Reja:

1. Belgiya.
2. Belgiya soliq tizimi.
3. Belgiya kompaniyalari va jismoniy shaxslarini soliqqa tortish .
4. O’zbekiston blan Belgiya soliq tizimi solishtirmasi.

Belgiya federal davlat, boshqaruv shakli - konstitutsiyaviy parlament monarxiyasi. Mamlakat 1831 yilgi konstitutsiyaga ega bo'lib, unga bir necha bor o'zgartirishlar kiritilgan. Davlat boshlig'i - monarx. U rasman "Belgiya qiroli" deb ataladi. 1991 yilda konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirish ayollarga taxtga o'tirish huquqini berdi. Monarx cheklangan vakolatlarga ega, ammo siyosiy birlikning muhim ramzi bo'lib xizmat qiladi.

Soliq tizimi uchta asosiy darajada ifodalanadi: • federal (davlat daromadlarining 48 foizi), • viloyat (davlat daromadlarining 42 foizi), • mahalliy (davlat daromadlarining 10 foizi).

DAROMADLAR TUZILISHI Federal byudjet daromadlarining asosiy qismini aholidan olinadigan daromad solig'i tashkil etadi va uning ulushi doimiy ravishda oshib bormoqda. Korxonalar solig'i, tovarlar va xizmatlar solig'i, aktsizlar, bojxona to'lovlari va ijtimoiy sug'urta jamg'armalariga soliqlar ham katta ahamiyatga ega.Viloyat daromadlarining asosiy ulushini jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va bilvosita soliqlar tashkil etadi.

SOLIQLAR SONI Federal soliqlar: Shaxsiy daromad solig'i, korporatsiya solig'i, tovarlar va xizmatlar solig'i, aktsizlar, bojxona to'lovlari va ijtimoiy sug'urta soliqlari. Viloyatlarning daromad solig'i manbalari quyidagilardan iborat: jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, savdo solig'i; korporativ daromad solig'i; aktsizlar, ijtimoiy sug'urta fondlariga soliqlar, sovg'alar bo'yicha soliqlar, mahalliy byudjetlar: mulk va kommunal to'lovlar.

**Belgiyada har xil turdagi soliqlar mavjud. Ulardan asosiylari:**

* Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar. ushbu soliq Qirollik aholisining barcha daromadlariga, ya'ni Belgiya doimiy yashash joyi yoki ularning holatini boshqarish tuzilmalari joylashgan mamlakat bo'lgan rezidentlarga tegishli. Davlat reyestriga kiritilgan barcha shaxslar Belgiyada doimiy yashash joyiga ega deb hisoblanadi. Belgiya Rossiya bilan ikki tomonlama soliqqa tortilmaslik uchun xalqaro kelishuvga ega.
* Korporatsiya solig'i rezident tashkilotlarning umumiy daromadidan olinadi. Bundan tashqari, kompaniyalardan asosiy soliqlar quyidagilardan iborat:
* korporativ daromad solig'i (30-39% progressiv)
* kapitaldan olinadigan daromad solig'i (mol-mulkni sotish, hadya qilish va almashtirishdan 19.50% miqdorida)
* ijtimoiy sug'urta badallari (ish haqi bo'yicha 35%)
* ro'yxatdan o'tish to'lovi (shu jumladan ko'chmas mulk sotib olayotganda o'rtacha 12,5%)
* kadastrga qarab mol-mulk solig'i.
* Tugatish solig'i (kompaniyalarni birlashtirish va sotib olish uchun)
* Qo'shilgan qiymat solig'i (19%, ayrim hollarda 6 dan 33% gacha)
* Shtamp boji.

Belgiyada jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar progressiv miqyosda olinadi, masalan, 55% maksimal stavka yiliga 2,44 million frankdan ortiq daromadga nisbatan qo'llaniladi; aslida, bu stavka qo'shimcha "inqiroz" solig'i tufayli yanada yuqori bo'lib, 2001 yilda yuqori daromad uchun 2% gacha va 1% gacha kamayadi. pastroq bo'lganlar uchun%. 2002 yilda stavka yana yuqori daromadlardan 1% gacha tushdi.

