ҚР Қаржы министрінің 2021 жылғы 19 сәуірдегі

№365 бұйрығымен бекітліген

**2020-2024 жылдарға арналған**

**Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің**

**Даму жоспарын іске асыру туралы есеп**

Есепті кезең: **2021 жыл**

**Нысаналы индикаторларға қол жеткізу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нысаналы индикатордың атауы | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есепті кезең 2021жыл | | Орындалу туралы ақпарат |
| Жоспар | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «ЖІӨ-дегі шоғырландырылған бюджеттің салық түсімдерінің үлесі» макро-индикаторы | Әкімшілік деректер | % | 14,5 | 16,6 *(алдын ала мәлімет)* | **Орындалуда.**  Ұлттық статистика бюросы басшысының бұйрығымен бекітілген статистикалық жұмыстарының 2021 жылғы 23 қыркүйектегі № 20 жоспарына сәйкес ЖІӨ бойынша ақпарат **2022 жылғы 29 шілдеде** орналастырылады.  Осыған байланысты, Министрлік тарапынан осы индикаторды қорытынды орындау **2022 жылғы тамызда ұсынылатын** болады.  Алдын ала деректер бойынша 2021 жылы ЖІӨ-дегі шоғырландырылған бюджеттің (мемлекеттік бюджет + Ұлттық қор) салық түсімдерінің үлесі 16,6% - ды құрайды (ЖІӨ-де 80,3 трлн. теңге және нақты салық түсімдері 13,3 трлн. теңге).  Шоғырландырылған бюджетке (мемлекеттік бюджет + Ұлттық қор) салықтық түсімдер бойынша жоспар 2021 жылы 111,0% орындалды (жоспар 12 013 млрд. теңге болған кезде 1 316 млрд.теңгеге асыра орындаумен 13 329 түсті), 2020 жылмен салыстырғанда 33,8% немесе 3 367 млрд. теңгеге өсті (2020 жылға нақты 9 962 млрд. теңге).  2021 жылғы РБ-ға салықтық түсімдер бойынша жоспар 102,1% - ға орындалды (жоспар 6 914 млрд. теңге болғанда 144 млрд.теңгеге асыра орындаумен 7 058 млрд. теңге түсті), 2021 жылмен салыстырғанда 26,6% - ға немесе 1 482 млрд. теңгеге өсті (2020 жылғы факт 5 576 млрд. теңге).  2020 жылмен салыстырғанда республикалық бюджетке түсетін түсімдердің ең көп өсу сомалары КТС бойынша 533,7 млрд. теңгеге немесе 34,2%-ға, ЭКБ *(экспорттық кедендік баж)* мұнайға 441,0 млрд.теңгеге немесе 1,8 есе, ЕАЭО елдерінен импортқа ҚҚС 235,8 млрд. теңгеге немесе 34,7% - ға, 3 елден импортқа ҚҚС 149,3 млрд. теңгеге немесе 23,1% - ға және ПҚӨС*(пайдалы қазбаларды өндіру салығы)* бойынша 116,8 млрд. теңгеге немесе 35,1% - ға өсті. |
| Мұнай емес секторынан салықтық түсімдер өсу темпі | Әкімшілік деректер | % | 105 | 122,5 | **Қол жеткізілді**  Мұнай емес сектор бойынша шоғырландырылған бюджетке *(мемлекеттік бюджет+ Ұлттық қор)* салықтық түсімдер 2021 жылы 9 132 млрд.теңгені құрайды, 2020 жылға қарағанда 22,5 % - ға немесе 1 678 млрд. теңгеге *(2020 жылға – 7454 млрд.теңге) өсті.*  2020 жылмен салыстырғанда 2021 жылы түсімдердің өсуіне әсер еткен негізігі экспорттық позицияларға, оның ішінде мұнайға 68,7% - ға мысқа 50,8% - ға, алюминиийге 44,2% - ға, мырышқа 32,2%, күміске 22,5% - ға, қорғасынға 20,4% және алтынға 1,7% - ға бағаның өсуі болып табылады.  Мұнай және ТМК *(тау-кен металлургия кешені)* қоспағанда 2021 жылға салық түсімдерінің ең көп үлесі экономиканың мынадай секторларына тиесілі:  - көтерме бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу 17,0%;  - өңдеу өнекәсібі – 12,7%  - қаржы және сақтандыру қызметі – 6,8%;  - құрылыс 5,1%;  - көлік және қоймалау.  2021 жылмен салыстырғанда экономика секторлары бөлінісінде ең жоғары өсу қарқыны мынадай салаларға тиесілі:   * өнер, ойын-сауық және демалыс - 78,4%; * денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер – 45,3%; * қаржы және сақтандыру қызметі – 32,7%; * көтерме бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу- 30,8%; * өңдеу өнеркәсібі – 25,4%. |
