салықтың бөлігі ғана қайтарылуға жатады.

ҚР Салық кодексінің 1,2-тармағының 431-бабына сәйкес салықтық асып кетулерді қайтару салық төлеушінің талабы бойынша мынадай мерзімдерде жүзеге асырылады:

1) нөлдік ставка бойынша айналым өткізу бойынша жалпы салық салынатын айналымның кемінде 70% болған кезде - 55 жұмыс күні;

2) қалған жағдайларда - 75 күнтізбелік күн.

1. **Система управления рисками, важно знать**

Налогоплательщики попадают под действие двух систем управления рисками:
1.категорирование при налоговом контроле (присвоение низкой, средней или высокой степени риска);

2.оценка риска при отборе на налоговую проверку (присвоение высокой или невысокой степени риска).

При этом под риском понимается возможность нанесения ущерба государству в результате неисполнения налогоплательщиком или исполнения в неполном объеме своего налогового обязательства.

СУР при налоговом контроле была разработана с целью:

* совершенствования системы налогового администрирования;
* повышения выявляемости налоговых нарушений;
* сосредоточения внимания органов государственных доходов на особо рисковых сферах и минимизация контроля за низкорисковыми налогоплательщиками.

При определении степени риска учитывается совокупность всех критериев. Практическая польза СУР заключается в том, что ресурсы органов государственных доходов  распределяются оптимально, сосредотачиваясь на наиболее проблемных сферах и приоритетных направлениях, что делает работу более эффективной.

Для налогоплательщиков же присвоение статуса низкой степени риска позволяет избежать налоговых проверок и повысить степень доверия со стороны контрагентов. Это также стимулирует их к добровольному и добросовестному исполнению налоговых обязательств.

**Тәуекелдерді басқару жүйесі, білу маңызды**

Салық төлеушілер тәуекелдерді басқарудың екі жүйесіне бағынады:

1.салық бақылауы кезінде категориялау (төмен, орташа немесе жоғары тәуекелді тағайындау);

2.салық тексеруін таңдау кезінде тәуекелді бағалау (тәуекелдің жоғары немесе төмен дәрежесін тағайындау).

Бұл ретте тәуекел деп салық төлеушінің салық міндеттемесін орындамауы немесе толық орындамауы нәтижесінде мемлекетке залал келтіру мүмкіндігі түсініледі.

Салық бақылауының ТБЖ келесі мақсаттармен әзірленді:

• салықтық әкімшілендіру жүйесін жетілдіру;

• салықтық бұзушылықтарды анықтауды арттыру;

• мемлекеттік кірістер органдарының назарын аса қауіпті салаларға аудару және тәуекелі төмен салық төлеушілерге бақылауды барынша азайту.

Тәуекел дәрежесін анықтау кезінде барлық критерийлердің жиынтығы ескеріледі. ТБЖ-ның практикалық пайдасы – мемлекеттік кірістер органдарының ресурстары ең проблемалық бағыттар мен басым бағыттар бойынша оңтайлы бөлінеді, бұл жұмысты тиімді етеді.

Салық төлеушілер үшін төмен тәуекел мәртебесін беру салықтық тексерулерді болдырмауға және контрагенттер тарапынан сенім дәрежесін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл да олардың салықтық міндеттемелерін ерікті және адал орындауға ынталандырады.

1. **Порядок проведения таможенных проверок**

Процедура таможенной проверки может проводиться по отношению к перевозчику, лицу, декларанту, который осуществляет временное сохранение перевозимых товаров в местах, не относящихся к категории складских помещений для временного хранения.

На момент проведения таможенной проверки проверяются следующие аспекты: факт помещения товара для проведения таможенной процедуры; достоверность информации, указанной в таможенной декларации и сопутствующей документации; соблюдение всех установленных ограничений относительно распоряжений и использования условно выпущенных товаров; исполнение представителями таможенных органов обязанностей, которые предусмотрены в соответствующем таможенном законодательстве; соблюдение условий применения или использования товаров в соответствии с установленными требованиями таможенного законодательства.

Процедура таможенной проверки может быть выездного и камерального типа. Камеральная проверка проводится таможенными представителями непосредственно на месте нахождения таможенного органа, выезд таможенных представителей к проверяемым лицам не предусматривается. Выездная таможенная проверка проводится на основании предписания. Предписание должно быть подписано руководителем (лицом, его замещающим) таможенного органа. Выездная таможенная проверка может назначаться по результатам проведения таможенного контроля в иных формах, а также по результатам проведения камеральной таможенной проверки.

Выездная таможенная проверка подразделяется на 3 категорий: Встречная внеплановая; Внеплановая; Комплексная. На основании одного предписания проводится только одна проверка проверяемого лица. Предписание регистрируется до начала проверки в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов путем его представления территориальному органу по месту нахождения проверяемого субъекта, в том числе в электронной форме.