Aksariyat rezidentlar soliq yukini ipoteka, hayotni sug'urtalash yoki pensiya to'lovlarining soliqqa tortiladigan daromadidan chegirmalar, soliqsiz jamg'armalar orqali ozod qilish orqali kamaytiradi. Omonat hisobvaraqlaridagi foizlardan birinchi 56000 Frank (1388 evro) soliqqa tortilmaydi va deklaratsiyaga kiritilmaydi.

Rezidentga ko'chmas mulk, qimmatli qog'ozlar va boshqa kapital qo'yilmalar daromadlari, ish haqi va boshqa kasbiy daromadlarni o'z ichiga olgan umumiy daromadlari bo'yicha soliq solinadi. Belgiyada joylashgan mulkdan ijara daromadi ham mavjud.

Belgiya qonunchiligi soliqqa tortilganda faqat qonuniy rasmiylashtirilgan oilaviy munosabatlarni tan oladi. Deklaratsiya har doim bolalarni o'z ichiga olishi kerak, ular birgalikda bo'ladimi yoki yo'qmi. Birgalikda yashaydigan sheriklarga soliq solish yanada foydali bo'lishi mumkin, chunki ularning daromadlari birgalikda emas, balki alohida soliqqa tortiladi.

Korporatsiya solig'i rezident tashkilotlarning umumiy daromadidan olinadi. Shu bilan birga, kompaniyalardan asosiy soliqlar quyidagilardan iborat: - korporativ daromad solig'i (30-39% progressiv) - kapitaldan olinadigan daromad solig'i (19.50% miqdorida mol - mulkni sotish, sovg'a qilish va almashtirishdan) - ijtimoiy sug'urta badallari (ish haqi fondidan 35%) - ro'yxatdan o'tish to'lovi (shu jumladan o'rtacha 12.5%). ko'chmas mulk sotib olayotganda%) - kadastrga qarab ko'chmas mulk solig'i. - Tugatish solig'i ( kompaniyalarni birlashtirish va sotib olish uchun) - qo'shilgan qiymat solig'i (19%, ba'zi hollarda 6 dan 33% gacha) - Davlat boji.

Oldingi yillardagi yo'qotishlar kelajakdagi foydadan cheklovlarsiz olib tashlanishi mumkin. Shu bilan birga, Germaniyadan farqli o'laroq, davlat etkazilgan zararni qoplamaydi (yaqinda rossiyalik ishbilarmonlardan biri bilan qiziqarli voqea yuz berdi - soliq maslahatchisi hamyurtimiz undan soliq to'lash uchun buxgalteriya hisobini yuritishni talab qilganida juda hayron bo'ldi. Maslahatchining so'zlariga ko'ra, u birinchi marta bunday yondashuvga duch kelmoqda - jamiyat egalarining asosiy qismi o'z faoliyatini foydasiz deb ko'rsatmoqda). Soliq solinadigan daromad miqdoridan ushlab qolinadigan katta miqdordagi summalar mavjud - bu birinchi navbatda soliq to'lovchi tomonidan soliq solinadigan daromadlarni saqlash yoki sotib olish maqsadida amalga oshirilgan kasbiy xarajatlar, shuningdek ijtimoiy badallar. Shaxsiy sug'urta badallari ma'lum chegaralar ichida soliq solinadigan summani kamaytiradi, kapital kamayib borayotgan qisqa muddatli o'lim sug'urtasi bilan kafolatlangan ipoteka kreditlarini to'lash, xodim o'z kompaniyasining aktsiyalarini sotib olishga sarflagan mablag ' va boshqalar.

**Daromad solig'i.**

Standart daromad solig'i stavkasi 25% ni tashkil qiladi. Kichik va oʻrta biznes uchun 20% chegirmali stavka belgilangan. Bundan tashqari, daromad solig'i miqdori bo'yicha 6,75% miqdorida qo'shimcha to'lov to'lanadi, agar har choraklik daromad solig'i to'lovlari miqdori etarli bo'lsa, undirilmasligi mumkin.

