ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України

**Івченком В.Є.**

**Шкрум А.І.**

**Цимбалюком М.М.**

**Лабунською А.В.**

**ЗАКОН УКРАЇНИ**

**Про внесення змін до деяких законів України**

**щодо забезпечення державної підтримки підприємницької діяльності самозайнятих осіб у сфері послуг та розвитку малого і середнього підприємництва**

Верховна Рада України **п о с т а н о в л я є:**

І. Внести зміни до таких Законів України:

1. У Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (Офіційний вісник України (ОВУ), 2012, № 30, ст. 55) внести такі зміни:

1) частину першу статті 3 доповнити новим пунктом шостим наступного змісту:

«6) заохочення та підтримка самозайнятості населення у сфері послуг з метою запобігання безробіттю.»;

2) частину першу статті 4 доповнити новим пунктом десятим наступного змісту:

«10) встановлення системи пільг для забезпечення самозайнятості населення у сфері послуг з метою запобігання безробіттю, створення нових робочих місць.»

2. У Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 16, ст.167, із наступними змінами):

статтю 8 доповнити новою частиною наступного змісту:

«Держава застосовує податкові стимули, надає фінансову допомогу для забезпечення самозайнятості молоді у сфері послуг з метою запобігання безробіттю, забезпечення зайнятості молоді.»;

3. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N2-3, ст.11):

1) пункт 5 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

«5 особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями (за винятком самозайнятих осіб, які зареєстровані безробітними у відповідності до вимог Закону України «Про зайнятість населення», провадять підприємницьку діяльність у сфері послуг та взяті на облік в органі доходів і зборів, обсяг доходу яких, отриманого ними впродовж календарного року, не перевищує 300 000 гривень, окрім тих, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування);»;

2) пункт 2 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

«2) для платників, зазначених у пункті 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5, 5-1 частини першої статті 4 цього Закону (крім самозайнятих осіб, які зареєстровані безробітними у відповідності до вимог Закону України «Про зайнятість населення», провадять підприємницьку діяльність у сфері послуг та взяті на облік в органі доходів і зборів, обсяг доходу яких, отриманого ними впродовж календарного року, не перевищує 300 000 гривень та які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та на суму доходу, що розподіляється між членами сім'ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).»;

3) пункт 3 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

«3) для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, зокрема, для самозайнятих осіб, які зареєстровані безробітними у відповідності до вимог Закону України «Про зайнятість населення», провадять підприємницьку діяльність у сфері послуг та беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у разі, якщо обсяг доходу, отриманого ними впродовж календарного року, не перевищує 300 000 гривень – на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе та членів сім’ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу;»;

4) Абзац другий частини першої статті 10 викласти у наступній редакції:

«особи, зазначені у пунктах 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, а самозайняті особи, які зареєстровані безробітними у відповідності до вимог Закону України «Про зайнятість населення», провадять підприємницьку діяльність у сфері послуг у разі, якщо обсяг доходу, отриманого ними впродовж календарного року, не перевищує 300 000 гривень – на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Добровільна сплата внесків до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування зазначеними самозайнятими особами є умовою зарахування стажу їх підприємницької діяльності у сфері послуг до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком пропорційно до суми здійсненого внеску відносно мінімального розміру страхового внеску;».

4. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), від 14.06.2013, 2013 р., № 24, стор. 1284, ст. 243):

Абзаци другий - третій частини першої статті 27 викласти у наступній редакції:

«Безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, у тому числі, як самозайняті особи які мають намір провадити підприємницьку діяльність у сфері послуг виплачується допомога по безробіттю одноразово для організації такої діяльності.

У разі припинення або нездійснення підприємницької діяльності упродовж двох років з дня державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця або підприємницької діяльності у сфері послуг з дня взяття на облік платника податків, така особа не має права на чергове отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності, у тому числі у сфері послуг.».

ІІ. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

**Голова Верховної Ради**

**України**