**Тақырып--1. ҚР корпоративтік құқығының түсінігі**

Қазіргі уақытта заңды тұлғаның қызметі шеңберіндегі азаматтық-құқықтық, еңбек және басқа да қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету, оның қатысушыларының, құрылтайшыларының, қызметкерлерінің мәртебесін айқындау мәселелерінің көпшілігі жергілікті, корпоративтік тәртіпте шешілуде. Жергілікті нормалардың табиғаты туралы мәселе заң әдебиетінде бұрыннан айтылып келеді. Көптеген авторлар оларды құқықтық норманың барлық белгілеріне ие болғандықтан, құқықтық нормалар жүйесінде өзіндік ерекше орын алатын құқықтық нормаларға жатқызады.

**Жергілікті норма дегеніміз** – белгілі бір ауқымы мен құрылымы бар жеке тұлғаланбаған жалпы мінез-құлық ережесі. Жергілікті стандарттар жергілікті ережелерде қамтылған. «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларын құқықтық талдаудан өткізген авторлардың пікірінше, қарастырылып отырған нормативтік құқықтық актілерді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының элементтеріне жатқызу қиын болып көрінеді. өйткені заң оларды заңнаманы құрайтын нормативтік құқықтық актілерге жатқызбайды.

Заңи әдебиетте жалпы құқықтық нормалармен қатар жергілікті нормалардың болуының қажеттілігі жеткілікті түрде нақты негізделеді. Жалпы маңызы бар нормаларды кәсіпорында қалыптасатын барлық мүліктік және еңбек қатынастарына қолдануға болмайды, олардың жекелеген түрлері нақты кәсіпорындарда өте алуан түрлі; бұл белгілі бір өндірістік ұжымның тиісті жағдайларын ескере алатын жергілікті нормалар, заң әдебиетінде атап өтілгендей.

Құқықтық табиғаты бойынша жергілікті (корпоративтік) нормаларды екі түрге бөлуге болады: 1) жалпы құқықтық нормаларды нақтылайтын, нақтылайтын жергілікті нормалар; 2) жалпы нормалармен реттелмейтін қоғамдық қатынастарды реттейтін жергілікті нормалар. Екінші жағдайда, В.А.Тарасованың айтуынша, «жергілікті норманың мақсаты – заңдағы олқылықты қалпына келтіру».

Жарғылар, ұжымдық шарттар, бас, салалық, аймақтық келісімдер, жергілікті ішкі еңбек тәртібі, сыйлықақылар туралы ережелер және құрылтайшылардың немесе жұмыс берушінің басқа да актілері (реттелетін қатынастардың түріне қарай) сияқты жергілікті нормаларды қамтитын жергілікті нормативтік құқықтық актілерге негізделеді. жалпы міндетті құқықтық нормалар, кейде олар нақтырақ нысанда қайталанады. Бұл қажет, өйткені жергілікті норма шығаруды жалпы құқықтық (орталықтандырылған) норма шығармашылығының нәтижелеріне қарсы қоюға болмайды, ол тек оны толықтыра, шешеді және толықтыра алады.

Демек, жоғарыда аталған жергілікті (корпоративтік) нормативтік құқықтық актілерде жалпы міндетті нормалар болуы мүмкін (және жиі болуы). Демек, жалпы құқықтық және жергілікті норманы қамтитын нормативтік акт аталған мән-жайға қатысты белгілі бір ескертпесі бар жергілікті нормативтік акт ретінде толығымен жіктелуі мүмкін. Жалпы құқықтық және жергілікті нормативтік реттеу арасындағы оңтайлы тепе-теңдік олардың әрекетінің максималды тиімділігіне қол жеткізудің маңызды міндеті болып табылады.

Кеңес дәуірінде заңгер ғалымдар жергілікті реттеуді кеңейтуді жақтады, бұл сол кезде көптеген мәселелер бойынша мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысында белгілі бір дербестікті қамтамасыз ете алады.

Қазіргі уақытта Қазақстанда жергілікті нормативтік-құқықтық актілерді әрқашан негізсіз кеңейтуге және компанияішілік қатынастарды реттеуге мемлекеттің араласуын барынша азайтуға «еңбеу» байқалады, мұны мемлекетіміздің ғалымдары атап өтеді.

Жоғарыда айтқанымыздай, жергілікті стандарттар көп жағдайда жұмыс берушінің актілерінде қамтылған. Жұмыс берушінің актілері – жұмыс беруші (жұмыс берушілердің өкілі) шығаратын актілер (бұйрықтар, нұсқаулар, нұсқаулар, ішкі еңбек тәртібі).

Жергілікті (корпоративтік) құқық нормаларының ерекше белгілерін қарастыру қажет. Жергілікті нормалар жалпы міндетті болып табылады, яғни олар субъектілердің белгілі бір шеңберіне әсер етеді, мысалы: ұйым мүшелері, қатысушылары, құрылтайшылары, қызметкерлері. Салыстырмалы түрде шектелмеген тұлғалар шеңберіне әсер ететін мемлекет белгілеген құқықтық нормалардан және оның ықпалына жататын жеке анықталған субъектісі (субъектілері) бар дербестендірілген актілерден айырмашылығы, жергілікті норма сандық анықтыққа ие болмайды. ықпал ету субъектілерінің жеке ерекшеліктері болады.

Жергілікті нормалар белгілі бір адамдар қауымы деңгейінде әзірленіп, қабылданады. Кейде жергілікті нормалар өз әсерін осы нормаларды қабылдауға қатысатын субъектілерге таратады. Дегенмен, біз Т.В. Кашанина-ның пікірімен келісе алмаймыз. Кашанина олар «көбінесе бір тұлғада реттеу субъектісі мен объектісінің үйлесімімен сипатталады, мысалы, оларды ұжымның жалпы жиналысы қабылдаған кезде». Жергілікті норманың реттеу объектісі болып нақты ұйымдағы тұлғалардың жұмысы барысында қалыптасатын қарым-қатынастар табылады, олар кең мағынада кәсіпорынішілік қызметті ұйымдастыруға арналған.

Жергілікті нормалар көптеген авторлар атап өткендей бірнеше түрге бөлінеді, мысалы, олар әлеуметтік және әлеуметтік емес нормаларды ажыратады. Жергілікті нормалар салаға, қоғамдық қатынастарды «қосымша реттеу» сипатына, орнату тәртібіне, уақыт, кеңістіктегі іс-әрекеті, тұлғалар шеңбері және заңдық күші бойынша да бөлінеді.

Жіктеу үшін берілген негіздер жеткілікті дәстүрлі және ғылыми құқықтық әдебиеттерде егжей-тегжейлі қарастырылады. Біз жергілікті норма түсінігі мен корпоративтік норманың арақатынасы мәселесіне тоқталғымыз келеді.

Қазіргі уақытта «корпоративтік норма» ұғымы өте кең таралған. Алайда, корпоративтік нормаларды қарастыратын авторлар іс жүзінде жергілікті және корпоративтік нормаларды анықтай отырып, ешқандай айырмашылық жасамайды. Сонымен, T.В.Кашанина корпоративтік норманың ерекшеліктерін сипаттай отырып, олардың арасындағы айырмашылықты байқамай, жергілікті норманың толық сипаттамасын береді.

Жергілікті нормалардың біліктілік сипаттамаларын зерттей келе, барлық жергілікті нормалардың бірқатар ерекше белгілері бар деген қорытындыға келуге болады: біріншіден, бұл нормалар белгілі бір ұйымдық субъектінің шеңберінде қабылданады және әрекет етеді. Бұл ұйым - заңды тұлға немесе жеке кәсіпкерлік шеңберіндегі ұйым, жеке және бірлескен болуы мүмкін. Бұл ережелер осы ұйымның мүшелеріне қолданылады. «Мүшелік» еңбек ұжымын құрумен, қатысумен және оған мүше болумен байланысты болуы мүмкін. Жеке кәсіпкерлік саласында кәсіпкерлердің өздеріне де, олар жұмысқа алатын қызметкерлерге де қатысты жергілікті нормаларды қабылдауға болады.

Мысалы, жеке кәсіпкер өз кафесінің жұмысын ұйымдастырды және ол еңбек ұжымы мүшелерінің қызметін ретке келтіру қажеттілігімен, олар үшін белгілі бір мінез-құлық ережелерін белгілеу қажеттілігімен бетпе-бет келуі мүмкін, бұл жергілікті нормаларды қабылдау.

Екіншіден, жергілікті нормаларды заңда және жарғыда белгіленген өз құзыреті шегінде заңды тұлғаның органдары, жеке кәсіпкер – жұмыс беруші, сондай-ақ ұйымның еңбек ұжымы қабылдай алады.

Үшіншіден, жергілікті нормаларды реттеудің пәні болып белгілі бір ұйым шеңберінде дамитын қатынастар (бұл терминнің кең мағынасында: ұйымдастыру деген сөзден ұйымдастыру, яғни құру, орнату, біріктіру, ретке келтіру, реттеу) болып табылады.

Соңғысы, жергілікті нормалар ұлттық нормаларды орындау немесе толықтыру мақсатында жасалады және әдетте мемлекеттің мәжбүрлеу күшімен қамтамасыз етіледі.

Жергілікті нормаларда көбіне санкциялар болмайды, ол жергілікті норма бұзылған немесе сақталмаған жағдайда ұлттық нормада белгіленген санкцияны қолдану арқылы өтеледі. Айта кету керек, жергілікті нормативтік актілерде айыппұлдарды белгілеу мүмкіндігі даулы. Сонымен, атап айтқанда, А.Х. Мәмбетов «кез келген жазалау шарасы субъективті құқықтарды шектеу болып табылады», сондықтан өндіріп алуды жергілікті жерде жүргізуге болмайтынын, олар заңнамалық актілерде көрсетілуі тиіс екенін атап өтті. Бұл «Еңбек туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 94-бабының 2-бөлігімен «Осы Заңда көзделмеген тәртіптік жазаларды қолдануға жол берілмейді» делінген.

Санкцияны түсінудің өзі авторлардың пікірінде біртұтас емес. Мысалы, құқықтық сөздікте санкция диспозицияны бұзғаны үшін жауапкершілік шарасы ретінде белгіленеді. Б.Т. Базылев «санкция мазмұнының ерекшелігі олардың мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын емес, жазалау шараларын қарастыруынан көрінеді» деп атап өтті.