Bir qator shartlarga ko'ra, olingan dividendlar va aktsiyalarni sotishdan olingan foyda daromad solig'iga tortilmaydi. Ushbu shartlar 10% yoki undan ortiq yoki kamida 2,500,000 evro qiymatidagi aktsiyalarni bir yil yoki undan ko'proq ushlab turishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, sho'ba korxona Belgiya shartlariga o'xshash shartlarda daromad solig'iga tortilishi kerak.

**QQS.**

Standart QQS stavkasi 21% ni tashkil qiladi. Ayrim tovarlar va xizmatlar uchun stavka 12% yoki 6% bo'lishi mumkin.

**Ijtimoiy badallar.**

Ish beruvchining ijtimoiy to'lovlari 25% miqdorida hisoblanadi. Bundan tashqari, badallar, boshqa narsalar qatori, iqtisodiyot sohasiga qarab, turli fondlarga to'lanadi. Umuman olganda, stavka odatda 27,5% ni tashkil qiladi. Xodim 13,07% stavkada ijtimoiy badal to'laydi. Bundan tashqari, maxsus ijtimoiy to'lov har xil stavkalarda to'lanadi, u har bir oila uchun yiliga 731,28 evrodan oshmasligi kerak.

**Soliqlarni ushlab qolish.**

Dividendlar, foizlar, royaltilar, xizmatlar uchun to'lovlar va ayrim ijara to'lovlaridan ushlab qolish solig'i olinadi. Dividendlar, foizlar va royalti uchun oddiy soliq stavkasi 30% ni tashkil qiladi. Ikki tomonlama soliq to'g'risidagi shartnomalar yoki Evropa Ittifoqi direktivalari, shuningdek, ichki qonunchilikka muvofiq stavka kamaytirilishi mumkin.

**Mulk solig'i**

Yillik ko'chmas mulk solig'i uchun asos maxsus qoidalarga muvofiq hisoblab chiqilgan ijara haqi hisoblanadi. Soliq stavkasi ob'ektning joylashgan joyiga bog'liq bo'lib, mintaqaviy, viloyat va kommunal soliqlarning birikmasidir.

**Ko'chmas mulkni o'tkazish uchun soliq.**

Belgiya ko'chmas mulkini sotib olish va topshirish (o'tkazish QQSga tortiladigan yangi binolar bundan mustasno) 12,5% ro'yxatga olish to'lovi (Flamand mintaqasida pastroq stavkalar). Soliq solinadigan baza bitim qiymati yoki undan yuqori bo'lsa, bozor qiymati hisoblanadi.

**Meros solig'i va sovg'alar.**

Mulk merosxo'rlari meros solig'ini to'laydilar (odatda oilaviy uy bundan mustasno). Sovg'alar notarial tasdiqlangan bo'lishi kerak va ular uchun soliq to'lanadi. Soliq stavkasi mintaqaga qarab farq qiladi.

**Shtamp yig'imi.**

Davlat mablag'lari bilan tuzilgan operatsiyalar bo'yicha muayyan hollarda to'lanadi.

Soliqning har qanday o'sishiga yo'l qo'ymaslik uchun daromad oladigan soliq to'lovchilar soliq organlariga belgilangan 4 yil sanasiga qadar soliqning kamida to'rtinchi qismiga teng miqdorda to'lashlari kerak.

**Aylanma, savdo va aktsiz solig'i**

Belgiyada QQS stavkasi 21% ni tashkil qiladi. QQS stavkasi pasaytirilgan yoki QQS umuman olinmaydigan bir qator holatlar mavjud. Masalan, 6% – oziq – ovqat mahsulotlari, mehmonxona xizmatlari, transport, mulkni ta'mirlash, gullar va o'simliklar, dori – darmonlar va ba'zi tibbiy asboblar; 12% - tamaki, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, kabel televideniesidan foydalanish uchun to'lov; 1% - investitsiya uchun ishlatiladigan oltin. Ko'pgina gazeta va jurnallarda QQS olinmaydi. Sog'liqni saqlash xizmatlari, jarrohlik va advokatlarning to'lovlari va badiiy xizmatlar QQSdan ozod qilinadi.

