10 Дәріс - Кәсіпорындардың қаржылай сауықтырудың қағидалары

**Сұрақтар:**

1.1 Кәсіпорындардың қаржылай сауықтырудың қағидалары

1.2 Кәсіпорындардың қаржылай сауықтырудың түрлері

Мақсаты -студенттерге кәсіпорындардың қаржылай сауықтырудың қағидаларын жан-жақты кешенді түсіндіру

 Қазақсатан Республикасы XXI ғасырдың үшінші онжылдығының 3-ші жылында кәсіпорындардың нарықтық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі қағидасына сәйкес жұмыс жасауы бағытында көптеген мемлекеттік механизмдерді іске қосуда. Бүгінгі күні «Банкроттық туралы» Қазақстан Республикасының Заңында қаржылық сауықтыру рәсімдері – оңалту рәсімі және жеделдетілген оңалту рәсімі қарастырылған. Оңалту рәсімі – оның шегінде борышкердің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге бағытталған, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін қайта ұйымдастыру, ұйымдастырушылық, экономикалық, басқарушылық, инвестициялық, техникалық, қаржылық, экономикалық, құқықтық және өзге де шаралар қолданылатын сот рәсімі. оның таратылуына жол бермеу мақсатында дәрменсіз борышкерге қолданылады. Қолданыстағы Заңда оңалту рәсімі кәсіпкерлік субъектілерін қаржылық сауықтыру рәсімдерін кеңінен қолдануға ынталандыратын жеке іс жүргізу ретінде қарастырылады. Борышкер оңалту рәсімін қолдану туралы арызбен сотқа өз бетінше жүгінуге құқылы. Оның оңалту рәсімін қолдану туралы сотқа жүгінуіне оның дәрменсіздігі немесе борышкер ақшалай міндеттемелерді орындау мүмкіндігі болған жағдайда, алдағы он екі ай ішінде мерзімі өткен кезде оларды орындай алмайтын төлем қабілетсіздігінің қаупі негіз болып табылады. оны қалпына келтіру туралы.

 Банкроттық туралы заңнамада борышкердің қатысушылары (акционерлері) үшін оңалту рәсімі кезеңіне борышкерді басқару құқығын сақтау мүмкіндігі қарастырылған. Бұл ретте, кредиторларды оңалту рәсімін қолдануға ынталандыру мақсатында кредиторлар борышкердің қатысушысын (акционерлерін) басқару құқығын сақтап қалуға келісім бермеген жағдайда оңалтуды басқарушыға кандидатты таңдау мүмкіндігі берілді.

Оңалтуды қолдану және жүзеге асыру жөніндегі шаралар, сондай-ақ соттың, кредиторлардың, борышкердің, борышкер мүлкінің меншік иесінің (ол уәкілеттік берген органның), құрылтайшының (қатысушылардың), оңалтуды басқарушының, уәкілетті органның өкілеттіктері және басқа да мүдделі тұлғалар Заңмен реттеледі.

 Сот оңалту рәсімін қолдану туралы шешім қабылдаған кезден бастап борышкер берешегінің барлық түрлері бойынша тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды), сондай-ақ алынған қарыздар бойынша сыйақыны есептеу тоқтатылады; қарапайым коммерциялық мәмілелер шеңберінен тыс мүлікпен мәмілелер жасауға тыйым салынады; соттардың, аралық соттардың, салық органдарының, сондай-ақ борышкер мүлкiнiң меншiк иелерiнiң (ол уәкiлеттiк берген органдардың), құрылтайшылардың (қатысушылардың) оның мүлкiне қатысты шешiмдерiнiң орындалуы тоқтатыла тұрады. Оңалту рәсімін қолдану туралы шешім заңды күшіне енгеннен кейін борышкер оңалтуды қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап үш айдан кешіктірмей кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастырады және оны қарау және бекіту үшін уәкілетті органға береді. Ал оны бекіткеннен кейін кредиторлар жиналысымен келісілген оңалту жоспары мен мерзімі ұзартылған кредиторлық берешекті өтеу кестесін әзірлейді.