Біз О.А.Красавчикованың мәлімдемесіне жақынырақ. Красавчиков санкцияның көп мәнді категория екенін, санкцияның құқықтық табиғаты туралы мәселе құқықтық реттеу механизмінде санкцияның қызмет ету деңгейі мәселесімен тығыз байланысты, сондай-ақ В.К. Самигуллинаның айтуынша, жергілікті нормалар «реттеушілік функцияларды орындайды, санкцияларды жергілікті нормалармен нақтылау салыстырмалы түрде сирек кездеседі, ... жергілікті нормалардың құрылымы туралы мәселені біржақты шешу мүмкін емес».

Жергілікті нормаларға тән барлық қарастырылатын белгілерді толықтай корпоративтік нормаларға жатқызуға болады. Алайда, жоғарыда көрсетілгендей, корпоративтік нормалар жергілікті нормаларды реттеудің барлық саласын қамти алмайды, сондықтан бұл ұғымдарды анықтау мүмкін емес. Жеке кәсiпкерлiк саласында қабылданған жергiлiктi нормалар шетел мемлекеттерiнiң әдебиеттерi мен нормативтiк құқықтық актiлерiнде қарастырылған корпорация анықтамасына сүйене отырып, корпоративтiк бола алмайды.

Кейбір авторлар синоним ретінде қолданатын «ішкі ұйымдық» термині жергілікті норманың мәнін дәлірек көрсетеді және шын мәнінде бірдей, баламалы ұғым ретінде қызмет ете алады.

Жалпы алғанда, корпоративтік құқықты кәсіпорында немесе ұйымда әзірленген, оның персоналының еркін білдіретін және осы ұйым қызметінің әртүрлі аспектілерін реттейтін мінез-құлық ережелерінің жүйесі ретінде анықтауға болады.

Корпоративтік құқық **келесі белгілермен сипатталады**:

1. Корпоративтік құқық нормативтік болып табылады.
2. Корпоративтік құқық – ұйым қызметінің әртүрлі аспектілерін реттейтін нормалар жүйесі.
3. Корпоративтік стандарттар ұйым мүшелері мен кәсіпорын қызметкерлері үшін міндетті болып табылады.
4. Корпоративтік нормалар ресми құжаттарда – корпоративтік актілерде бекітілген.
5. Корпоративтік нормалар ұйымда жарияланады және көбінесе белгілі бір автономды бірлестік ұжымының еркін білдіреді.
6. Корпоративтік нормалар мәжбүрлеумен, олар бұзылған жағдайда мемлекеттің күшімен қамтамасыз етіледі.
7. Корпоративтік құқықтың қайнар көздері корпоративтік құқықтық нормаларды шоғырландыру тәсілдері болып табылады.

Корпоративтік құқық қайнар көздерінің келесі негізгі түрлері бөлінеді:

1) корпоративтік әдет-ғұрып,

2) корпоративтік іскерлік тәжірибе,

3) корпоративтік прецедент,

4) корпоративтік нормативтік құқықтық актілер.

**Тақырып-2: Заңды тұлғалар институты.**

**Сұрақтар:**

1. Заңды тұлға ұғымы. Заңды тұлғаның белгілері.

2

**Әдебиет:**

1. ҚР АК (Жалпы бөлім)
2. 2014 жылғы 7 наурыздағы № 176-V ҚРЗ Оңалту және банкроттық туралы Қазақстан Республикасының Заңы.
3. Азаматтық кодекске түсiнiктеме. Сүлейменов М.К, 3 шығарылым, кітап-1, «Заңгер» заң фирмасы, 2007 ж.
4. «Азаматтық құқық». Оқулық. Жауапты редактор Сүлейменов М.К. және Басин Ю.Г., т-1, А., КазГЮА, 2000 ж.
5. «Азаматтық құқық». Оқу құралы. Қыстаубай Ө.С., А., «Асыл Мұра», 2011 ж.

**1.**

Жеке тұлғалармен қатар, заңды тұлғалар да азаматтық-құқықтық қатынастардың субъектілері бола алады (ҚР АК-ның 1-бабы).

Құқықтық санат ретінде заңды тұлганың әдебиеттерде 6ip мағыналы анықтамасы жоқ.

Кеңес мемлекеті кезеңінде азаматтқ құқық теориясында заңды тұлгалардың мәні туралы алуан түрлі пікірлер кең таралған болатын. Негізінен алганда, заңды тұлғалар - мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелер зерттеу объектісі болды, мұны экономикада мемлекеттік меншіктің үстемдік етуімен түсіндіруге болатын еді.

Шетелдерде заңды тұлғаға қатысты екі теория барынша кең таралган - жалған теория және шындық теория.

Заңды тұлғаның **жалған теориясы** герман заңгері, XIX гасырда пайда болған құқық тарихы мектебінің басшысы К.Ф.Савиньидің есімімен байланысты, Ол құқықтың нағыз субъектісі адам және тек қана адам болып табылады деп тұжырымдады. Оның тұжырымдамасы мынаған негізделеді заңды тұлға дегеніміз қарапайым қолдан жасалған жасанды құқық субъектісінен басқа ештеңе емес, құқық субъектіліктің бірден-бір мумкін болатын иелері: жеке тұлғалар заңды тұлғадағы құқықтық қатынастардың нақты субъектілері болып қала береді.

Жалған теория Англия мен АҚШ-та кең таралған.

Шындық **теориясы**, немесе XIX ғ. герман заңгері Гиркенің есімімен байланысты теория, заңды тұлғаны мемлекеттің калыпты тіршілік етуіне қажетті құқықтың нақты өмір сүретін субъектісі ретінде карастырады.

Батыстағы құқықта заңды тұлғаны азаматтық-құқықтық қатынастардың дербес катысушысы ретінде әрекет ететін ұйым немесе мекеме ретінде түсінеді.

Дегенмен, батыс мемлекеттердің азаматтьқ заңдары заңды тұлғаға мүлде анықтама бермеуді жөн көреді, немесе заң шығарушылар жалпылама және өте қысқаша тұжырымдамалармен шектеледі.

Жоғарыда келтірілген заң тәжірибесінің негізінде заңды тұлға институты азаматтық құқықта басты орындардың бipiн алады деп атап көрсетуге болады.

**2.**

**Заңды тұлғаның белгілері.** Кез келген ұйым заңды тұлға ретінде таныла бермейді. Заңды тұлға мәртебесін алу үшін мынадай белгілердің жиынтығы болуы қажет:

- ұйымдық бірлік;

- мүліктік оқшауланушылық;

- дербес мүліктік жауапкершілік;

- азаматтық айналымда өз атынан әрекет ету.

- **ұйымдық бірлік**. Азаматтық кодекс заңды тұлғаны ұйым ретінде анықтайды. Индивидтердің жай ғана белгілі бір мөлшерін емес, өзара әрекеттесу мен қызмет етудің **белгілі бір ережелеріне бағынған азаматтар ұжымын** **ұйым** деп түсінеді.

Заңды тұлғаның азаматтық-құқықтық қатынастарда біртұтас тұлға ретінде сыртқы еркін білдіретін, көптеген тұлғалардан тұратын ұжымдық құрылымын - **заңды тұлғаның ұйымдық бірлігі деп атаймыз**.

- Франция, АҚШ, Норвегия, Швеция, Швейцария, Дания, Англия секілді бірқатар елдердің заңдарында да осындай құбылыстар байқалады.

Біздің еліміздің бұрынғы заңдары **бір қатысушыдан тұратын** заңды тұлғаның қызмет етуіне жол берген жоқ. Қазіргі АК бір ғана қатысушыдан тұратын заңды тұлғалар құруға мүмкіндік береді.

Заңды тұлғалар өз қызметін **жарғының** және **құрылтай шартының** немесе **жарғының** негізінде жүзеге асырады (АК-ң 41-б.). Жарғының болуы - заңды тұлғаның - мемлекеттік кәсіпорынның қызмет етуінің міндетті шарты (ҚР АК-ң 103, 104-баптары). Жарғыны **кәсіпорын құрылтайшысы бекітеді**, ал құрылтай шартын - құрылтайшылар жасайды. Жарғыда заңды тұлғаның атауы, тұрғылықты жері, пәні, қызмет мақсаты және басқа да қажетті мағлұматтар болуы тиіс.

- **мүліктік оқшауланушылық** - заңды тұлғаның негізгі белгісі, сондықтан оның дербес мүліктік жауапкершілігі туады.

- заңды тұлғаның мүліктік оқшауланушылығы оған мүліктің бекітіліп берілуінен, бұл мүлікке билік жүргізе алуынан көрінеді.

Өзін-өзі өтеу және дербес бухгалтерлік балансының болуы - заңды тұлғалардың мүліктік оқшаулануының көрінісі.

* **дербес мүліктік жауапкершілік** заңды тұлғаның мүліктік оқшауланушылығына сүйенеді.

Әрбір заңды тұлға өз міндеттемелері бойынша дербес азаматтық-құқықтық жауапкершілік атқарады. Тұлғаның борыштары бойынша құрылтайшысы да, мемлекет те жауап бермейді (АК-ң 44-б.).

Алайда, бұл ережеден ҚР АК-ң 207-бабында ауытқу көрсетілген: қазыналық кәсіпорын, мемлекеттік кәсіпорын, мекеме - қолында бар ақшасымен жауап береді, ал ақша-қаражаты жетіспейтін жағдайда - ҚР субсидиарлық жауапты болады (207-б. 1 т.).

Бұған қоса, заңды тұлғалар құрылтайшыларының олардың борыштары бойынша қосымша жауапкершілігі құрылтай құжаттарында бекітілуі мүмкін (АК-ң 44-б. 2-т.).

- **азаматтық айналымда өз атынан әрекет ету.** Заңды тұлғаның өз атынан мүліктік және мүліктік емес өзіндік құқықтарды иелену, міндеттерді атқару, сотта талапкер және жауапкер болу мүмкіндігінен де көрінеді.

Заңды тұлғаның атауы белгілі бір ұйымдық-құқықтық қатынастардың субъектісі деп тану үшін оны **дараландыру** және **нақтыландыру** құралы болып табылады.

**Тақырып-3: Заңды тұлғалардың түрлері мен нысандары, олардың ерекшеліктері**

**Сұрақтар:**

1. Заңды тұлғалардың түрлері. Филиалдар мен өкілдіктер. Заңды тұлғаның құқықтық қабілеттілігі және органдары.
2. Заңды тұлғаның пайда болуы және тоқтатылуы.

АК-ң 34 б. **заңды тұлғаларды 2 түрге бөледі.**

- коммерциялық ұйым. Негізгі мақсаты - табыс табу. Қайырымдылық мақсаты да бола алады, бірақ түпкі мақсаты - табыс табу.