Belgiyada import ichki iste'mol uchun ishlab chiqarilgan tovarlar bilan bir xil QQS stavkalariga tortiladi. Evropa Ittifoqiga a'zo bo'lmagan mamlakatlar uchun mo'ljallangan eksport uchun QQS olinmaydi.

Aktsiz solig'i benzin, og'ir yog'lar, yoqilg'i, tamaki, alkogolli ichimliklar, pivo, sharob, alkogolsiz ichimliklar, qahva va shakarga solinadi. Har qanday aktsiz solig'i ikki qismdan iborat – oddiy va maxsus. Birinchisi Evropa Ittifoqi xazinasiga, ikkinchisi Belgiya xazinasiga boradi.

Mulk egalari uchun mahalliy mulk to'lovi belgilanadi. U turar-joyning kadastr qiymatiga qarab hisoblanadi va odatda kadastr bahosining 20-50 foizini tashkil qiladi. Ammo eng ajablanarli tomoni shundaki, har ikkinchi belgiyalik soliq to'lashni o'zining muqaddas burchi deb biladi. Davlatga bunday sadoqat yaxshi mukofotlanadi-vijdonliligi evaziga belgiyaliklar ijtimoiy kafolatlar va, eng muhimi, qarilik bilan ta'minlanadilar .

Gap shundaki, faqat davlat pensiya jamg'armalari nafaqaxo'rlarga nafaqaga chiqqunga qadar ish haqining 63 foizini tashkil etadigan tarkibni taqdim etadi (bu Evropa Ittifoqi mamlakatlarida eng yuqori ko'rsatkich). Agar siz o'zingizning investitsiyalaringizdan, masalan, aktsiyalarga foyda qo'shsangiz, unda bunday nafaqaxo'rning daromadi ish joyida bo'lganida olgan oylik miqdoridan oshib ketishi mumkin.

Aprel oyida Belgiya soliq idorasi fuqarolarga o'tgan yilgi daromadlarini ko'rsatishi va iyun oxirigacha topshirishi kerak bo'lgan deklaratsiyalarni yuboradi. Bundan tashqari, tadbirkorlar bunday hisob-kitoblarning to'g'riligi uchun to'liq javobgardirlar. Agar bunday deklaratsiya olinmasa, uni moliya vazirligidan o'zi so'rashi kerak. Buni qilmaydiganlar juda ko'p muammolarga olib kelishi mumkin: to'lovchi ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.

**SOLIQ ORGANLARI**. Federal soliq idorasi

Moliya vazirligi huzurida soliq masalalari bo'yicha xorijiy investorlar bilan ishlashga bag'ishlangan maxsus bo'linma mavjud. U deyiladi soliq ma'muriyati.

**G'AYRIODDIY SOLIQLAR.** Belgiyada mashinada sayohat qilish uchun yangi avtoulov

Belgiyadagi mehmonxona egalari uchun yangi soliq

Barbekyu solig'i

Yangi autonalog

Belgiya magistral yo'llari pullik bo'ladi: yaqinda bo'lib o'tgan Vazirlar yig'ilishida Belgiya yo'llaridan foydalanish uchun maxsus soliq talonini joriy etish to'g'risida kelishuv imzolandi. Soliq kartasi (vinyetka) - bu haydovchilar old oynaga qo'yishlari kerak bo'lgan kichik stiker.

Bunday vinyetkaning o'rtacha narxi taxminan 60 evroni tashkil qiladi va avtomobil dvigatelining kuchiga qarab o'zgaradi, deb xabar beradi Eurogates.nl. ekologik toza avtomobillar va kolonnada keltirilgan transport vositalari guruhi uchun mumkin bo'lgan imtiyozlar ko'rib chiqiladi.

Yangilik Belgiya aholisi uchun asosiy avtomobil solig'ini kamaytirishi kerak. Oxir oqibat, belgiyalik haydovchilar avtomobil yo'llaridan foydalanish uchun ortiqcha pul to'lashlari shart emas. Shu bilan birga, tranzit sayohat qilayotgan sayyohlar ushbu kuponni sotib olishlari kerak.