| Қытайдың кедендік статистикасындағы алшақтықты қысқарту | Әкімшілік деректер | % | 44,5 | 40,5 | **Қол жеткізілді**  ҚР мен ҚХР кедендік статистикасы деректеріндегі алшақтықтарды төмендету мақсатында мынадай шаралар қабылданды:  1. Қазақстан барлық елдер арасында алғаш рет ҚХР-мен тауарларға арналған экспорттық декларациялардың мәліметтерімен онлайн-режимде алмасуды бастады. Автокөлік құралдарымен тасымалданатын ҚХР экспорты мен Қазақстан Республикасының импортын алдын ала ақпаратпен деректерді салыстыру бойынша жұмыс жүргізілуде, сондай-ақ теміржол көлігі бойынша алдын ала ақпараттандырудың техникалық ерекшелігін келісу бойынша жұмыс жүргізілуде. Алдын ала ақпаратпен деректерді салыстыру, олардың нәтижелері бойынша тәуекелдің автоматтандырылған бейіні әзірленеді *(тексеріп қарау, құжаттамалық)*, тәуекелді тауарларға қатысты шекара маңындағы өткізу пункттерінде кедендік бақылаудың нақты күшеюіне алып келді. Сондай-ақ деректерді салыстыру нәтижелері бойынша тауарларды шығарғаннан кейін кедендік тексерулер тағайындалады;  2. Тәуекелдерді басқару жүйесінде бақылау іс-шараларын тағайындау үшін адами факторды қоспағанда, декларацияланатын тауарлардың құнын бақылау үшін **3 мыңнан астам** баға индикаторы енгізілді. Тәуекелді тауарлар бойынша ғана емес, бүркемелеу елдері *(Гонконг, Тайланд және т.б.)* бойынша тәуекелдің құндық индикаторларын тұрақты өзектендіру жүргізілуде;  2019 жылдан бастап Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінде *(бұдан әрі-ҚР ҚМ МКК)* «Ахуалдық орталық» басқармасы жұмыс істейді, онда инспекциялық-тексеріп қарау кешенінің рентген-суреттеріне талдау және кедендік тексеріп қарауды жүргізу процесіне бейнемониторинг жүргізіледі. Инспекциялық-тексеріп қарау кешенінің рентген-суреттерін талдау шеңберінде 2021 жылы Мемлекеттік кірістер органдары **1 725 кедендік тексеріп** қарауды тағайындады, оның ішінде **1 551 тексеріп** қарау бойынша **3,6 млрд. теңге** сомасында кедендік төлемдер мен салықтарды *(бұдан әрі – КТС)* қосымша өндіріп ала отырып, кеден заңнамасының нормаларын бұзушылықтар анықталды, оның ішінде автоматтандырылған басқару жүйесімен тағайындалған кедендік тексеріп қарау бойынша КТС – **2,1 млрд. теңге** қосымша өндіріп алумен бұзушылықтар анықталды. |
| Жеке тұлғалардың табыстары мен шығыстарын жалпыға бірдей декларациялау | Әкімшілік деректер | % | 3,7 | 3,8 | **Қол жеткізілді**  Жалпыға бірдей декларацияалуды енгізу шеңберінде «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының инфрақұрылымы кеңейтілді. Мәселен, салық декларациясын қағаз жеткізгіштерде ХҚҚО- ға, мемлекеттік кіріс органдарына не пошта бөлімшелері арқылы ұсынуға болады (анықтама ретінде: декларациялар 339 ХҚҚО арқылы, оның ішінде 22 цифрлық қызметтер орталығы және 68 мобильді ХҚҚО қабылданады).  Мемлекеттік корпорацияның фронт-офистері «Connection Point» өзіне-өзі қызмет көрсету секторымен (интернетке және «электронды үкімет» веб-порталына кіру мүмкіндігімен жабдықталған).  Халыққа ыңғайлы болу үшін салық төлеушінің кабинеті арқылы декларация тапсыру бойынша электрондық сервистер іске асырылды(cabinet.salyk.kz), «Электронды үкімет» веб-порталы(egov.kz) және «Е-Salyq Azamat» (салық әмияны) мобильді қосымшасы.  Азаматтар ЭЦҚ алуға айналған онлайн өтінім бере алады, ал «салық төлеушінің кабинетіне» смс-код арқылы ЭЦҚ-сыз кіруге болады. Қабылданған шаралар жалпыға бірдей декларациялау кезеңінде жеке тұлғалардың салық декларациясын қабылдауды уақтылы ұйымдастыруға мүмкіндік береді.  Сонымен қатар, Министрлік кең ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргізуде.  2021 жылы жалпыға бірдей декларациялаудың бірінші кезеңінің жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны (250.00-нысан) ұсыну мерзімі аяқталды.  2021 жылғы 1 қаңтар мен 2021 жылғы 31 желтоқсан аралығында 11 248 семинар, жұмыс кездесулері мен дөңгелек үстелдер; БАҚ-та 20 281 жарияланым (теледидиар, жүгіртпе жол және т.б); әлеуметтік желілерде, порталдарда, сайттарда 19 994 жарияланым; 25 986 ақпараттық стендтер, билдбордтар орналыстырылды.  Апта сайын онлайн режимде (ZOOM арқылы) орталық және жергілікті атқарушы органдар үшін жалпыға бірдей декларациялау мәселелері бойынша түсіндірулер жүргізіледі.  (Р=497 283/12 910 728\*100=3,8%) |