- коммерциялық емес ұйым. Табыс табу мақсатын көздемейтін және алынған таза табысын қатысушыларына үлестірмейтін ұйым.

**Заңды тұлғалардың нысандары.**

**Коммерциялық ұйымдар** акционерлік қоғам, шаруашылық серіктестік, өңдірістік кооператив, мемлекеттік кәсіпорын нысанында құрылуы мүмкін.

Мекемелер, мемлекеттік мекемелер, қоғамдық қорлар, қоғамдық бірлестіктер, діни бірлестіктер, тұтынушылар кооперативтері, қауымдастықтар нысанындағы заңды тұлғалардың бірлестіктері заңды тұлғалардың коммерциялық емес түрлеріне жатады.

Заңды тұлғаның түрлерiн ажыратудың ең сенiмдi белгiсі - заңды тұлғаның қатысушылары арасында таза табысты бөлуге заңи мүмкіндік және мүмкінсіздік болып табылады.

**Заңды тұлғаның филиалдары мен өкілдіктері** (ҚР АК-ң 43-б.).

**Филиалдар** заңды тұлғаның тұрған жерінен тыс орналасқан және қызметтің барлығын немесе оның бір бөлігін, соның ішінде өкілдік қызметін атқаратын заңды тұлғаның бөлімшесі.

**Өкілдік дегеніміз** - бұл заңды тұлғаның тұрған жерінен тыс орналасқан, заңды тұлғаның атынан заңдық іс-әрекеттер жасайтын және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыратын заңды тұлғаның бөлімшесі.

Филиалдың және өкiлдiктің аралығындағы айырмашылықтарды атқарылатын функцияларына қарай анықтауға болады:

**филиал үшін** ол функциялар заңды тұлғалардыкіндей болады;

**өкілдік үшін** - заңды тұлғаның атынан заңдық іс-әрекеттерді жасау және олардың орындалуын бақылау функциясы болады.

**Заңды тұлғаның органдары.**

**Заңды тұлғаның органдарына** заңнамамен немесе құрылтай құжаттары арқылы заңды тұлғаның құқықтық жағдайын анықтайтын, сонымен қатар құқықтың басқа субъектілері мен мемлекет органдарының алдында арнайы уәкілеттіксіз өз атынан алдындағы мәселелерді шешетін лауазымды тұлғалар мен оның ұжымдық бөлімдері жатады.

Заңды тұлғаның органдары: **дара** ( директор, президент) және **ұжымдық** (жалпы жиналыс, басқарма, директорлар кеңесі) болып бөлінеді.

Әр түрлі заңды тұлғалардың органдарының және олардың өкілеттіктерінің **түрлерін, тағайындау тәртібі** мен **сайлауын** заңи актілер не болмаса құрылтай құжаттары анықтайды.

**Заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі.**

**Құқық қабілеттілік дегеніміз** - бұл заң шығарушылардың нақты субъективтік азаматтық құқықтарды иелену және нақты субъективтік міндеттерді атқару жөніндегі жалпы қабілетін таныған ерекше заңдық қасиет.

Заңды тұлға азаматтармен қатар, мүліктік қатынастардың субъектісі болып табылатындықтан ол құқық қабілеттілігіне ие болуға тиіс. Заңды тұлғалардың құқық қабілеттілігі әрекет қабілеттілігі сияқты **мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап пайда болады.**

Жеке тұлғаларға қарағанда, заңды тұлғалар арнайы құқық қабілеттілігіне ие болады (жеке тұлғаларда - жалпы құқық қабілеттілік). **Мысалы,** қазыналық кәсіпорындар арнайы, ерекше мақсаттарды жүзеге асыру үшін тек мемлекеттік мүдделер жолында қызметтің белгілі бір түрлерін жүзеге асыру үшін құрылатындықтан, құқық қабілеттілігі **тар өрісті арнайы субъектілер** болып табылады.

**Коммерциялық емес ұйымдардың құқық қабілеттілігі туралы** мәселені жеке қарастыру керек.

Олардың құқық қабілеттілігін арнайы құқық қабілеттілік ретінде сипаттау керектігі даусыз, өйткені **заңда мұндай ұйымдардың белгілі бір** **мақсаттар** - басқару, әлеуметтік, үйлестіру, қайырымдылық және т.с.с. **үшін құрылатынын** алдын ала анық көрсетілген. Сондықтан олар өздерінің жарғыларында көрсетілген қызмет түрлерімен ғана айналыса алады.

Заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі ол жойылған **кезде тоқтатылады**. Бұл ережеден ауытқу - лицензиялауды талап ететін әрекеттерді жасау құқығы мұндай құқық қабілеттіліктің мазмұнына кірмейді. Лицензия жарамсыз деп танылғанда, оның қолданылуы тоқтатылғанда, қайтарылып алынғанда немесе күші жойылғанда заңды тұлғаның құқық қабілеттілігінің мазмұны өзінің бұрыңғы қалпына келеді, яғни бұрыңғы аумағына қайтарылады.

**Тақырып-4: Заңды тұлғаның пайда болуы және тоқтатылуы.**

**Сұрақтар:**

1. Заңды тұлғаның пайда болуы және тоқтатылуы.

**Заңды тұлғалар төмендегі әдістермен пайда болады:**

- заңды тұлғалар құрылуының **өкімдік тәртібі** оның құрылтайшысының өкімі негізінде пайда болатынын көрсетеді. **Мысалы,** мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың құрылтайшысы - уәкілетті орган бола алады: Ғылыми Өндірістік Орталықтың құрылтайшысы - ҚР ӘМ болады.

- **рұқсат ету тәртібінде** заңды тұлғаны құру үшін құзіретті органның алдын ала рұқсаты талап етіледі. Рұқсат ету тәртібінің ерекшелігі сол - мұнда заңды тұлғаны құруға тыйым салынуы мүмкін.

Алайда заңды тұлғаны тіркеуге оны тиімсіз деген желеумен рұқсат бермеуге жол берілмейді (АК-ң 42 б. 5 т.).

- заңды тұлғаны құрудың **нормативтік жолығу тәртібі** мемлекеттік органдардың рұқсат беруін талап етпейді. **Мысалы,** жеке кәсiпкердің азық-түлік дүкенiн - заңды тұлға құрусыз ашуы.

Қандай түрге жататынына қарамастан, заңды тұлға міндетті түрде **тіркелуге тиіс. Тіркеудің мақсаты:**

- заңды тұлғаның пайда болу фактісін растайды;

- заңды тұлғаларды бірыңғай мемлекеттік тізілімге тіркегеннен кейін барлық заңды тұлғалардың мемлекеттік есебін жүргізуге мүмкіндік береді;

- жариялылық жағдайларын туғызады, өйткені кез келген мүдделі адам құпия немесе коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтерден басқа заңды тұлғаны сипаттайтын барлық материалдармен тіркеуші органдар арқылы танысуға құқылы;

- субъектiлерге заңды тұлға мәртебесiн беру әдісі болып табылады.

2013 ж. 9 қаңтарында ҚР-ң «Заңды тұлғаларды **мемлекеттік тіркеу** және филиалдар мен өкілдіктерді **есептік тіркеу** мәселелері бойынша ҚР-ң кейбір заңи актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы күшіне кірді. Кіші кәсіпкерлік статусындағы заңды тұлғаларды **тіркеудің рұқсат алудан ескерту тәртібіне көшу** заңның негізгі жаңалығы болып табылады. Осы айтылған тәртіппен тіркеу үшін тіркеу жарнасын төлеп, тіркеу органын ескерту жеткілікті. Тіркеу «Заңды тұлғалар» деп аталатын Мемлекеттік мәліметтер базасында автоматты түрде жасалады. Оған БИК (бизнес-идентификациялық нөмір) берілген заңды тұлғаны тіркеу туралы анықтама алу **тіркеу процесінің тәмамдалуының дәлелі болады**, яғни құжаттарды алу үшін ХҚКО (Халыққа Қызмет Көрсету Орталығына) жүгінудің қажеті жоқ. Заңды тұлғаның **тұрғылықты орнын дәлелдейтін құжатты** және **салық қарызының жоқтығы туралы анықтаманы** тіркеу органына тапсыру қажеттілігі алынып тасталды, **заңды тұлғаның жарғысын тапсыру туралы талап** алынып тасталды.

Әділет органдары беретін **мемлекеттік тіркеу туралы** **куәлік** субъектінің заңды тұлға құқықтарын иеленуінің **ресми дәлелі болады**.

**Тіркеуден өтпеген заңды тұлғаның** (оның филиалының немесе өкілдігінің) қызмет жүргізуіне **тыйым салынады**. ҚР заңдарына сәйкес мемлекеттік тіркеуден өтпей қызмет жасаған заңды тұлғаның табысы бюджет пайдасына алынады.

**Қайта тіркеу** заңды тұлғаның құрылуын емес, бұрыннан тіркеліп, қызмет етіп тұрған заңды тұлғаны қолданыстағы заңдардың талаптарына сәйкестендіруді білдіреді.

Заңды тұлғаның қызметі төмендегі жағдайларда тоқтатылады:

- қайта құрылуы ( АК-ң 45-б.)

- таратылуы (АК-ң 49 б.) нәтижесінде.

Заңды тұлғаны қайта құру оның мүлкінің меншік иесінің немесе меншік иесі уәкілеттік берген органның, құрылтайшылардың шешімі бойынша, сондай-ақ заңды тұлғаның құрылтай құжаттары уәкілеттік берген органның шешімімен, немесе заң актілерінде көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша жүргізіледі.

**Заңнама заңды тұлғаны қайта құрудың 5 нысанын атап көрсетеді.**

**Қосу кезінде** екі және одан да көп заңды тұлғалардың қызметі тоқтатылып, олардың негізінде бір заңды тұлға құрылады да, тіркеуден өтеді. Олардың әрқайсысының мүліктік құқықтары мен міндеттері **өткізу актісіне** сәйкес жаңадан пайда болған заңды тұлғаға өтеді (АК-ң 46 б. 1 т.). **Мысалы:** ІІМ Академиясы - 1999 ж.

**Өткізу актісі дегеніміз** - бұл заңды тұлғаларды қосу, біріктіру және өзгерту кезінде жаңадан құрылған заңды тұлғаға - құқық мирасқорына өтетін мүліктік құқықтар мен міндеттерді тіркейтін құжат.

Тіркеуші орган өзінің қызметін тоқтатқан заңды тұлғаны мемлекеттік тізілімнен шығарады.