 Айта кетейік, Заңмен жаңа ұғым – құзырына оңалту жоспарын келісу, борышкердің мүлкі мен істерін басқару құқығын меншік иесіне қалдыру немесе жою туралы шешім қабылдау мәселелері кіретін кредиторлар жиналысы енгізілгенін атап өткен жөн. мүлiк (уәкiлеттi орган) немесе құрылтайшылар (қатысушылар) оңалту жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және оңалту мерзiмiн ұзарту туралы келiсiм, оңалтуды басқарушының қорытынды есебiн бекiту, сондай-ақ өзге де өкiлеттiктер. Сондай-ақ, қамтамасыз етілген кредиторлардың құқықтары кеңейтілгенін атап өткен жөн.Заңға міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету нысанасы болып табылатын мүлік талап етілмеген жағдайда, кепілзатпен қамтамасыз етілген несие берушінің кепілге салынған мүлікке өндіріп алу құқығы енгізілген. борышкер кәсіпорынның қызметін жалғастыруға немесе оңалту жоспарын орындауға; кепіл нысанасы болып табылатын мүліктің құнының төмендеуіне байланысты қамтамасыз етілген кредитордың мүдделері бұзылса; берешекті өтеу кестесі орындалмаса немесе оның заңды мүдделеріне қауіп төндіретін бұзушылықтар анықталса.

Оңалту рәсімінің мерзімі (оңалту жоспарын іске асыру) бес жылдан аспауы керек. Сонымен қатар, жеделдетілген оңалту тұжырымдамасы енгізілді. Бұл тәртіп біртекті кредиторлар тобына, яғни борышқорға бірдей талаптары бар және олардың қанағаттандырылуын алуда бір-бірінен артықшылығы жоқ кредиторлар тобына міндеттемелер бойынша борышкерге қатысты енгізілуі мүмкін.

 Борышкер өмiрiне немесе денсаулығына зиян келтiргенi үшiн жауап беретiн азаматтардың еңбек шарты бойынша жұмыс iстеген адамдарға сыйақы төлеу және өтемақы төлеу, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына төленетiн әлеуметтiк аударымдар бойынша берешек талаптары ерекше болып табылады. еңбекақыдан, авторлық шарттар бойынша сыйақылардан, сондай-ақ салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерден ұсталатын міндетті зейнетақы жарналарынан.

Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру, төлем қабілетсіздігін болдырмау мүмкіндігі болған жағдайда борышкер жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану туралы сот органдарына жүгінуге құқылы. Бұл ретте ол өтінішпен бірге оңалту жоспарын және кредиторлардың оңалту жоспарын бекітуі туралы ақпаратты жіберуі тиіс. Оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтырулар кредиторлар жиналысының келісімімен енгізіледі және сот бекітеді. Кредиторлардың мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында жеделдетілген оңалту рәсіміне қатысатын кредиторлардың жиналысы шақырылады.

Бұл процедураның ұзақтығы - екі жыл.

 Сонымен қатар, оңалту процедурасы ауыл шаруашылығы ұйымдарына да қатысты. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың немесе ерекше қолайсыз табиғи-климаттық жағдайлардың салдарынан оңалту рәсімінің мақсаттарына қол жеткізу мүмкін болмаған жағдайда, оңалту рәсімінің мерзімі бір жылдан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін.

 Барлық нарықтық бағалаулар ықтималдық, көп нұсқалы сипатта болады. Қателер, қате есептеулер әдеттегі нәрсе, өйткені бәрін алдын-ала болжау мүмкін емес. Қателерді қайталамау, пайданы көбейту тұрғысынан әрекеттер жүйесін үнемі түзету маңызды.

 Тек қазақстандық емес, сонымен қатар батыстық компаниялардың тәжірибесі банкроттықтың әрдайым дерлік менеджменттегі өрескел қателіктермен байланысты екеніне көз жеткізеді. Банкроттық тәуекелі – капиталды инвестициялау әдісін дұрыс таңдамау, кәсіпкердің меншікті капиталын толық жоғалту және өзіне алған міндеттемелерін төлеуге қабілетсіздігі нәтижесіндегі қауіп. Нәтижесінде кәсіпкер банкротқа ұшырайды.

