***Құрманали Ж.А.***

«Кенжеғали Сағадиева атындағы Бизнес Университеті» 4-курс студенті «Экономикалық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету» мамандығы

Ғылыми жетекші: ***Байгелова Н.Е.***

з.ғ.к., қауымдастырылған профессор

**Неке шарты төңірегіндегі мәселелер**

\*

**Problems with the marriage contract**

**Аңдатпа:**

*Мақалада қазіргі заманның өзекті тақырыбының бірі – неке шарты, оның маңыздылығы жайлы мәселелер қарастырылған. Қазақстан Республикасында неке шартын жасау, Еуропа елдеріндегідей күнделікті практика емес, көптеген азаматтар неке шартына отыру этикалық жағынан дұрыс емес және заңмен де міндетті әрекет емес деген ойда. Бірақ статистикалық мәліметтерге сүйенсек, ажырасулар саны жылдан-жылға өсуде, неке шарты жасалмаған ерлі-зайыптылардың ажырасу процесі сотта ұзаққа созылып жатады. Сол себепті, неке шартын жасау ерлі – зайыптылардың құқықтық білімінің көрсеткіші және ертеңгі күнге деген сенім.*

**Кілттік сөздер:** *неке шарты, отбасы құқығы, мүлік, азаматтық құқық*

**Annotation:**

*The article examines the issues of one of the most pressing issues of our time - the marriage contract, its importance. The conclusion of a marriage contract in the Republic of Kazakhstan is not an everyday practice, as in European countries, many citizens believe that the conclusion of a marriage contract is ethically wrong and is not a binding act by law. But according to statistics, the number of divorces is growing from year to year, the divorce process of spouses with whom a prenuptial agreement has not been concluded is delayed in court. Therefore, the conclusion of a marriage contract is an indicator of the spouses' legal knowledge and confidence in the future.*

**Key words:** *marriage contract, family law, property, civil law*

1993 жылы Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы» туралы кодексіне өзгерістер енгізіліп, Қазақстан Республикасында алғаш рет неке шарты институты заң жүзінде енгізілді.

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» жаңа отбасы кодексінде «ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары мен міндеттері» 7-тарауы және Қазақстан Республикасының Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Кодексінің 2-параграфы ерлі-зайыптылар мүлкінің шарттық режимі неке шартына қарастырылған.

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасы кодексіне сәйкес некеге отыратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдардың келiсiмi немесе ерлi-зайыптылардың некедегi (ерлі-зайыптылықтағы) және (немесе) ол бұзылған жағдайдағы мүлiктiк құқықтары мен мiндеттерiн айқындайтын келiсiм неке шарты деп танылады.

Неке шартында некеде (ерлі-зайыптылықтан) туған немесе асырап алынған балалардың мүліктік құқықтары көзделуі мүмкін [1].

Неке шартының басты мақсаты: «ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары мен міндеттерін анықтау». «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» кодекстің 41-бабына сәйкес ерлi-зайыптылар неке шартымен Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бiрлескен ортақ меншiк режимiн өзгертуге, ерлi-зайыптылардың барлық мүлкiне, оның жекелеген түрлерiне немесе ерлi-зайыптылардың әрқайсысының мүлкiне бiрлескен, үлестiк немесе бөлек меншiк режимiн белгiлеуге құқылы. Осылайша, Неке шарты ерлi-зайыптылардың бірлескен немесе жеке қолда бар мүлкiне қатысты да, болашақтағы мүлкіне де, сондай-ақ онымен жасалатын операцияларға да қатысты болуы мүмкін.

Некені бұзған кезде мүлікті бөлу үнемі неке шартын жасасудың басты себебі бола бермейді, өйткені неке шартының мәні ретінде көптеген мүліктік жағдайлар болуы мүмкін.

Неке шартына ерлі-зайыптылар:

* өзара күтiп-бағу жөнiндегi өз құқықтары мен мiндеттерiн;
* бiр-бiрiнiң табыстарына қатысу тәсілдерін;
* өздерінің әрқайсысының отбасылық шығыстар шығару тәртiбiн айқындауға;
* неке (ерлі-зайыптылық) бұзылған жағдайда ерлi-зайыптылардың әрқайсысына берiлетiн мүлiктi айқындауға;
* неке шартына ерлi-зайыптылардың мүлiктiк қатынастарына қатысты өзге де кез келген ережелердi;
* осы некеден (ерлі-зайыптылықтан) туған немесе асырап алынған балалардың мүліктік жағдайын енгізуге құқылы.