**Біріктіру кезінде** бір және одан да көп заңды тұлғалардың қызметі тоқтатылады. Олардың негізінде жаңадан пайда болған заңды тұлғалар ірілендіріледі де, тоқтатылған заңды тұлғалардың құқық мирасқоры болып табылады. **Мысалы:** оптимизация нәтижесінде Талдықорған облысы мен Алматы облысының біріктірілуі - Талдықорған облысының облыстық прокуратурасы Алматы облысының облыстық прокуратурасына қосылды.

**Бөлу кезінде** бір заңды тұлғаның қызметі тоқтатылады да, оның негізінде **екі және одан да көп** заңды тұлғалар ұйымдастырылады. Бөлінетін заңды тұлғаның мүліктік құқықтары мен міндеттері **бөлу балансына** сәйкес жаңадан құрылған заңды тұлғаларға өтеді. **Мысалы:** бiр Акционерлік Қоғамның негiзiнде екi және одан астам дербес Акционерлік қоғамдардың құрылуы.

**Бөлініп шығу кезінде** бір заңды тұлғаның құрамынан екі және одан да көп заңды тұлғалар бөлінеді, мұндай жағдайда бастапқы заңды тұлғаның қызметі тоқтатылмайды. Сондықтан бастапқы заңды тұлға **қайта тіркелуден** өтуі тиіс, ал бөлінген, жаңадан пайда болған заңды тұлғалар мемлекеттік тіркеуге тұруға міндетті. Мүліктік құқықтар мен міндеттердің бір заңды тұлғадан екінші заңды тұлғаға берілуі **бөлу балансымен** рәсімделеді.

**Бөлу балансы дегеніміз** - бұл қайта құрылатын заңды тұлғаның бөлу және бөлініп шығу кезінде құқық мирасқорлары арасында заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттерінің бөлінуін рәсімдейтін бухгалтерлік құжат.

Бөлу балансын заңды тұлғаның мүлкінің **меншік иесі** немесе оны қайта құру туралы шешім қабылдаған **орган бекітеді**.

Тіркеу кезінде өткізу актісі мен бөлу балансын тапсыру ең алдымен қайта құрылатын заңды тұлғалардың **кредиторларының мүдделерін қорғау мақсатында** жүзеге асырылады. Оларды тапсырмау - мемлекеттік тіркеуден бас тартуға әкеліп соқтырады.

**Өзгерту кезінде** заңды тұлғаның ұйымдастыру-құқықтық нысаны өзгереді. Мысалы: Акционерлік қоғам ЖШС-гі немесе өндірістік кооперативі болып өзгере алады.

**Заңды тұлғаны** қайта құру **ерікті түрде** немесе **мәжбүрлеп** жүргізілуі мүмкін.

**Ерікті түрде қайта құру** шаруашылық серіктестіктің, акционерлік қоғамның, өндірістік кооператив қатысушыларының шешімі бойынша қолданыстағы заңдарға сәйкес және осы заңды тұлғалардың құрылтай құжаттары бойынша жүргізілуі мүмкін.

**Мәжбүрлеп қайта құру** сот органдарының шешімімен және заң актілерінде көзделген жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкін. **Мәжбүрлеп** қайта құру тек **бөлу, бөлініп шығу** немесе **өзгерту** нысанында ғана жүзеге асырылады. Ол монополияға қарсы заңдар бұзылған кезде, банкроттық жағдайда, заңды тұлғалардың кейбір түрлеріне қойылатын заңның талаптары бұзылғанда және басқа да кейбір жағдайларда жүргізілуі мүмкін.

**Заңды тұлғаны тарату дегеніміз** - оны заңды тұлғалардың мемлекеттік тізілімінен шығару жолымен заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін тоқтату. Заңды тұлғаны тарату кезінде құқық мирасқорлық заңды тұлғаны қайта құрудағыдай сақталмайды.

Заңды тұлғаны тарату **ерікті** және **мәжбүрлеп** болуы мүмкін.

**Ерікті тәртіппен тарату** заңды тұлғаның мүлкінің меншік иесінің немесе меншік иесі уәкілеттік берген органның шешімі бойынша жүргізіледі. **Мысалы:** **РМК-ды тарату** ҚР Үкіметінің шешімі бойынша, ал **коммуналдық кәсіпорынды тарату -** жергілікті әкімнің шешімі бойынша.

**Мәжбүрлеп тарату** соттың шешімімен жүргізіледі. Заңды тұлғаларды **мәжбүрлеп** тарату негіздерінің тізбесі толық емес (лицензиясыз, жарғыға қайшы келетін әрекет жасау, банкроттық).

**Мәжбүрлеп** тарату туралы құқықты заңнамалық актілерімен осындай құқыққа ие болған уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады, ал банкроттық кезде - несие беруші жүзеге асырады.

**Банкроттық дегеніміз** - борышкердің соттың шешімімен танылған, оны таратуға негіз болып табылатын дәрменсіздігі (АК-ң 52 б.). Қазыналық кәсіпорындарға, мекемелерге, мемлекеттік мекемелерге банкроттық институты қолданылмайды (банкроттық туралы Заң), өйткені мұндай заңды тұлғалардың кредиторларының талаптарын қанағаттандыру үшін ақшасы жетіспейтін жағдайларда мүліктің меншік иесі субсидиарлық жауапты болады.

Мысалы: РМК ӘМ.

Заңды тұлға таратылған кезде оның **несие берушілерінің талаптары, АК-ң 51-бабында көзделгеніндей, төменде көрсетілген кезек бойынша қанағаттандырылады:**

**Бірінші кезекте** - азаматтың өміріне немесе денсаулығына келтірілген залалды өтеу талаптары, алиментті өндіріп алу талаптары.

**Екінші кезекте** - еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдардың еңбегіне ақы төлеу және авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу жөніндегі есеп айырысуы жүргізіледі.

**Үшінші кезекте** - кредиторлардың таратылатын банкроттың кепілмен қамтамасыз етілген мүлкінің міндеттемелері жөніндегі талаптары, кредиторлардың-ипотекалық тұрғын үй қарызы шарттары бойынша талап ету құқықтары кепілімен (ипотекалық куәлік кепілін қоса алғанда) қамтамасыз етілген ипотекалық облигацияларды, сондай-ақ аталған облигацияларды ұстаушыларда оларға меншік құқығы туындаған немесе мәмілелер бойынша не ҚР-ң заң актілерінде көзделген өзге де негіздер бойынша оларға ауысқан жағдайларда ҚР-ң мемлекеттік бағалы қағаздарын ұстаушылардың талаптарын қоспағанда, қамтамасыз ету сомасы шегінде қанағаттандырылады.

**Төртінші кезекте** - салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер жөніндегі берешек өтеледі.

**Бесінші кезекте** - заң құжаттарына сәйкес басқа да несие берушілерімен есеп айрылысады.

Әрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толығымен орындалған соң қанағаттандырылады.

Заңды тұлғалардың Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне тиісті жазба жасалғаннан кейін занды тұлғаның тарытылыуы аяқталады, ал заңды тұлға өз қызметін тоқтатты деп есептеледі (АК-ң 50 б. 10 т.).

**Тақырып-5: Коммерциялық ұйымдардың нысандары**

**Сұрақтар:**

1. Коммерциялық ұйымдардыңнысандарыжәне олардың коммерциялық емес ұйымдардан айырмашылығы.

**Әдебиет:**

1. ҚР АК-ң 58 -104 баптары.

2. ҚР 02.07.2018 ж. № 167-VІ ҚРЗ.Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы Заңы.

3. ҚР 22.04.1998 ж. «ЖШС туралы» Заңы.

4. ҚР 02.07.2003 ж. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңы.

5. ҚР 05.10.1995 ж. «Өндірістік кооперативі туралы» Заңы.

6. ҚР 13. 05. 2003 ж. «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы.

7. ҚР 8. 01. 2003 ж. «Инвестициялар туралы» Заңы.

8. ҚР 02.05.1995 ж. «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Заңы.

9. М.К.Сүлейменовтiң және Ю.Г.Басинның жауапты редакциялылығымен шыққан, «Азаматтық құқық» оқулығы. 1-т, А, 2-шi басылымы, КазГЮА. 2000 ж.

10. ҚР Азаматтық кодексіне түсiндірмелер. Сүлейменов М.К, 3-ші шығарылым, 1-ші кітап, «Заңгер» заң фирмасы, 2007 ж.

11. «Азаматтық құқық». Оқу құралы. Қыстаубай Ө.С., А., «Асыл Мұра», 2011 ж.

**Коммерциялық ұйымдардың нысандары**

ҚР-ң АК-ң 34 б. 2 т. табыс табу мақсатында кәсіпкерлік қызметпен айналысатын заңды тұлғалар үшін алдын ала 4 ұйымдастыру-құқықтық нысан қарастырылған:

* мемлекеттік кәсіпорын;
* өндірістік кооператив;
* шаруашылық серіктестік;
* АҚ

10.07.1998 ж. дейін **АҚ** шаруашылық серіктестіктің құрамына оның бір түрі ретінде кіретін. ҚР-ң «АҚ мәселелері бойынша ҚР-ң кейбір заңи актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы **акционерлік қоғамдарды** серіктестіктердің қатарынан шығарды және оларды кәсіпкерлік ұйымдардың дербес түріне жататынын анықтап берді:

**1.** Жарғылық капиталы құрылтайшылардың(қатысушылардың) үлесіне (салымдарына) бөлінген коммерциялық ұйым **шаруашылық серіктестік** деп танылады (ҚР-ң АК-ң 58 б. 1 т.).

Шаруашылық серіктестіктер кәсіпкерлік ұйымдар болып табылады. ҚР-ң заңнамасы шаруашылық серіктестіктердің **4 түрін** алдын ала қарастырған. Шаруашылық серіктестіктерді құрған **жеке** және **заңды** тұлғалар олардың **құрылтайшылары** болып аталады**.**

Құрылтай шарты мен жарғы шаруашылық серіктестіктіктің құрылтай құжаты болып табылады. Егер шаруашылық серіктестікті бір адам құрса, онда құрылтай шарты жасалмайды, ондай серіктестіктік жарғының негізінде қызмет атқарады.

Шаруашылық серіктестік өзінің табиғаты бойынша кәсіпкерліктің ұжымдық нысаны болып табылады. Оның мәні:

* әр түрлі тұлғалардың (жеке, заңды) іс әрекеттерін біріктіру;
* олардың ақшаларын, және басқа да мүліктерін біріктіру;
* ортақ мәселелерді бірігіп шешу;
* мүлікті серіктестіктің меншігіне беру және оны бөлу.

Серіктестікті басқаруды оның жоғарғы және атқару органдары жүргізеді.