Hozirgi vaqtda mintaqalar ushbu soliq yig'imini joriy etishdan tushadigan daromadlarni taqsimlashni muhokama qilmoqdalar, ammo allaqachon ma'lumki, taxminan 6% Bryusselni oladi, 34% Valoniya okrugiga (mamlakatning beshta Janubiy viloyati) yuboriladi va maksimal miqdor - 60% Flandriyaga tushadi. Soliq yig'ilishini nazorat qilish usullari ham ko'rib chiqilmoqda. Flandriya hukumati elektron chipni afzal ko'rdi, Vallon vazirlari esa avtomobillarning davlat raqamlarini ro'yxatdan o'tkazish va identifikatsiya qilish tizimiga moyil.

Hududlarda umumiy qaror qabul qilish uchun hali vaqt bor. Vinyet tizimi 2008 yil yanvar oyida joriy etiladi.

Bryusselda ko'cha fohishaligiga qarshi kurashning bir qismi sifatida g'ayrioddiy chora joriy etildi. Bundan buyon ko'cha fohishalariga mijozlar bilan xonalarda "uchrashuvlar" o'tkazishga ruxsat bergan mehmonxona egalari ushbu turdagi mehmonxona xizmatlari uchun har yili 2500 evro soliq to'lashlari shart. RIA Novosti xabariga ko'ra, amaldagi amaliyotga ko'ra, "sevgi ruhoniylari" va ularning mijozlariga haq evaziga ruxsat beruvchi mehmonxonalar ulardan shaxsiy guvohnomalarni taqdim etishni yoki mehmonxona anketasini to'ldirishni talab qilmaydi.

Jinsiy aloqa uchun soliq. Belgiyada ularga "qizil chiroqlar" kvartalidagi fohishalar joylashgan vitrinalar egalari soliq solinadi. Soliq byudjetga taxminan 1 million evro olib keladi .

**SOLIQ YUKI**

Belgiyada soliq yuki Evropa ittifoqida eng yuqori hisoblanadi - YaIMning 46,3% (2001), Evropa Ittifoqida 41,6%. Shu bilan birga, daromad solig'ining ulushi 14,3% ga etdi (Evropa Ittifoqida — 10,9%).

**SOLIQ ISLOHOTI**

Ikki yillik rivojlanish davridan so'ng Belgiyada soliq islohoti amalga oshirildi. Uning asosiy maqsadi yuqori soliqlardan qo'rqqan xorijiy investorlarni jalb qilishdir. Soliq stavkasi pasaytirildi, kichik va o'rta biznes uchun imtiyozlar, shuningdek, biznes etikasi kodeksini ishlab chiqish ko'zda tutilgan.

Islohot Belgiya xoldinglariga ham ta'sir ko'rsatdi. Belgiya qonunlariga ko'ra, ma'lum sharoitlarda rezident kompaniya tomonidan olingan dividendlarning 95 foizi korporativ soliqdan ozod qilinadi, bu esa Belgiya kompaniyalaridan xoldinglar sifatida foydalanish imkonini beradi. Yangi qonunga ko'ra, agar sho'ba kompaniya ro'yxatdan o'tgan mamlakatda Belgiyaga qaraganda ancha foydali soliq rejimiga ega bo'lsa, imtiyoz qo'llanilmaydi. Bu shuni anglatadiki, daromad solig'i stavkasi (yoki haqiqiy soliq yuki) 15% dan kam. Biroq, bu qoida Evropa Ittifoqiga a'zo davlatlarga taalluqli emas.

Fiskal islohotlarning yangi dasturi (2001-02) besh yil ichida soliq yukini 15 foizga kamaytirishni nazarda tutadi. Bu maksimal soliq stavkasining 50% gacha pasayishi natijasida yuzaga keladi (2002 yilda u 52,5-55% gacha o'zgargan). Ayniqsa, sezilarli yaxshilanish oilaviy bo'lmagan jismoniy shaxslarga nisbatan kamsitishning bekor qilinishi bilan bog'liq.deb atalmish engib o'tish uchun kam ta'minlanganlar uchun qo'shimcha soliq imtiyozlari taqdim etiladi ishsizlik tuzog'i, unda ishlash emas, balki soliqsiz nafaqa olish foydaliroq bo'ladi. Aholining atigi 4 foizi qashshoqlik chegarasidan pastda yashaydi.