Кәсіпорынның қаржылық сауықтыру моделінің негізіне болашақта негізделуі қажет принциптер мыналар болып табылады:

1. Қаржылық сауықтырудың жүйелі тәсілі.

2. Мемлекеттің төлем қабілетсіздігі (банкроттық) рәсімдерінің аясына қосу арқылы қаржылық сауықтыру жүйесіне қатысуы.

3. Тәуекел менеджерлерін даярлау және қайта даярлау.

Ұйымдарды қаржылық сауықтыру жүйесін қалыптастырудың практикалық аспектісін қарастыруға кіріспес бұрын, «жүйе» түсінігіне анықтама беру қажет.

 Жүйе жалпы философиялық мағынада олардың жиынтығында жаңа қатынастарды тудыратын кез келген қатынастар ретінде түсінілетін элементтерден тұрады. Бұл жағдайда қаржылық жүйені құрайтын көптеген қатынастар өз жиынтығында ұйымдарды - борышкерлерді жақсартуға бағытталған қатынастарды құруы керек.

 Қаржылық сауықтыру рәсімдеріне қатысатын субъектілерді банкроттық институтымен қарым-қатынасына қарай топтарға бөлуге болады:

I. Теріс ойлы. Бұл, ең алдымен, кәсіпорында дағдарыс жағдайын тудырған басшы мен басшылық. Бұл топқа келесі нысандар кіреді

1) Тиімсіз меншік иелері.

2) Еңбек ұжымдары өз басшыларымен осылайша конфигурацияланады.

3) Салалық министрліктер мен ведомстволар.

4) Әкімшіліктер басшыларының бөлігі.

II. Субьектілердің бағыттарымен келісіп анықталмаған. Бұл топқа төрелік басқарушылардың міндетін атқарушылар, сондай-ақ келесі субъектілер кірді:

1) Ірі мемлекеттік шаруашылық субъектілері.

2) фискалдық органдар.

3) Коммерциялық кредиторлар.

4) Басқа субьектілер.

III. Позитивті қалыптасқан субъектілер тобы

 Қолданыстағы «Несие ұйымдарының дәрменсіздігі (банкроттығы) туралы» заңда несиелік ұйым қызметінің ерекшеліктерін ескере отырып, несиелік ұйымды қаржылық сауықтыру тәртібі банкроттықтың алдын алу шарасы ретінде қарастырылады және мыналарды қамтиды: келесі аймақтар.

 Қаржылық көмек несиелік ұйымның шоттарына қаржы ресурстарын бөлу немесе ақша қаражатын орналастыру, кепілдіктер беру, төлеуді кейінге қалдыру және (немесе) бөліп төлеу, берешекті кешіру, несиелік ұйымның кірісін келесі тұлғаларға бөлу түрінде көрсетілуі мүмкін. оны қаржылық сауықтыру шаралары, инновациялар және т.б.

 Несие ұйымының активтерінің құрылымын өзгерту, бұл ретте:

- өтімді емес активтерді өтімді активтермен ауыстыруды қоса алғанда, оның несие портфелінің сапасын арттыру;

- өтеу мерзімі бойынша активтер құрылымын міндеттемелер шарттарына сәйкес келтіру, олардың орындалуын қамтамасыз ету;

- несиелік мекеменің шығындарын азайту;

- активтерді сату және басқа шаралар.

 Несие ұйымының меншікті қаражатын (капиталын) ұлғайту, қысқа мерзімді міндеттемелердің үлесін азайту және міндеттемелердің жалпы құрылымындағы орта мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелердің үлесін арттыру арқылы несиелік мекеменің міндеттемелерінің құрылымын өзгерту және басқа да осыған ұқсас шаралар.