Шаруашылық серіктестіктің жоғары органы оның қатысушыларының жалпы жиналысы болып табылады. Егер серіктестіктің құрылтайшысы бір тұлға болса, онда жалпы жиналыстың құзіреті оның бірден бір қатысушысына тиесілі болады (ҚР-ң АК-ң 60 б. 1 т.). Алқалы орган оның атқару органы болып табылады (басқарма, дирекция және байқаушы кеңес).

**а) Толық серіктестік**

Толық серіктестіктің мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда қатысушылары серіктестіктің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен ортақ жауапкершілікте болатын серіктестік **толық серіктестік** деп танылады (ҚР-ң АК-ң 63 б. 1 т.).

Толық серіктестіктіңміндеттемелері бойыншаолардың қатысушыларының **толық жауапкершілігі** олардың **ерекше белгісі** болып табылады:

* бір жағынан – серіктестіктің өзі өз мүлкі аумағында жауапкершілікте болады;
* екінші жағынан – оның қатысушылары өз мүліктерімен жауапкершілікте болады.

Сондықтан Қазақстанда кәсіпкерлік тәжірибеде толық серіктестік, ең біріншіден қатысушыларының жауапкершілігіндегі ерекшеліктерімен өз қолданысын таба алмады.

Толық серіктестіктің құрылуы мен қызмет тәртібі ҚР 02.05.1995 ж. «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Заңының 10-25 баптарымен анықталады.

**Толық серіктестіктің ерекшеліктері:**

* толық серіктестіктің қатысушылары кредиторлардың алдында ортақ және шексіз жауапкершілікте болады;
* толық серіктестіктің қарызды жабу үшін қажетті мүлігінің жоқ екені анықталғаннан кейін, кредиторлар серіктестіктің қатысушыларына талап қоюға құқығы бар;
* қатысушылардың жауапкершіліктері ортақ болып табылады;
* кредиторлар серіктестіктің кез келген қатысушысына талап қоюға құқығы бар;
* серіктестіктің қатысушыларының ешқайсысы 3-і тұлғалардың алдындағы жауапкершіліктен босатыла алмайды (қарызын өтеген тұлға регрестік талап қою құқығына ие).
* толық серіктестіктің қызметіне жеке өзінің қатысуы.

**ә) Сенім (коммандиттік) серіктестігі**

Серіктестіктің міндеттемелері бойынша өзінің бүкіл мүлкімен (толық серіктестермен) қосымша жауап беретін бір немесе одан да көп қатысушылармен қатар, серіктестіктің (салымшылардың) мүлкіне өздері салған салымдардың жиынтығымен шектелетін бір немесе одан көп қатысушыларды да енгізетін және серіктестіктіңкәсіпкерлік қызметін жүзеге асыруға қатыспайтын серіктестік **сенім (коммандиттік) серіктестігі** деп танылады (ҚР-ң АК-ң 72 б. 1 б.).

Бизнесті **сенім (коммандиттік) серіктестігі** арқылы жүргізу Қазақстанда болсын, дүние жүзінде болсын, сирек кездесетін құбылыс деп есептелінеді: заң шығарушы **сенім (коммандиттік) серіктестігін** кәсіпкерлік таңдаудың **мүмкіндігін кеңейту үшін ұсынған**.

Толық серіктестік пен сенім (коммандиттік) серіктестігініңқызметтерінде және құқықтық статустарында көп ұқсастық бар, сондықтан сенім (коммандиттік) серіктестігіне АК мен ҚР «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Заңының ережелері қолданылады.

Сенім (коммандиттік) серіктестігінің ерекшеліктері**:** сенім (коммандиттік) серіктестігінде 2 түрлі қатысушы болады:

1) **толық серіктес** – өз мүлкімен толық жауап береді;

2) **салымшылар** – олар сенім (коммандиттік) серіктестігінің қызметіне қатыспайды және өзінің салған салымының аумағында тәуекел етеді.

Сенім (коммандиттік) серіктестігінің қатысушыларының ең аз (минималды) саны – бір **толық серіктес** және бір **салымшы**. Толық серіктес тек қана азамат бола алады, ал салымшы азамат та, заңды тұлға да бола алады.

**Салымшылар** бірнеше сенім (коммандиттік) серіктестіктерінің қызметтеріне қатыса алады, ал толық серіктес тек қана бір сенім (коммандиттік) серіктестігінің қызметінде бола алады.

Сенім (коммандиттік) серіктестігінің құрылуы мен қызмет тәртібі АК жалпы ережелерімен және ҚР 02.05.1995 ж. «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Заңымен реттеледі.

Сенім (коммандиттік) серіктестігінің істерін **толық серіктестер атқарады** (**салымшылар** сенім (коммандиттік) серіктестігінің істерін басқаруға **құқығы жоқ)**. Сенім (коммандиттік) серіктестігі оның құрамынан барлық салымшылар шыққан кезден бастап **өз жұмысын тоқтатады**.

**б) Жауапкершілігі шектеулі серіктестік**

Бір немесе бірнеше адам құрған, жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен белгіленген мөлшерде үлеске бөлінген серіктестік **жауапкершілігі шектеулі серіктестік** деп танылады; жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылар оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және серіктестіктің қызметіне байланысты залалдарға өздерінің қосқан салымдарының құны шегінде тәуекел етеді**. Осы ережеден өзгеше жағдайлар** осы Кодексте және заң актілерінде көзделуі мүмкін **(**ҚР-ң АК-ң 77 б. 1 б.**).**

ЖШС шаруашылық серіктестіктердің ең көп таралған нысаны болып табылады.

ҚатысушылардыңЖШС-ң қарызы бойынша жауапкершілігінің жоқтығы, яғни серіктестіктің қызметіне байланысты залалдарға өздерінің қосқан салымдарының құны шегінде тәуекел етуі - **ЖШС-ң негізгі белгісі** болып табылады.

Жарғылық капиталының көлемі **– шексіз**.

ЖШС-ң жоғары органы - **жалпы жиналыс** болып табылады.

**Әр қатысушының салым**ы жарғылық капиталдың жалпы көлеміндегі қатынасына шаққанда оның ЖШС-ң жарғылық капиталындағы үлесі болып табылады. Ол бүтіннің бөлігі ретінде де, % ретінде де қарастырылуы мүмкін.

Кез келген жеке немесе заңды, соның ішінде шетелдік тұлғалар ЖШС-ң қатысушылары бола алуы мүмкін. **Бұдан ауытқу - мемлекет** болып табылады.

ЖШС-ң күнделікті іс-қызметін басқару үшін атқару органы құрылады. Ол ЖШС-ң жалпы жиналысына есеп беруге міндетті. Атқару органының қызмет тәртібі және құзыры ҚР 22.04.1998 ж. «ЖШС туралы» Заңының 51-54 баптарымен анықталады.

**в) Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік.**

Қатысушыларысеріктестіктің міндеттемелері бойынша өздерінің жарғылық капиталға салған салымдарымен жауап беретін, ал бұл сомалар жеткіліксіз болған жағдайда өздеріне тиесілі мүлікпен оған өздері еселенген мөлшерде енгізген салымдар арқылы жауап беретін серіктестік **қосымша жауапкершілігі бар серіктестік** деп танылады **(**ҚР-ң АК-ң 84 б. 1 б.**)**.

ҚЖБС тек қана Қазақстанда емес, сонымен қатар дүние жүзінің көптеген мемлекеттерінде өте сирек кездесетін ұжымдық ұйым нысаны болып табылады. Ол қатысушыларының **қосымша жауапкершілігінің бар болуымен** түсіндіріледі.

ҚЖБС және ЖШС бір заңмен реттеледі, **ал олардың айырмашылығы** - ҚЖБС қатысушылары серіктестіктің міндеттемелері бойынша оның жарғылық капиталына салған салымының көлемінде ғана емес, сонымен бірге олардың **салымының құнына қатысты барлығына бірдей көлемдегі басқа да мүлігімен** өздеріне жауапкершілік артуында.

Сонымен, біз коммерциялық ұйымның бір нысанын – шаруашылық серіктестікті және олардың түрлерін – қарастырып өттік.

**г) Өндірістік кооператив**

Азаматтардың бірлескен кәсіпкерлік қызмет үшін мүшелік негізде олардың өз еңбегімен қатысуына және өндірістік кооператив мүшелерінің мүліктік жарналарын біріктіруіне негізделген ерікті бірлестігі **өндірістік кооператив** деп танылады (ҚР-ң АК-ң 96 б. 1 т.).

ӨК - ерте кезде де, қазіргі заманда да көптеген мемлекеттерде кеңінен қолданылатын, адамдардың ұжымдық еңбегін ұйымдастырудың ескі түрлерінің бірі.

ӨК заңды тұлға болып табылады және коммерциялық ұйымдардың қатарына жатады. **Өзінің еңбекке қатысуы факторы (**басқаша айтқанда, кооператив мүшесі онда жұмыс істеуге тиіс**)** өндірістік кооперативтің акционерлік қоғамнан және шаруашылық серіктестіктен айырмашылығын көрсетеді. ӨК – бұл ең алдымен, еңбек бірлестігі, ал шаруашылық серіктестік – бұл ең алдымен капиталдар бірлестігі.

ӨК жеке **тұлғалардың–құрылтайшылардың жалпы жиналысының** шешімі бойынша құрылады. 16 жасқа жеткен, кооператив мүшесі болуға тілек білдірген және оның қызметіне жеке өз еңбегімен қатысуға қабілетті **кез келген жеке тұлға** өндірістік кооперативтің мүшесі бола алады.

ӨК өзінің қызметін **жарғының** не **құрылтай шарты** мен **жарғының** негізінде жүзеге асырады. Құрылтай шартына оның барлық құрылтайшылары қол қояды.

**ӨК мүлкі мынадай көздерден қалыптасады:** кооператив мүшелерінің мүліктік жарналары, кооператив қызметінен алынған табыстар, заң актілерімен тыйым салынбаған өзге де көздер.

Өндірістік кооперативтерге тән сипатты ерекшеліктердің бірі – бұл кооперативтің барлық мүшелері оның міндеттемелері бойынша салған жарнасының көлемінде жеке борыштарын жабу үшін **қосымша жауапкершілік атқарады** (ҚР-ң АК-ң 100 б. 5 т.)

АК және ҚР 05.10.1995 ж. «Өндірістік кооперативі туралы» Заңы мынадай басқару органдарын анықтаған:

а) ӨК мүшелерінің жалпы жиналысы;

ә) ӨК бақылау кеңесі;

б) тексеру комиссиясы;

в) атқарушы органдар.