| Автомобиль өткізу пункттерінде көлік көлік құралдарының өту уақытын қысқарту | Әкімшілік деректер | сағат | 1  сағат30 мин | 1  сағат18 мин | **Қол жеткізілді.**  ҚР-да 10 автомобиль өткізу пункті жұмыс істейді.  2021 жылы автомобиль өткізу пункттерінде ресімделген:  - Алматы облысы бойынша МКД – 23 182 кедендік декларация. Кедендік операцияларды жүргізудің жалпы уақыты 1 768 576 минутты құрайды. Кедендік операцияларды жүргізудің орташа уақыты – 76 минут.  *Анықтама: «Нұр жолы» к/б – 17 681 кедендік декларация, «Алакөл» к/б – 5 501 кедендік декларация.*  Түркістан облысы бойынша МКД 87 522 кедендік декларация рәсімделді. кедендік операцияларды жүргізудің жалпы уақыты - 9 114 682 минутты құрайды. Кедендік операцияларды жүргізудің орташа уақыты – 104 минут.  *Анықтама: «Қазығұрт» к/б 23 750 кедендік декларация; «Қапланбек» к/б - 23 852 кедендік декларация, «Атамекен» к/б – 16 991 кедендік декларация, «Б. Қонысбаев» - 22 929 кедендік декларация.*  - ШҚО бойынша МКД – 10 581 кедендік декларация рәсімделді Кедендік операцияларды жүргізудің жалпы уақыты 761 216 минутты құрайды. Кедендік операцияларды жүргізудің орташа уақыты – 72 минут.  *Анықтама: «Бақты» к/б – 10 581 кедендік декларация.*  - Маңғыстау облысы бойынша МКД – 55 380 кедендік декларация рәсімделді. Кедендік операцияларды жүргізудің жалпы уақыты 3 337 549 минутты құрайды. Кедендік операцияларды жүргізудің орташа уақыты – 60 минут.  *Анықтама: «Тәжен» к/б – 40 039 кедендік декларация; «Темір-баба» к/б – 4 806 кедендік декларация, «Құрық» к/б – 10 535 кедендік декларация.*  Өткізу қабілетін. транзиттік әлеуетті ұлғайту және рәсімдерді оңайлату мақсатында кеден бекеттері жаңғыртылуда Өзбекстанмен шекарадағы «Б. Қоңысбаев» өткізу пунктін қайта құру аяқталды.  Нұржолы және Б. Қоңысбаев өткізу пункттерінде «электронды кезек» жүйесі енгізілді, ол мобильді қосымша арқылы кезекке алдын ала тапсырыс беруге мүмкіндік береді.  Б. Қоңысбаев кеден бекеті 3 инспекциялық-тексеру кешенімен (ИТК) жабдықталған. |
| Банкроттық процедураларды өткізу мерзімін қысқарту | Әкімшілік деректер | ай | 16 | 15,8 | **Қол жеткізілді.**  МКК тарапынан келесі шаралар қабылданды:  1. аяқталған сот талқылаулары бар борышкерлерді қоспағанда, мүлкі жоқ борышкерлерге қатысты банкроттық рәсімдері аяқталды;  2. банкроттық рәсімін жүргізу мерзімі 2 жылдан асатын 105 борышкер бойынша қорытынды есептер қаралып, келісілді;  3. МКБ (мемлекеттік кірістер басқарамасы) негізгі не жалғыз кредиторлар болып табылатын, мүлкі және әдейі банкроттық белгілері жоқ борышкерлердің банкроттық рәсімдері аяқталды;  4. ҚҚС бойынша тіркеу есебі жүргізілді, сондай-ақ мүлікті сату жоспарларын бекіту және 2021 жылғы 4 тоқсанда (2021 жылғы 10 қараша, 25 қараша, 7 желтоқсан) сатуды жандандыру;  5. 2018 жылдан бастап соттардың шешімдеріне толық түгендеу жүргізілді, олар бойынша МКБ банкроттың лауазымды тұлғаларын субсидиарлық жауапкершілікке тарту туралы атқару парақтары бойынша құқық мирасқорлары болды.  Бұдан басқа, борышкерлердің әдейі банкроттығының , сондай-ақ төлем қабілетсіздігіне әкеп соққан заңсыз әрекеттердің жолын кесу мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің өкілдерімен, Экономикалық тергеу департаменттері мен Мемлекеттік кірістер департаменттерінің қызметкерлерімен кездесулер өткізілді.  Кеңес қорытындысы бойынша жоғарыда аталған тәртіпке қаржы-шаруашылық қызметіне талдау жүргізу мерзімін қысқарту және әдейі банкроттық белгілерінің болуы туралы бір жыдлан бес айға дейін қорытынды жасау бөлігінде өзгерістер енгізілді, залал сомасын айқындауға бірыңғай тәсілдер әзірленді, мүлікті шығарудың негізігі белгілері айқындалды. |