 Несие мекемесінің ұйымдық құрылымын өзгерту, ол қызметкерлердің құрамы мен санын өзгерту, басқару аппаратын ұстауға кететін шығындарды азайту, құрылымды оңтайландыру, несиелік мекеменің жекелеген және басқа құрылымдық бөлімшелерін қысқарту және жою арқылы жүзеге асырылады. басқа жолдар.

 Қаржылық сауықтыру және банкроттық, мысалы, есеп айырысу немесе

сыртқы менеджмент өзінің сыртқы түрі бойынша біршама ұқсас, өйткені бұл процедуралардың барлығы бір нәрсеге – дефолттың қаржылық тағдырын алдын ала анықтауға байланысты, өйткені бұл жағдайда кредиторлар банкрот ерте ме, кеш пе өз қарыздарын өтейді деген үмітін жоғалтпайды. .

Осылайша, толық қаржылық сауықтыру жағдайында борышкер әртүрлі шарттарда болса да борышкер болып қала береді.

 Белгілі болғандай, барлық нарықтық бағалар ықтималдық, көп нұсқалы сипатта болады. Қателер, қате есептеулер әдеттегі нәрсе, өйткені бәрін алдын-ала болжау мүмкін емес. Қателерді қайталамау, максималды пайда тұрғысынан әрекеттер жүйесін үнемі түзету маңызды.

Тек қазақстандық емес, сонымен қатар батыстық компаниялардың тәжірибесі банкроттықтың әрдайым дерлік менеджменттегі өрескел қателіктермен байланысты екеніне көз жеткізеді. Банкроттық тәуекелі – капиталды инвестициялау әдісін дұрыс таңдамау, кәсіпкердің меншікті капиталын толық жоғалту және өзіне алған міндеттемелерін төлеуге қабілетсіздігі нәтижесіндегі қауіп. Нәтижесінде кәсіпкер банкротқа ұшырайды.

 Кәсіпорынды қаржылық сауықтыру моделінің негізінде келешекте қалануды қажет ететін принциптер мыналар:

1. Қаржылық сауықтырудың жүйелі тәсілі.

2. Мемлекеттің төлем қабілетсіздігі (банкроттық) рәсімдерінің аясына қосу арқылы қаржылық сауықтыру жүйесіне қатысуы.

3. Тәуекел менеджерлерін даярлау және қайта даярлау.

 Ұйымдарды қаржылық сауықтыру жүйесін қалыптастырудың практикалық аспектісін қарастыруға кіріспес бұрын, «жүйе» түсінігіне анықтама беру қажет.

 Жүйе жалпы экономикалық мағынада олардың жиынтығында жаңа қатынастарды тудыратын кез келген қатынастар ретінде түсінілетін элементтерден тұрады. Бұл жағдайда қаржылық жүйені құрайтын көптеген қатынастар өз жиынтығында ұйымдарды - борышкерлерді жақсартуға бағытталған қатынастарды құруы керек.

 ӘДЕБИЕТТЕР

1. Тоқаев Қасым-Жомарт Тоқаев "Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам". - Астана, 2022 ж. 1 қыркүйек 2022 ж.

2. Қазақстан Республикасының Конститутциясы-Астана: Елорда, 2008-56 б.

3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы //ҚР Заңы (01.07.2021)

4. Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқаруды дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы//ҚР Президентінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №522 Жарлығы

5. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі// ҚР Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығы

1. Бабушкина Е. А., Бирюкова О. Ю., Верещагина Л. С. Антикризисное управление. - М.: T8RUGRAM, 2020 -160 c.
2. Бобылева А. З. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса в 2 частях. Часть 1. - М.: Юрайт, 2020 - 285 c.
3. Бобылева А. З. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса в 2 частях. Часть 2. - М.: Юрайт, 2020 - 280 c.
4. Бобылева А. З. Государственное антикризисное управление в нефтяной отрасли. - М.: Юрайт, 2020 - 327 c.
5. Борщова А. В., Ермилина Д. А., Санталова М. С. Антикризисное управление социально-экономическими системами - М.: Дашков и Ко, 2019 - 236 c.
6. Борщова А. В., Ермилина Д. А., Санталова М. С. Антикризисное управление социально-экономическими системами - М.: Дашков и К, 2021 - 236 c.
7. Гореликов К.А. Антикризисное управление - М.: Дашков и К, 2020 - 214 c.
8. Зайцев В. Б., Ларионова И. В., Мешкова Е. И. Антикризисное управление в коммерческом банке - М.: КноРус, 2021 -180 c.