Кооперативтің жоғары органы **кооператив мүшелерінің жалпы жиналысы.**

**е) Мемлекеттік кәсіпорын**

Мемлекеттік кәсіпорындар 1) шаруашылық жүргізу құқығына негізделген;

2) оралымды басқару құқығына негізделген мемлекеттік кәсіпорындарға бөлінеді (қазыналық кәсіпорындар).

Мемлекеттік **меншіктің түріне қарай кәсіпорындар**:

а) республика меншігіндегі кәсіпорындар – РМК.

ә) коммуналдық меншіктегі кәсіпорындар – ҚМК.

Мемлекеттік кәсіпорынның құрған басқа кәсіпорыны **еншілес мемлекеттік кәсіпорын ретінде** қарастырылады.

Мүліктік кешен ретінде мемлекеттік кәсіпорын **жылжымайтын мүлік деп танылады.**

Мемлекеттік кәсіпорындар **қызметінің негізгі мақсаты қоғам** мен **мемлекеттің** қажеттіктерімен айқындалатын **мынадай әлеуметтік**–**экономикалық міндеттерді шешу** болып табылады:

1) елдің қорғаныс қабілетін материалдық жағынан қамтамасыз ету және қоғамның мүдделерін қорғау;

2) экономиканың жеке меншік секторы қамтымаған немесе жеткіліксіз қамтыған қоғамдық өндірістің буындары мен салаларында бірінші қажеттіліктегі тауарларды өндіру (жұмыстар атқару, қызметтер көрсету);

3) мемлекеттік монополияға жатқызылған немесе мемлекеттің функциясы болып табылатын салалардағы қызметті жүзеге асыру.

Республикалық кәсіпорындарға қатысты уәкілетті органдар болатын министерліктерді, ведомстволарды, мемлекеттік комитеттерді, агентстволарды және басқа да мемлекеттік органдарды ҚР Үкіметі анықтайды.

РМК-ны қайта құру және тарату ҚР Үкіметінің шешімімен, ал ҚМК – әкімнің шешімімен жасалады.

Мемлекеттік кәсіпорынның құрылтай құжаты Жарғы болып табылады, оны уәкілетті орган бекітеді, сондықтан оның құрылтай шарты болмайды.

**Жарғыда мыналар бекітілген:** мемлекеттік кәсіпорынның пәні мен мақсаты, мемлекеттік кәсіпорынның түрі, құрылтайшысы, оның фирмалық атауы, оның тұрғылықты орыны, басшысының құзіреттері туралы мәліметтер, мемлекеттік кәсіпорынның мүлігінің қалыптасуы және табысты бөлу тәртібі, мемлекеттік кәсіпорын мен құрылтайшының, мемлекеттік кәсіпорынның әкімшілігі мен ұжымның өз ара қатынасы туралы және басқа да заңнамаға қайшы келмейтін жайлар.

**Мемлекеттік тапсырысты орындау мемлекеттік кәсіпорын үшін міндетті болып табылады.** Егер мемлекеттік тапсырыста келісім шарт жасалу көзделген болса, мемлекеттік кәсіпорын ондай келісім шарт жасаудан бас тартуға құқығы жоқ.

**Тақырып-6: Коммерциялық заңды тұлғалардың құқықтық реттелуі.**

**Сұрақтар:**

1. Коммерциялық ұйымдардың құқықтық жағдайы.

ҚР АК-ң 34 бабы заңды тұлғалардың **2 түрін айтады**: коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарды.

Заңды тұлғаның негізгі мақсаты - табыс табу болса, онда ол **коммерциялық ұйымға** жатады. Табыс табу мақсатын көздемейтін және алынған таза табысын қатысушыларына үлестірмейтін ұйым - **коммерциялық емес ұйым.**

Әрине,коммерциялық ұйым басқа да мақсат көздеуі мүмкін**, мысалы** қайырымдылық мақсаты, бірақ түпкі мақсаты - табыс табу.

Заңды тұлғаның табатын пайдасы заңды жолмен, заңды құралдармен мүмкін болғандықтан, оның табысы қоғамға да пайдалы.

ҚР АК-ң 34 бабы коммерциялық заңды тұлғалардың ұйымдастыру-құқықтық нысандарының **толық санатын атап көрсеткен**.

**Коммерциялық ұйымдар** акционерлік қоғам, шаруашылық серіктестік, өңдірістік кооператив, мемлекеттік кәсіпорын нысанында құрылуы мүмкін.

Кәсіпкерлердің ұйымдастыру-құқықтық нысандарының дәл сипаттамасы жоқ. Олардың әр түрлі стандартқа жатпайтын және аралас нарықтық талаптарсыз заңды тұлғаларды құруы (мысалы: фирма, корпорация, трест, траст компаниясы, концерн, холдинг), осындай ұйымдастыру-құқықтық нақтылаудың қажеттілігін тудырды.

Заңды тұлғалардың осындай «нысансыз» құрылуы олардың **түпкі статусын анықтауда қиындық тудырады**. Сондықтан ҚР Жоғарғы Кеңесінің 1994 ж. 27.12. «ҚР АК-н (Жалпы бөлім) қолданысқа енгізу туралы» қаулысы бойынша АК-ті (Жалпы бөлім) ресми түрде жарияланғанға дейін ұйымдастыру-құқықтық нысандарында құрылған, АК-те (Жалпы бөлім) көзделмеген заңды тұлғалар 1998 ж. 1 қаңтарына дейінгі АК-те (Жалпы бөлім) көзделген ұйымдастыру-құқықтық нысандарға өзгертілуі тиіс деп белгіленген.

Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың **айырмашылықтары туралы айтайық.** Тәжірибелік қызметте ондай айырма жүргізу оңай емес:

1) өйткені кейбір коммерциялық тұлғалар (әсіресе, оладың алғашқы құрылған жылдары) тапқан табысының барлығын оның қатысушыларының арасында бөлмей, материалдық базасын, технологияны және т.б. дамытуға жұмсайды.

2) кейбір коммерциялық емес ұйымдар олардың жарғысында көрсетілген кәсіпкерлік қызметті белсенді түрде жүргізеді.

3) әдетте коммерциялық заңды тұлғалар қолданатын ұйымдастыру-құқықтық нысанында коммерциялық емес заңды тұлға құрылуы мүмкін.

Сондықтан олардың **айырмашылықтарын анықтаудың** еңсенімді критерийі заңды тұлғаның қатысушыларының таза табысты өз ара бөле алуы немесе бөле алмауы болып табылады:

- егер заңды тұлға заңға немесе құрылтай құжаттарына байланысты таза табысты өз ара бөле алатын болса, онда ол коммерциялық ұйым;

- ал басқаша жағдайда ол коммерциялық ұйым емес болып танылуы керек.

Біздің заңнамамызда олардың **айырмашылықтары анықталған.** Ал РФ АК (116 б.) тұтынушылар кооперативтерінің қатысушыларының қызметтен түскен таза табысты өз ара бөле алуы белгіленген. Ал біздің заңнамамыз бойынша **ТК** коммерциялық емес ұйымдардың санатына жатады.

Коммерциялық ұйым мен коммерциялық емес ұйымдардың кәсіпкерлікпен айналысу мүмкіндіктері әр түрлі.

Коммерциялық заңды тұлғалар, **заңда жалпы нысанда тікелей** немесе **заңды тұлғалардың кейбір түрлеріне арнайы тыйым салынғандарынан басқалары,** кәсіпкерлік қызметтің кез келген түрімен айналыса алады. (**Мысалы,** мұндай тыйым салузаңды тұлғалардың құрылтай құжаттарында немесе заңи актілерде бедгіленген болуы мүмкін**).** Басқа жағдайларда коммерциялық тұлға мәмілелердің заңда, құрылтай құжаттарында тыйым салынбаған кез келген түрін жасауға құқығы бар (ҚР АК 35 б. 1 т.).

Енді келесі жағдайларға тоқталып өтудің қажеттілігі туып отыр:

1) заңды тұлғаның мүлігінің қандай нысанның меншік иелігінде екеніне байланысты, заңды тұлғалар **мемлекеттік** және **мемлекеттік емес** болып бөлінеді:

мүліктері бөліктерге немесе акцияларға бөлінбей, бүтін күйінде толығымен мемлекеттің құқық меншігінде болатын заңды тұлғаларды (кәсіпорындар мен мекемелер), **мемлекеттік заңды тұлғалар** деп атаймыз (ҚР АК 102 б.).

Мұндай заңды тұлғаларға мемлекет бюджетінен ақша-қаражат бөлініп отырылады. ҚР АК-ң 115 б. сәйкес ақша – мүліктің бір түрі.

**Қалғанының барлығы,** егеролардың жарғылық капиталында мемлекет қандай да бір бөліктердің иегері болса да, **олар мемлекеттік емес** заңды тұлғаларға жатады.

1. Шетелдің қатысуымен құрылған кәсіпорынның, яғни бірлескен немесе шетелдік кәсіпорынның, заңды тұлғалардың арасындағы орынын арнайы анықтау қажет.

ҚР 8. 01. 2003 ж. «Инвестициялар туралы» Заңы келесідей түсінік береді: **«Шетелдік заңды тұлға (компания, фирма, кәсіпорын, ұйым, ассоциация т.с.с.) – бұл ҚР**-нан  **тыс, шетел мемлекетінің заңына сәйкес** құрылған заңды тұлға.

Мұндай айырмашылықты анықтау заңды тұлғаларды **ұлттық,** яғни ҚР аумағында және оның заңдарымен құрылған, және **шетелдік** деп бөлуге қызмет етеді.

3) Заңды тұлғаларды - **резидент және резидент емес** деп бөлудің маңызы өте зор. Мұндай бөлу ҚР 13.06.2005 ж. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Заңында анықталған. Осы Заңның 1 б. сәйкес  **резиденттерге** ҚР-ңзаңнамасына сәйкес және ҚР-ң аумағында құрылған заңды тұлғаларды жатқызамыз.Оларғашетелдік қатысумен құрылған кәсіпорындар жатады, егеролар ҚР-да құрылып, тіркелген болса және тұрғылықты орыны осында, яғни ҚР-да болса **(**ҚР-ң АК-ң 93 б.).

**Резидент емес–заңды тұлғаларға** ҚР-ң аумағында немесе одан тыс жерде әрекет ететін барлық қалған заңды тұлғалар жатады.

Заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері олардың қандай түрінің құрамына кіретініне байланысты резидент немесе резидент емес болып есептеледі. Валюталық операциялар, валюталық есеп-шот ашу, шетелдік валютамен есеп айырысу үшін – тәжірибелік маңызы бар.