 Ерлi-зайыптылар өз мүлкiне   бiрлескен, үлестiк немесе бөлек меншiк режимiн белгiлеуге немесе оларды жекелеген мүлік түрлеріне қатысты үлестіруге құқылы. Шартта ескерілмеген мүлік жалпыға бірдей белгіленген заңды режимге бағынады.

Бұл ретте Неке шартында көзделген құқықтар мен мiндеттер белгiлi бiр мерзiмдермен шектелуi не белгiлi бiр жағдайлардың туындауына немесе туындамауына қарай қойылуы мүмкiн екенін есепке алу қажет. мысалы ата-анасы ажырасқаннан кейін бала жылжымайтын мүлікке құқығын, егер бұл немесе ерлі-зайыптылардың білгенінше өзге талаптар шартта көрсетілген болса, тек 18 жасқа толғанда алады.[2]

Неке шарты-азаматтық құқықтағы шарттың бір түрі. Неке шарты-бұл некеге тұрған немесе үйленген адамдардың келісімі. Неке шарты жазбаша нысанда жасалады және нотариаттық куәландыруға жатады. Шарт жасасуға мәжбүрлеуге жол берілмейді, ал оның талаптарын тараптардың өздері айқындауға тиіс.

Неке шарты жеке нотариаттық кеңседе нотариустың қолымен куәландырылады. Бұл ретте нотариус неке бақылауы мәтінінің заңға сәйкестігін тексеруге, сонымен қатар тараптарға оның мәні мен мағынасын түсіндіруге, неке шартын жасасудың салдары туралы ескертуге тиіс.Сонымен қатар, нотариус неке шартын жасаушылардан мүліктік міндеттемелердің бар-жоғын анықтауға, ерлі-зайыптылардың бұрын неке шартын жасағанын және қазір неке шартының тағдыры қандай екенін анықтауға міндетті.Неке шарттың мәтіні анық жазылуы керек, тіркеулер және келісілмеген бағыттар болмауы керек. Шарттың қолданылуы ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары мен міндеттерін анықтауда айқындықты талап ететін ұзақ уақыт кезеңіне арналған. Шарт оны жасасқан тараптардың , яғни ерлі-зайыптылардың қолдарымен бекітілуі тиіс.

Неке шартын куәландыру бойынша “нотариаттық іс-әрекет”нысанасы бағалауға жататын шарттарды куәландырғаны үшін мемлекеттік баж төленгеннен кейін жасалды деп есептеледі.Егер неке шартының мәні ерлі-зайыптылардың жасасу сәтінде бағалауға жатпайтын болашақ мүлкі болса, онда мемлекеттік баж мөлшері заңда арнайы ескертіледі. Шарт жасасу кезінде тараптар арасында осы шарттың орындалуына байланысты шеккен шығыстарды әділ бөлу қажеттілігін негізге ала отырып, бұзудың салдарын айқындау қажет[3].

ҚР Салық кодексіне және “Нотариат туралы” Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес неке шартын куәландыру бойынша нотариаттық іс-әрекет құны 10 АЕК (36 920теңге), I және II топтағы зейнеткерлер мен мүгедектер үшін-5 АЕК (18 460 теңге), ҰОС қатысушылары, мүгедектері және оларға теңестірілген адамдар, атаққа ие болған көп балалы аналар үшін “Алтын алқа” “Күміс алқа” алқаларымен марапатталған “Батыр ана”тегін [4].

Тараптардың ешқайсысы ренжімейтін бейбіт ажырасулар қазір сирек кездеседі. Көбінесе неке бұзылған кезде мүлік манипуляция құралына айналады. Баламен бірге болу мүмкіндігін пәтерге айырбастау, ата-аналарға мүлікті асығыс қайта жазу, машинаны өте арзан бағада сату -мұның бәрі қазіргі ажырасуларға тән. Неке шарты осы мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Ол тек кімге қандай мүлік берілетінін ғана емес, сонымен қатар шартта міндеттерді бекітеді.

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің 41-бабына 3-тармағына сәйкес неке шарты ерлі-зайыптылардың құқық қабілеттілігін немесе әрекет қабілеттілігін шектей алмайды. Атап айтқанда, сотқа жүгіну құқығын шектеуге болмайды. Ерлі-зайыптылар арасындағы жеке мүліктік емес қатынастарды реттеуге болмайды, ерлі-зайыптылардың балаларға қатысты құқықтары мен міндеттерін шектеуге немесе реттеуге болмайды. Еңбекке жарамсыз мұқтаж жұбайдың асырап-бағу құқығын шектейтін ережелер және Қазақстан Республикасы неке және отбасы заңнамасының негізгі ережелеріне қайшы келетін басқа да жағдайлар заңсыз болады.