**Кедендік тексерулерді жүргізу тәртібі**

Кедендік тексеру рәсімі уақытша сақтауға арналған қойма үй-жайлары санатына жатпайтын орындарда тасымалданатын тауарларды уақытша сақтауды жүзеге асыратын тасымалдаушыға, тұлғаға, декларантқа қатысты жүргізілуі мүмкін.

Кедендік тексеру жүргізу кезінде мынадай аспектілер тексеріледі: тауарды кедендік рәсімді жүргізу үшін орналастыру фактісі; кедендік декларацияда және ілеспе құжаттамада көрсетілген ақпараттың дұрыстығын; өкімдерге және шартты түрде шығарылған тауарларды пайдалануға қатысты барлық белгіленген шектеулерді сақтау; кеден органдары өкілдерінің тиісті кеден заңнамасында көзделген міндеттерді орындауы; кеден заңнамасының белгіленген талаптарына сәйкес тауарларды қолдану немесе пайдалану шарттарын сақтау.

Кедендік тексеру рәсімі көшпелі және камералдық үлгіде болуы мүмкін. Камералдық тексерудi кеден өкiлдерi тiкелей кеден органы тұрған жерде жүргiзедi, кеден өкiлдерiнiң тексерiлетiн адамдарға шығуы көзделмейдi. Көшпелі кедендік тексеру нұсқама негізінде жүргізіледі. Нұсқамаға кеден органының басшысы (оны алмастыратын адам) қол қоюы тиіс. Көшпелі кедендік тексеру кедендік бақылауды жүргізу нәтижелері бойынша өзге нысандарда, сондай-ақ камералдық кедендік тексеру жүргізу нәтижелері бойынша тағайындалуы мүмкін.

Көшпелі кедендік тексеру 3 санатқа бөлінеді: Жоспардан тыс қарсы тексеру; Жоспардан тыс; Кешенді. Бір нұсқама негізінде тексерілетін тұлғаға бір ғана тексеру жүргізіледі. Нұсқама құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органда тексеру басталғанға дейін оны тексерілетін субъектінің орналасқан жері бойынша аумақтық органға ұсыну жолымен, оның ішінде электрондық нысанда тіркеледі.

#### Что нужно знать физическим лицам, имеющим налоговую задолженность?

При возникновении задолженности физическому лицу направляется соответствующее уведомление, на исполнение которого дается 30 рабочих дней. В случае непогашения задолженности на сумму свыше 1 МРП (3692 тенге в 2024 году)  в вышеуказанный срок, должнику направляется налоговый приказ.  Далее, если в течение 5 рабочих дней после его получения задолженность также не погашается, то такой налоговый приказ направляется судебным исполнителям.

     Таким образом, налоговым законодательством предусмотрена возможность добровольного погашения задолженности без применения мер принудительного взыскания до передачи налогового приказа судебным исполнителям.

     Частные судебные исполнители в рамках Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» вправе применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества. При наличии задолженности 40 МРП и более на гражданина также может быть наложен запрет на выезд из РК. Помимо налоговой задолженности с физического лица дополнительно взыскивается оплата услуг судебного исполнителя в размере до 25% от суммы налоговой задолженности.

      Во избежание дополнительных расходов, Комитет рекомендует своевременно производить уплату налогов.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно в мобильном приложении e-Salyq Azamat во вкладке Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.

#### Салық берешегі бар жеке тұлғалар нені білуі керек?

Салық берешегі қалыптасқан кезде жеке тұлғаға тиісті хабарлама жолданады оның орындалуы үшін отыз жұмыс күн беріледі. Жоғарыда көрсетілген мерзімде берешек өтелмеген жағдайда берешек сомасы 1 айлық есептік көрсеткіштен (2024 жылы 3962 теңге) жоғары болса, борышкерге салық бұйрығы жолданады. Әрі қарай, егер табыс етілгеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде берешек өтелмесе, онда мұндай салық бұйрығы сот орындаушыларына жіберіледі.

Осылайша Салық заңнамасына сәйкес салық бұйрығын сот орындаушыларына бергенге дейін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолданбай, берешекті өз еркімен өтеуге мүмкіндік бар. Жеке сот орындаушылары Қазақстан Республикасының "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" Заңына сәйкес банк шоттары мен мүлкіне тыйым салу түрінде мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдануға құқылы.

Егер берешек сомасы 40 айлық есептік көрсеткішке тең немесе асатын болса Қазақстан Республикасынан шығуға тыйым салынуы мүмкін. Сонымен бірге, жеке сот орындаушылары берешек сомасынан басқа қосымша жеке тұлғалардан салық берешегі сомасының 25%-на дейін қызмет көрсету ақысын өндіріп алады. Қосымша шығындарды болдырмау үшін Комитет салықтарды уақытында төлеуге кеңес береді.

Салық бойынша берешектің бар/жоқ екендігі туралы мәліметтерді e-Salyq Azamat мобильді қосымшасында Электронды сервистер→Салық және әлеуметтік төлемдер бойынша берешек туралы қызметі→ЖСН-ды енгізу арқылы тексеруге болады.