**MAMLAKAT SOLIQ QONUNCHILIGI, IJOBIY TOMONLAR**

2007 yil 1 yanvarda Belgiya soliq qonunchiligi yana bir bor takomillashtirildi va endi qiziqishni to'lash uchun soliq imtiyozlari (2007 yilgacha – 15 %) endi Belgiya filiallariga taalluqli emas, agar bosh kompaniya Belgiya bilan ikki tomonlama soliqqa tortilmaslik to'g'risida shartnoma tuzgan mamlakatda bo'lsa.

Daromad solig'ini yig'ish tartibini belgilaydigan asosiy qonun hujjati 1993 yil 27 avgustdagi Qirollik farmoni 1964 yildan boshlab asosiy qonun va Qirollik farmonlariga 100 dan ortiq tuzatishlarni umumlashtiradi.

**Belgiya soliq tizimi:**

1. Shaxsiy daromad solig'i: Belgiyada shaxsiy daromad solig'i stavkasi 25% dan 50% gacha bo'lib, turli daromad qavslariga bo'linadi. Eng yuqori soliq stavkasi 40 480 evrodan oshadigan daromad uchun qo'llaniladi. Bundan tashqari, daromad solig'i bilan birga yig'iladigan ijtimoiy sug'urta badallari ham mavjud.

2. Korporativ daromad solig'i: Belgiyada korporativ daromad solig'i stavkasi 25% ni tashkil qiladi. Biroq, kompaniyalar mahalliy biznes solig'i va dividendlar yoki to'langan foizlar bo'yicha ushlab qolish solig'i kabi boshqa soliqlarga ham tortilishi mumkin.

3. Qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS): Belgiyada 21% standart QQS stavkasi mavjud bo‘lib, bu ko‘pchilik tovar va xizmatlarga nisbatan qo‘llaniladi, jumladan, oziq-ovqat, tibbiy mahsulotlar va kitoblar kabi ba’zi muhim tovarlar bundan mustasno. 6%.

4. Ko'chmas mulk solig'i: Belgiyadagi ko'chmas mulk egalari mol-mulkning kadastr daromadi asosida mulk solig'ini to'lashlari shart.

5. Boshqa soliqlar: Belgiyada transport solig'i, meros solig'i va sovg'a solig'i kabi boshqa soliqlar ham mavjud. Biroq, bu soliqlar mamlakat mintaqasiga qarab farq qilishi mumkin.

**O'zbekiston soliq tizimi:**

1. Shaxsiy daromad solig'i: O'zbekistonda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkasi daromad darajasiga qarab 7,5% dan 22% gacha. Biroq, ijtimoiy sug'urta badallari shaxsiy daromad solig'iga kiritilmaydi va alohida olinadi.

2. Korporativ daromad solig'i: O'zbekistonda yuridik shaxslardan olinadigan soliq stavkasi 14%. Biroq, kompaniyalar mulk solig'i, transport solig'i va atrof-muhit solig'i kabi boshqa soliqlar ham mavjud.

3. Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS): O'zbekistonda QQS stavkasi ko'pgina tovarlar va xizmatlar uchun 20 foizni tashkil etadi.

4. Boshqa soliqlar: O'zbekistonda boshqa soliqlar ham mavjud, jumladan aktsiz solig'i, qimor o'yinlari solig'i va yer solig'i. O'zbekistonda soliq qonunchiligi hali ham rivojlanib bormoqda va biznes soliq qonunchiligini tushunish va ularga rioya qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Umuman olganda, Belgiyada ham, O‘zbekistonda ham progressiv soliq tizimi mavjud bo‘lsa-da, soliq stavkalari va qoidalari ikki davlat o‘rtasida sezilarli darajada farq qiladi. Belgiyaning soliq tizimi odatda ancha barqaror va bashorat qilinadigan deb hisoblanadi, O‘zbekistonning soliq tizimi hali ham rivojlanmoqda va biznes uchun qiyinchiliklar tug‘dirishi mumkin.