Неке шарты азаматтардың конституциялық құқықтарын шектемеуі керек. Яғни, шарт қозғалыс еркіндігі, еңбек құқығы, білім алу, діни сенім бостандығы сияқты ажырамас құқықтарды шектемейді. Шарттың бұл түрі тек мүліктік қатынастарға қатысты. Жеке мүліктік емес қатынастар осы шартты реттеу нысанасының құрамдас бөлігі болып табылмайды. Сүйіспеншілік, адалдық, неке парызы, моральдық мінез-құлық және осыған ұқсас мәселелер неке шартының мәні емес. Неке шарты ерлі-зайыптылар ажырасқан жағдайда баланың кіммен қалуы керектігін белгілемейді. Кәмелетке толмаған балаларды асырау үшін алимент төлеуге қатысты жеке келісімге ғана жол беріледі. Неке шартын жасасу кезіндегі елеулі шектеу- неке шартының талаптары тараптардың бірінің жағдайын нашарлатпауы тиіс.

Неке шарты кез келген уақытта өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін. Ең бастысы, екі ерлі-зайыптылардың келісімі болуы қажет. Неке шартын өзгерту немесе бұзу туралы келісім шарттың өзі сияқты - жазбаша нотариаттық нысанда жасалады. Егер ерлі-зайыптылардың бірі неке шартын өзгертуге және бұзуға қарсы болса, онда заңнамада белгіленген белгілі бір жағдайларда бұл сот арқылы шешілуі мүмкін.Кез келген жағдайда неке шартының қолданылуы неке тоқтатылған сәттен бастап тоқтатылады (неке тоқтатылғаннан кейінгі кезеңге неке шартында көзделген міндеттемелерді қоспағанда).

Неке шартында ерлі-зайыптылар өзара мүліктік қатынастардың әр түрлі аспектілерін анықтауға құқылы: өзара ұстау бойынша өздерінің құқықтары мен міндеттері, бір-бірінің кірістеріне қатысу тәсілдері, олардың әрқайсысының отбасылық шығындарын өтеу тәртібі,неке бұзылған жағдайда ерлі-зайыптылардың әрқайсысына берілетін мүлік. Олардың қалауы бойынша ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары мен міндеттеріне қатысты кез келген өзге ережелер неке шартына енгізілуі мүмкін.

Неке шартында өзара күтіп-бағу жөніндегі құқықтар мен міндеттерді айқындай отырып, ерлі-зайыптылар «Неке (ерлі -зайыптылық) және отбасы туралы» кодекстің 147-бабында көзделген ерлі-зайыптылардың (бұрынғы ерлі-зайыптылардың) бір-біріне материалдық көмек көрсетуінің негіздерін толықтыратын, бірақ жоймайтын неке шартында шарттар белгілей алады.

Ерлі-зайыптылардың неке шартына сәйкес бір-бірінің табысына қатысу тәсілдері әр түрлі болуы мүмкін. Кірістер дегеніміз-ақшалай (ұлттық немесе шетел валютасында) және заттай нысандағы ерлі-зайыптылардың жалақысы мен қосымша сыйақысының барлық түрлері. Оларға заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметпен айналысудан, акциялар бойынша және ұйымдардың, азаматтардың меншігін басқаруға қатысудан түсетін кірістер де кіреді. Сонымен қатар, бұған мүлікті немесе жер учаскесін пайдалану (мысалы, жалға беру) нәтижесінде алынған кірістер де кіреді.

Неке шартының жарамдылық шарттары кез келген азаматтық мәміленің жарамдылық шарттарымен бірдей. Субъектілер әрекетке қабілетті болуы керек және өз еркімен неке шартын жасауға келісу керек, неке шартының мазмұны заңға қайшы келмеуі керек.Жалпы ереже бойынша, неке шарты мерзімсіз, бірақ тараптар өзара белгілі бір мерзімге, мысалы, 5 немесе 25 жылға жасауға заңмен тыйым салынбайды.

Шартты өзгерту және бұзу ерлі-зайыптылардың ерікті - өзара келісіміне немесе мәжбүрлеп-сот шешімі бойынша мүмкін болады. Неке шарты өзгерген немесе бұзылған жағдайда сот шешімі бойынша Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 24-тарауында белгіленген негіздер мен тәртіп қолданылады.

