**Смагина Наталия Владимировна**

**Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»**

**Директор, канд. эконом. наук**

**e-mail: smagina@interconaudit.ru**

**Проблематика ранка аудита в связи с принятием Законопроекта
по внесению поправок в Федеральный закон № 307-ФЗ**

Весь прошлый год прошел в ажиотажном движении аудиторов и аудиторских организаций из одной саморегулируемой организации (СРО) в другую. В декабре 2016 наконец были «выброшены флажки» победителей марафона: «Российский союз аудиторов» и «Содружество». А в то время пока аудиторское сообщество было занято гонкой вооружения необходимым количеством членов в СРО и обсуждало, сколько аудиторских СРО должно остаться на российском рынке и как сохранить рынок аудиторских услуг, мега-регулятор в лице Банка России твердо обозначил свои позиции по отношению к недобросовестным аудиторам и технично подготовил предложения Минфину по реформированию отечественного рынка аудита.

Степень готовности Банка России взяться за регулирование аудиторского рынка и масштабность изменений аудиторской жизни весьма высоки. Законопроект по внесению поправок в Федеральный закон № 307-ФЗ «одним росчерком пера» вносит революционные изменения в судьбу многих аудиторов.

Исходя из буквального понимания предлагаемого Законопроекта, «начиная с обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год», все аудиторы со «старым» аттестатом перестают быть аудиторами в отношении любого аудита.

В предлагаемом Законопроекте указано:

*«23) в статье 23:*

*а) части 4.1 и 14 признать утратившими силу»*

В настоящее время аудиторы со «старыми» аттестатами продолжают участвовать в аудиторских проверках в качестве аудиторов (за исключением аудиторских проверок «общественно-значимых» организаций) именно вследствие наличия ч.4.1 ст.23:

*«4.1. С 1 января 2012 года аудиторы, имеющие действительные квалификационные аттестаты аудитора, выданные в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности", вправе участвовать в аудиторской деятельности (осуществлять аудиторскую деятельность) в соответствии с типом имеющегося у них квалификационного аттестата аудитора, за исключением участия в аудиторской деятельности (осуществления аудиторской деятельности), предусмотренной* [*частью 3 статьи 5*](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/e10238792447500445e2f7cb3f3a6d0f37c74402/#dst20) *настоящего Федерального закона».*

Следуя нормам законопроекта с 01.01.2019 необходимо исключить из СРО всех аудиторов со «старыми» аттестатами, так как их аттестаты уже не дадут право на осуществление какой бы то ни было аудиторской деятельности. И тогда аудиторами-членами СРО будут только аудиторы с «новым аттестатом», и только наличие этих лиц пойдет в подтверждение минимальной численности аудиторской организации.

При этом во вновь вводимой ч.4 ст.5.1 Законопроекта указывается:

*«4. Сведения об аудиторской организации вносятся в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, на основании письменного заявления и документов, представленных аудиторской организацией, желающей оказывать такие услуги, в Банк России в установленном им порядке при соблюдении всех следующих условий:*

*1) численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация является основным местом работы, составляет до 1 января 2023 года не менее семи, с 1 января 2023 года - не менее 12;*

*2) наличие в числе аудиторов, указанных в пункте 1 настоящей части, не менее трех аудиторов, каждый их которых:*

*имеет квалификационный аттестат аудитора, выданный в соответствии с настоящим Федеральным законом…».*

Таким образом, в случае, если под аудитором понимается лицо, получившее «новый» аттестат, то какова цель уточнения требования про трех аудиторов, которые включаются в реестр аудиторов только при наличии именно «нового» аттестат? Если «аудиторами» в смысле Федерального закона № 307-ФЗ продолжают признаваться лица со «старым» квалификационным аттестатом, то по какой причине их лишают право на занятие аудиторской деятельностью, отменяя ч.4.1 ст.23.

Форумы пестрят бурными обсуждениями, волна протеста аудиторов растет. Осень 2017 войдет в историю российского аудита как эволюция профессии или политическая репрессия почти 16 000 аудиторов?