4) Заңды тұлғалардың басқа түрлері ретінде **еншіле**с және **тәуелді** заңды тұлғаларды атап өтуге болады.

Жарғылық капиталының басым бөлігін басқа заңды тұлға қалыптастырған не олардың арасында жасалған шартқа сәйкес (не өзгедей түрде) негізгі ұйым осы ұйымның қабылдайтын шешімдерін айқындай алатын заңды тұлға **еншілес ұйым** болып табылады (ҚР-ң АК-ң 94 б. 1 т.).

Басқа мемлекеттік кәсіпорынның өз мүлігінің есебінен құрған заңды тұлғасы **еншілес мемлекеттік кәсіпорын** болып табылады.

Егер акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының20 % астамы, басқа (қатысушы, басымырақ) заңды тұлғанікі болса, ол **тәуелді қоғам** деп танылады (ҚР-ң АК-ң 95 б.).

**Тақырып-7: Акционерлік қоғам - корпоративтік құқық субъектісі ретінде**

**Сұрақтар: Акционерлік қоғам**

**Әдебиеттер:**

1. ҚР АК-ң 58 -104 баптары.

2. ҚР 02.07.2018 ж. № 167-VІ ҚРЗ.Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы Заңы.

3. ҚР 02.07.2003 ж. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңы.

56. ҚР 13. 05. 2003 ж. «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы.

4. М.К.Сүлейменовтiң және Ю.Г.Басинның жауапты редакциялылығымен шыққан, «Азаматтық құқық» оқулығы. 1-т, А, 2-шi басылымы, КазГЮА. 2000 ж.

5. ҚР Азаматтық кодексіне түсiндірмелер. Сүлейменов М.К, 3-ші шығарылым, 1-ші кітап, «Заңгер» заң фирмасы, 2007 ж.

6. «Азаматтық құқық». Оқу құралы. Қыстаубай Ө.С., А., «Асыл Мұра», 2011 ж.

Өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға **акционерлік қоғам** болып табылады. Акционерлік қоғамның акционерлері заң актілерінде көзделгеннен басқа жағдайларда оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді (ҚР-ң АК-ң 85 б.).

**АҚ** заң актілерімен бағалы қағаздарды шығару және сату арқылы өз жарғылық капиталын **құру құқығы берілген бірден бір заңды тұлға** болып табылады.

Өз ұстаушысының (акционердің) акционерлік қоғам таза табысының бір бөлігін дивиденттер түрінде алуына, акционерлік қоғамның істерін басқаруға қатысуға және ол таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігіне құқығын куәландыратын **бағалы қағаз акция деп танылады** (ҚР-ң АК-ң 139 б. 1 т.)

АҚ-ң ЖШС-тен айырмашылығы оның қолында акцияның болуы, ал ЖШС-тің – жарғылық құжаттарында тиісті жазудың болуы.

АҚ-ң мүлігі оның қатысушыларының мүлігінен толық бөлектенген: АҚ өз міндеттемелері бойынша тек қана қолындағы мүлік аумағында жауап береді және өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды.

Акционерлер АҚ-ң міндеттемелері бойынша **жауап бермейді** және акцияның құнын төлеуге жұмсаған **сомамен тәуекел етеді**.

АҚ-ң **мүлігі толық бөлектенген деген сөз**, ол қоғамнан оның қатысушысы өзіне тиесілі акцияларын сату (басқаға беру) жолымен ғана шыға алады.

Кез келген жеке және заңды тұлға, соның ішінде шетелдік элемент, қоғамның акционері бола алады.

**Құрылтай шарты** мен **жарғы** АҚ-ң құрылтай құжаттары болып табылады (егер бір ғана қатысушы болса, онда - Жарғы). Олар нотариалдық куәландыруды қажет етеді.

Жоғары органы – акционерлердің **жалпы жиналысы** болып табылады, ал атқарушы органы алқалы немесе жеке болуы мүмкін (директор, президент, бас директор).

**Д 8.** Тақырып. Корпорациялық келісімдер

**Жай серiктестiк.**

Жай серiктестiк АК-ң 12-тарауында реттелінген. Бірлескен қызмет туралы келісім бойынша тараптар табыстар табу немесе заңға қайшы келмейтін өзге де мақсатқа қол жеткізу үшін бірлесіп әрекет жасауға міндеттенеді (ҚР АК 228 б. 1 т.).

Жай серiктестiк заңды тұлға болып табылмайды. Бұл коммерциалық ұйым және заңды тұлғаның түрлерінің бірі болып табылатын шаруашылық серіктестіктен басты айырмашылығы.

ҚР АК-сында жай серіктестіктің түрі - консорциум  [айрықша](http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%88%D0%B0/) реттелінеді. Консорциум - бiрлескен шаруашылық қызмет туралы келісім шарт негiзiнде заңды тұлғалар нақты шаруашылық мiндеттерiн шешу үшiн белгiлi бiр ресурстарды бiрiктiрiп, күш-жiгердi үйлестiретiн ерiктi түрде тең құқықты уақытша құрылған одақ (бiрлестiк) (ҚР АК 233 б. 1 т.).

Консорциум – заңды тұлға болып табылмайды.

**Д 9.** Тақырып. Коммерциялық емес заңды тұлғалардың құқықтық реттелуі.

Өз қызметінің негізгі мақсаты табыс түсіруді көздемейтін және алынған таза табысты қатысушылар арасында бөлмейтін ұйым **коммерциялық емес ұйым** болып табылады.

Коммерциялық емес ұйым болып табылатын заңды тұлға **мекеме, қоғамдық бірлестік, акционерлік қоғам, тұтыну кооперативі, қор, діни бірлестік** нысанында құрылуы мүмкін (ҚР-ң АК-ң 34 б. 1,3 т.). Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын, коммерциялық емес ұйым болып табылатын заңды тұлға **тек қана мемлекеттік мекеме нысанында** құрылуы мүмкін.

Коммерциялық ұйымнан айырмашылығы, тізілімнің бұл соңы емес. Коммерциялық емес ұйымның басқа түрі заң актілерінде белгіленуі мүмкін.

Коммерциялық емес ұйым **кәсіпкерлік қызметпен өзінің жарғылық мақсаттарына сай** келуіне қарай ғана айналыса алады (ҚР-ң АК-ң 34 б. 3 т.).

Коммерциялық ұйымдардан коммерциялық емес ұйымдардың тағы бір айырмашылығы - салық төлеу жеңілдігін пайдаланады. Бұл оларды тартымды ұйым ете түседі, өйткені көптеген коммерциялық емес ұйымдар белгілі бір нысанда кәсіпкерлік қызметпен айналысады. Одан түсетін кірістер, әдетте, коммерциялық емес ұйымдардың қызметін қаржыландырудың негізгі көзі болып табылады.

**Д 10.** Тақырып. Коммерциялық емес заңды тұлғалардың ұйымдық-құқықтық нысандарының құқықтық ерекшеліктері.

**Мекеме.**

**Мекеме дегеніміз** – бұлменшік иесінің азаматтық қатынастардағы еркін білдіретін, басқарушылық, әлеуметтік-мәдени немесе басқа да коммерциялық емес сипаттағы функцияларды жүзеге асыру үшін өзінің құрылтайшысының құрған және қаржыланыдыратын ұйымдастыру-құқықтық нысандардың бірі.

Мекеме заңды тұлға болып табылады. Меншік нысанына қарай мекемелер мынадай болып бөлінеді:

**- мемлекеттік.** ҚР-ң Конституциясына және ҚР-ң заңдарына немесе ҚР-ң Президентінің, Үкіметінің және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес мемлекет құратын және қосымша қаржыландыру көздері ҚР-ң заңнамалық актілерінде белгіленбесе, тек қана бюджет немесе ҚР-ң Ұлттық Банкі бюджеті (шығыстар сметасы) есебінен ұсталатын мекеме **мемлекеттік мекеме деп танылады** (ҚР-ң 105 б. 2 т.).

**- жеке меншік.** Басқарушылық, әлеуметтік-мәдени немесе басқа да коммерциялық емес сипаттағы функцияларды жүзеге асыру үшін өзінің құрылтайшысының құрған және қаржыландыратын мекеме **жеке мекеме** деп танылады.

Мекеме кез келген коммерциялық емес сипаттағы **мақсаттар үшін құрылуы мүмкін:** басқарушылық; мәдени; медициналық; ғылыми-зерттеу; қайырымдылық; қоршаған ортаны қорғау; білім беру және т.с.с.

Мекеменің мақсаттары **құрылтай құжаттарында анықталады**.

Мүлік оралымды басқару құқығында мемлекеттік мекемеге тиесілі болады. Мекеме меншік иесі бекітіп берген **сметаның негізінде өз қаражатына билік** етеді. Мекеменің мүлкі алынып қоюы немесе меншік иесі арқылы қайта бөлінуі мүмкін.

Өз қызметінің негізгі мақсаты **табыс түсіруді көздеудің жоқтығы** - мекеменің **негізгі белгісі болып табылады**, яғни мекеменің табыс түсіруі мүмкін, бірақ ол оның мақсаты емес.

Мекеме **өзінің Жарғысына сай** кәсіпкерлік қызметпен айналысуы мүмкін. Ондай құқық оның құрылтай құжаттарында белгіленуі керек.

Алайда, мемлекеттік мекеменің табыс алып келетін кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқығы жоқ. Министрліктерге, ведомстволарға кәсіпкерлік қызметпен айналысуға **тыйым салыну** - **жалпы ереже болып табылады** және ол туралы олардың ережелерінде көрсетілген.

**Мемлекеттік мекемелер** тек қана **мемлекеттік бюджет** есебінен ұсталады. **Қосымша қаржы көздері** тек қаназаң актілерінде белгіленуі мүмкін.

Егер министрлікке табыс табу қызметін жүзеге асыру құқығы берілген болса, онда ондай табыс мемлекеттік бюджетке жіберіледі.

Рұқсат берілген кәсіпкерлік қызметтен түскен жеке меншік мекеменің табысы – **оның құрылтайшысының меншігі болып табылады**. Алайда, меншік иесінде **оларға билік ету құқығы болмайды**.

Мекеменің рұқсат берілген кәсіпкерлік қызметтен түсірген табыстары мекеменің дербес билігіне өтеді. Олар және оларға сатып алынған мүлік мекемеге оралымды басқару құқығында емес, **ерекше заттық құқыққа** – **мүлікке дербес билік ету** құқығына тиесілі болады.