Біздің еліміздегі неке шартын құрудың Германиядан айырмашылығы, онда құқықтық жүйе әлемдегі ең дамыған жүйелердің бірі болып табылады, неке шарты тек ерлі-зайыптылар арасында жасалуы мүмкін. Біздің еліміздің заңнамасы, Франциядағы сияқты, некені мемлекеттік тіркеуге дейін неке шартын жасасу құқығын береді «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының 40-бабы. Францияда тек отбасылық жағдайды реттейтін жеке акт жоқ, бірақ Еуропаның осы елінде неке шартын жасау мүмкіндігі азаматтық кодекс қабылданған күннен бастап 1804 жылдан бастап күшіне енеді.

АҚШ азаматтары үшін неке шарты неке одағына кірудің міндетті бөлігі болып табылады, олар үшін бұл моральдық тұрғыдан бекітілген норма. Егер біздің заңнама неке шартында тек мүліктік қатынастарды реттеуге мүмкіндік берсе, онда АҚШ-та неке шартындағы ережелер әртүрлі болуы мүмкін, мүліктік және мүліктік емес қатынастардан басқа, жеке қатынастар да болуы мүмкін. Жалғыз талап тараптардың бір-бірінің талаптарына келісім беру.

Беларусь Республикасының заңнамасында неке шартына балаларды тәрбиелеудің нысандары мен әдістерін енгізу мүмкіндігі туралы айтылған, бірақ бұл келісім басқа адамдардың заңды мүдделері мен құқықтарын бұзбауы керек.

Мұсылмандық құқықтық жүйесі бар елдердегі неке шарттарының ерекшелігі-мұндай келісім некенің міндетті негізі болып табылады. Шарттың мақсаты-ерлі-зайыптылардың мүліктік мүдделерін реттеу емес, отбасын құру және отбасын жалғастыру үшін неке одағын құру. Мұндай тұжырымдама Сирияда, Иорданияда, Йеменде және басқа араб мемлекеттерінде бар. [5]

Біздің елімізде неке шартын жасасу-жаңа институт. Ол Еуропа елдеріндегідей дамымаған оған себеп тарихи мәдениеті мен дәстүріне, адамгершілік қатынастары, сондай-ақ «неке шарты» сөзі Қазақстан азаматтары үшін жаңа, таныс емес түсінік. Қазіргі Қазақстанда азаматтардың табыстылығының өсуін ескере отырып, кеңестік экономикадан азаматтық айналымды кеңейтуге көшкеннен кейін, неке шартын жасау қажеттілік болып табылады, өйткені неке шарты ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген жауапкершілігін арттыру мақсатында жасалады.

Біздің елімізде неке шартын жасаудың проблемасы мен себебі некеге тұрған ерлі-зайыптыларға неке шартын жасау қажеттілігі туралы толық түсіндірмеуі, шет дамыған елдердегідей тренингтер өткізілмеуі, теле,радио хабар тарату, билбордтар сияқты ақпараттық желілер бойынша заңнамаға сәйкес ерлі-зайыптылардың құқықтары бойынша түсініктемелер таралмауы болып табылады. Бұл мәселені құқықтық жүйеде шеше отырып, біздің мемлекетіміз әлемнің дамыған елдерінің деңгейіне бір қадам жақындайды.

Өз мүлкіңді қорғау ұят емес, қазіргі капиталистік нарықтық экономикада тауып отырған әрбір мүліктің ертеңін ойлау құқықтық сауаттылықтың белгісі. Сол себепті жауапкершігі бар әрбір азаматтар некеге тұрмай тұрып, өз ертеңін ойлап неке шартын жасауға ойланып, шешім қабылдауы қажет.

**Әдебиеттер тізімі:**

1. Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-ІV Кодексі. [электронды ресурс: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1100000518/k110518_.htm> ] жүгінген күн 30.11.2024
2. Қазақстандағы неке келісімшарты: жасау тәртібі және талаптары [электронды ресурс: <https://egov.kz/cms/kk/articles/marital_status/marital_contract> ]
3. Першина А. Брачным договором плохое дело не назовут– статья журнал КП Казахстана , 2019
4. М.А. Ауелбаев Проблемы брачного контракта: имущественные правоотношения супругов по семейному законодательству Республики Казахстан– Параграф,Алматы, 2023
5. Жандарбек Б.А. Қазақстан Республикасы отбасы құқығы. Syrdariya university Астана, 2021.