## Коротков Э.М. Антикризисное управление- М.: Юрайт, 2023 - 406 с.

1. Корягин Н. Д. Антикризисное управление - М.: Юрайт, 2020 -368 c.
2. Кочетков Е. П. Трансформация антикризисного управления в условиях цифровой экономики. Обеспечение финансово-экономической устойчивости высокотехнологичного бизнеса - М.: Проспект, 2020 - 328 c.
3. Кочеткова А. И. Антикризисное управление. Инструментарий. - М.: Юрайт, 2020 - 441 c.

## Ларионов И.К. , Брагин Н.И., Герасин А.Н. и др. Антикризисное управление-М.: Дашков и К, 2019-380 с.

1. Моженков В. Эффективный или мертвый. 48 правил антикризисного менеджмента - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020 - 304 c.
2. Никулин К. Разработка стратегии антикризисного управления как основы экономической безопасности предприятия - М.: Литрес, 2020 - 112 c.

## Орехов В.И., Орехова Т.Р., Балдин К.В. Антикризисное управление- М.: ИНФРА-М, 2022-541 с.

1. Охотский Е. В. Государственное антикризисное управление - М.: Юрайт, 2020 -372 c.
2. Соклакова И.В., Горлов В.В., Кузьмина Е.Ю. Управление потенциалом предприятия в условиях кризиса-М.: Дашков и К, 2021-194 с.
3. Сунцова Д. Никогда не сдавайся. Антикризисные стратегии российских предпринимателей - М.: Альпина Паблишер, 2020 -176 c.
4. Хавин Д.В., Блинов А.О., Захаров В.Я. и др. Антикризисное управление. Теория и практика-М.: ЛитРес, 2022-320 с.
5. Черненко В. А. Антикризисное управление - М.: Юрайт, 2020 - 418 c.

Қосымша әдебиеттер:

1. ҚР қалалық және ауылдық билік деңгейлерінің дербестігі мен жауапкершілігін кеңейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы// ҚР Президентінің 2021 жылғы 30 маусымдағы №60-VIIҚРЗ

2. Оксфорд  **экономика сөздігі = A Dictionary of Economics (Oxford Quick Reference) : сөздік -Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019 - 606 б.**

**3.Уилтон, Ник. HR-менеджментке кіріспе = An Introduction to Human Resource Management - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. — 531 б.**

**4. М. Коннолли, Л. Хармс, Д. Мэйдмент Әлеуметтік жұмыс: контексі мен практикасы  – Нұр-Сұлтан: "Ұлттық аударма бюросы ҚҚ, 2020 – 382 б.**

**5. Стивен П. Роббинс, Тимати А. Джадж**
**Ұйымдық мінез-құлық негіздері = Essentials of Organizational Benavior [М - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019 - 487 б.**

**6. Р. У. Гриффин Менеджмент = Management - Астана: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018 - 766 б.**

**7. Д.Гэмбл, М.Питереф, В.Томпсон Стратегиялық менеджмент негіздері: бәсекелік артықшылыққа ұмытылу = Essentials of Strategic Management the Quest for Competitive Advantage -Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019 - 534 б.**

**8. Шиллинг, Мелисса А.Технологиялық инновациялардағы стратегиялық менеджмент = Strategic Management Technological Innovation - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019 - 378 б.**

**9. О’Лири, Зина. Зерттеу жобасын жүргізу: негізгі нұсқаулық : монография - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2020 - 470 б.**

**10. Шваб, Клаус.Төртінші индустриялық революция = The Fourth Industrial Revolution : [монография] - Астана: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018- 198 б.**

Ғаламтор ресурстары:

1. https://www.kaznu.kz

2. https://adilet.zan.kz › kaz

3. https://egemen.kz