Мемлекеттік органның құзіретін, құрылымын, ведомстволық бағыныстылығын және оның функциясын жүзеге асыруға байланысты басқа да мәселелерін **заңдар** немесе осы **мемлекеттік органдарды құру жөніндегі жеке актілер** анықтайды.

Мемлекеттік органдар болып табылатын мекемелер **тиісті нормативтік актінің негізінде** құрылады және мемлекеттік мекемелер үшін белгіленген заңдар бойынша **тіркеуден өтуі тиіс**.

ҚР-сы немесе мемлекет уәкілеттік берген мемлекеттік орган **мекеменің құрылтайшысы болады**.

Мемлекеттік мекеме басқа заңды тұлғаны құра алмайды және оның құрылтайшысы бола алмайды.

**Қоғамдық бірлестіктер.**

ҚР-да **қоғамдық бірлестіктер болып,** егер заңдармен өзгеше көзделмесе, саяси партиялар, кәсіптік одақтар және азаматтардың заңдарға қайшы келмейтін, өздерінің ортақ мақсаттарына жету үшін ерікті негізде құрғанбасқа да **бірлестіктері танылады.**

**Қоғамдық бірлестіктің құқықтық жағдайын** ҚР-ң **АК,** ҚР-ң 27.06. 2014 ж. «Кәсіптік одақтар туралы» Заңы, ҚР-ң 31.05.1996 ж. «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заңы, ҚР-ң 15.07. 2002 ж. «Саяси партиялар туралы» Заңы және басқа да заң актілері айқындайды.

**Қоғамдық бірлестіктер** азаматтардың саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру және қорғау, белсенділігі мен ынталылығын дамыту; кәсіби және әуесқойлық мүдделерін қанағаттандыру; ғылыми, техникалық және көркем шығармашылығын дамыту; қайырымдылық қызметке қатысу; мәдени-ағарту, спорттық сауықтыру жұмыстарын жүргізу; тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау; патриоттық және адамгершілік тәрбие беру; халықаралық ынтымақтастықты кеңейту және нығайту; ҚР-ң заңдарында тыйым салынбаған өзге де қызметті **жүзеге асыру мақсатында құрылып, жұмыс істейді.**

- Конституциялық құрылысты күштеп өзгертуге;

- ҚР-ң тұтастығын бұзуға, мемлекет қауіпсіздігін әлсіретуге;

- әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты өршітуге бағытталған;

- әскерилендірілген құрамалар құруға;

- басқа мемлекеттердің саяси партиялары мен кәсіптік одақтарының, діни негіздегі партиялардың қызметіне, сондай-ақ саяси партиялар мен кәсіптік одақтарды шетелдік заңды тұлғалар мен азаматтардың, шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың қаржыландыруына жол берілмейді;

- азаматтардың денсаулығы мен рухани негіздеріне қастандық жасайтын **қоғамдық бірлестіктер** құруғажәне оның қызметіне,сондай-ақ тіркелмеген **қоғамдық бірлестіктердің қызметіне жол берілмейді**.

**Қоғамдық бірлестік** ҚР-сы азаматтарының **кемінде 10 адамнан** тұратын тобының бастамасы бойынша **құрылтай съезін шақырып, сол съезде жарғы қабылдап, басқарушы органдар қалыптастырылып,** құрылады.

ҚБ өзінің балансына бекітілген мүліктің меншік иесі болып табылады және оның мүлкінің **жеке меншіктің** **ерекше түріне жататын құқықтық режимі** болады.

ҚБ өз қызметінің негізгі мақсаты - **табыс түсіруді көздеудің жоқтығы** - мекеменің **қажетті белгісі болып табылады**.

ҚБ шаруашылық серіктестік нысанында кәсіпорын құруға құқылы, сондықтан бірлестік оның табысынан пайда алған кезде, жоғарыда айтылған **қажетті белгі мұндай** жағдайға да тарайды.

ҚР-да **республикалық, аймақтық** және **жергілікті** қоғамдық бірлестіктер құрылып, жұмыс істеуі мүмкін:

- **республикалық ҚБ.** оларға ҚР-сы облыстарының жартысынан астамының аумағында өздерінің құрылымдық бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) бар бірлестіктер жатады;

- **аймақтық ҚБ.** оларға ҚР-сы облыстарының жартысынан азының аумағында өздерінің құрылымдық бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) бар бірлестіктер жатады;

**- жергілікті.** оларға ҚР-ның бір облысы шегінде жұмыс істейтін бірлестіктер жатады.

**Саяси партия.**

Қоғамдық бірлестік түрлерінің бірі **саяси партия** болып табылады.

Мемлекеттік биліктің өкілетті және атқару, өзін өзі басқару органдарында және олардың құрылуына қатысуына азаматтардың, әр түрлі әлеуметтік топтардың мүдделерінің саяси еркіндігін білдіретін ҚР-ның азаматтарының ерікті бірлестігі **саяси партия деп танылады**.

- саяси партия өз өкілдері арқылы мемлекеттік билікті жүзеге асыруда ҚР-сы азаматтарының еркіндігін **білдіруге ықпал етеді**;

- ҚР-сы азаматтарының бірлесу бостандығына құқығы бар. ҚР-сы азаматы **бір ғана саяси партияның мүшесі** бола алады;

- мемлекеттік органдардың функцияларын саяси партияға жүктеуге және оларға саяси партияны қаржыландыруға тыйым салынады. Парламент депутаттары, Үкімет мүшелері саяси партияларда **ақылы лауазымда** болуына құқығы жоқ;

- саяси партияның басқару органдары ҚР-ң аумағында (территориясында) болуы керек. **Мемлекеттік органдарда саяси партия құруға тыйым салынады.**

- шетелдің азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар, ұжымдық түрде, құқық қорғау органдарының қызметкерлері саяси партиялардың мүшесі бола алмайды.

**Қор.**

Азаматтар және (немесе) заңды тұлғалар ерікті мүліктік жарналар негізінде құрған әлеуметтік, қайырымдылық, мәдени, білім беру және өзге де қоғамға пайдалы мақсаттарды көздейтін, мүшелігі болмайтын коммерциялық емес ұйым **қор** деп танылады (ҚР-ң АК-ң 107 б. 1 т.).

- негізгі мақсаты өз қызметінде табыс табу және алынған табысты қатысушылары өз ара бөлу болып табылмайтын қор **коммерциялық емес ұйым болып табылады**.

**ҚР-ң АК-ң 107 б. 1 т. қордың құрылған мақсаттарының тізілімі алдын ала көрсетілген:** ғылыми, азаматтардың денсаулығын сақтау, дене шынықтыру мен спортты дамыту, азаматтардың рухани және өзге де материалдық емес қажеттіліктерін қанағаттандыру, азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау, даулар мен жанжалдарды шешу, заң көмегін көрсету және басқа мақсаттар.

Құрылтайшылардың құрамына, сонымен қатар қызметінің бағытына қарай мынадай қорлар құрылуы мүмкін:

- бір немесе одан да көп **жеке тұлғалар-бір отбасының мүшелері** өз қаражатының есебінен құрған қор **жеке меншік қор болып танылады.** Жеке меншік қордың мүлігі жоғарыда айтылған тұлғалардан бірден немесе үнемі түсіп тұратын кірістерінің есебінен құралады;

- бір немесе бірнеше **заңды тұлғалардың**-**коммерциялық** немесе **коммерциялық емес органдардың** қаражатының есебінен құрылған қор **корпоративтік қор болып танылады.** Қордың мүлігі жоғарыда айтылған тұлғалардан бірден немесе үнемі түсіп тұратын кірістерінің есебінен құралады;

- **жеке тұлғалардың-бір отбасының мүшелері** болмайтын және **заңды тұлғалардың–қоғамдық бірлестіктердің** құрған қоры **қоғамдық** **қор (**қордың түрінің бірі ретінде**) болып танылады.** Қоғамдық қордың **мүлігі** жоғарыда айтылған субъектілердің бірден немесе үнемі түсіп тұратын кірістерінің есебінен құралады. Ол мүлік бір отбасының қаржысының есебінен құрылуы мүмкін емес.

- мемлекеттік органдардың шешімімен құрылған қор **мемлекеттік қор болып танылады.** Оған қордың мақсаты мен алдында тұрған мәселелерін мемлекеттік бюджеттің есебінен жүзеге асыру үшін белгіленген тәртіпте иелену, пайдалану және билік ету құқығы берілген. Мемлекеттік қордың мүлігі ҚР-сы мемлекеттік бюджетінің есебінен құралады.

Қордың мемлекеттік тіркеуінен кейін **оның құрылтайшылары қордың мүшелері бола алмайды** және қордың мүлігіне олардың **мүліктік құқығы болмайды.**

**Қордың Жарғысында** қордың органдары, қордың лауазымды тұлғаларын тағайындау және оларды орындарынан босату тәртібі, қорды таратқан жағдайда оның мүлігінің тағдыры туралы айтылуы қажет.

**Қордың органдары заңнамамен анықталмаған** және олар қордың құрылтайшыларының қалауы бойынша аталуы мүмкін.

Жарғыда қордың **жеке**-**дара** және **алқалы басқару органдары анықталады** (басқарма, директор, төр аға, президент, құрылтайшылар жиналысы).

Өте жиы ретте **қамқоршылық кеңесі құрылады**. Ол өз қызметін **қоғамдық бастамамен жүзеге асырады** және қордың қызметіне, оның қаржысын жұмсауына, заңнаманы қатаң сақтауға бақылау жүргізеді.

Құрылтайшылар бекіткен **жарғыда қорды басқару** және **олардың органдарын құру тәртібі** анықталады. Қор ресми басылымдарда жыл сайын **өз мүлігін пайдалануы туралы есебін жариялауға міндетті**.

Қор таратылғаннан кейін қалған мүлік оның **жарғысында көзделген мақсаттарға жұмсалады.** Егер басқа заңды тұлға да осы мақсатты көздейтін болса, онда қалған мүлік сыйға тарту келісімі бойынша осындай заңды тұлғаның балансына беріледі.

**Тұтыну кооперативі.**

Қатысушылардың материалдық және өзге де қажеттерін қанағаттандыру үшін өз мүшелерінің мүліктік (үлестік) жарналарын біріктіру арқылы жүзеге асырылатын азаматтардың ерікті бірлестігі **тұтыну кооперативі** деп танылады (ҚР-ң АК-ң 108 б. 1 т. 1 б.).

Тұтыну кооперативі **заңды тұлға болып** табылады. Тұтыну кооперативінің құқықтық жағдайын АК, ