พระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗)

พ.ศ. ๒๕๐๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

เป็นปีที่ ๑๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

                   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร

                   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

                   มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒”

                   มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นไป เว้นแต่
                   (๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับบัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาให้ใช้บังคับสำหรับภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๓

เป็นต้นไป

                   (๒) บทบัญญัติมาตรา ๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับบัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ใช้บังคับสำหรับภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะต้องยื่นรายการใน
พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นไป

                   (๓) บทบัญญัติมาตรา ๔ ให้ใช้บังคับสำหรับภาษีการค้าที่ถึงกำหนดเวลาชำระในปี พ.ศ. ๒๕๐๓
 เป็นต้นไป

                   มาตรา ๓  ให้ยกเลิกบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด ๓ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“บัญชีอัตราภาษีเงินได้

                   (๑) สำหรับบุคคลธรรมดา

                   เงินได้สุทธิไม่เกิน           ๑๐,๐๐๐ บาท           ร้อยละ ๑๐

                   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน       ๑๐,๐๐๐ บาท

                   แต่ไม่เกิน                    ๕๐,๐๐๐ บาท  ร้อยละ ๑๓

                   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน       ๕๐,๐๐๐ บาท

                   แต่ไม่เกิน                  ๑๐๐,๐๐๐ บาท           ร้อยละ ๑๖

                   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน     ๑๐๐,๐๐๐ บาท

                   แต่ไม่เกิน                  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ร้อยละ ๒๐

                   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน     ๑๕๐,๐๐๐ บาท

                   แต่ไม่เกิน                  ๒๐๐,๐๐๐ บาท           ร้อยละ ๒๕

                   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน     ๒๐๐,๐๐๐ บาท

                   แต่ไม่เกิน                  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ร้อยละ ๓๐

                   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน     ๒๕๐,๐๐๐ บาท

                   แต่ไม่เกิน                  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ร้อยละ ๓๕

                   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน     ๓๐๐,๐๐๐ บาท

                   แต่ไม่เกิน                  ๓๕๐,๐๐๐ บาท           ร้อยละ ๔๐

                   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน     ๓๕๐,๐๐๐ บาท

                   แต่ไม่เกิน                  ๔๐๐,๐๐๐ บาท           ร้อยละ ๔๕

                   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน     ๔๐๐,๐๐๐ บาท           ร้อยละ ๕๐

                   (๒) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

                         (ก) กำไรสุทธิไม่เกิน         ๕๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๑๕

                         (ข) กำไรสุทธิส่วนที่เกิน     ๕๐๐,๐๐๐ บาท

                   แต่ไม่เกิน                ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท          ร้อยละ ๒๐

                         (ค) กำไรสุทธิส่วนที่เกิน

                                              ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท          ร้อยละ ๒๕”

                   มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความใน ๑. ๒. ๓. และ ๑๔. ของบัญชีอัตราภาษีการค้า ท้ายหมวด ๔ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนตามลำดับ

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

                   มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความใน ๙. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะ ๒
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ ๑๐) พ.ศ.๒๔๙๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

                   มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้ได้ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงชำระก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

                   มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

     จอมพล ส. ธนะรัชต์

       นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นปรากฏว่าอัตราก้าวหน้าแต่ละขั้นมีช่วงยาวเกินไปไม่เป็นธรรม จึงได้แก้ไขให้มีช่วงสั้นกว่าเดิมอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
ต่ำไปมาก และอัตราภาษีการค้าบางประเภทยังต่ำกว่าที่ควร แต่บางประเภทก็มีอัตราสูงไปกว่าที่ควร
เฉพาะอัตราอากรแสตมป์สำหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราสูงไป ได้แก้ลดอัตราลงเพื่อช่วยส่งเสริมนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกันอยู่ขณะนี้และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษีอากรของประเทศอื่น ๆ แล้ว
เห็นได้ชัดเจนว่าอัตราภาษีอากรของประเทศไทยยังไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอแก่การทำนุบำรุงประเทศชาติให้วัฒนาถาวรได้ เพื่อประโยชน์แห่งรายได้ของรัฐที่จะนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้รุ่งเรือง จึงได้ปรับปรุงอัตราภาษีอากรดังกล่าวให้เป็นไปตามควรแก่สถานการณ์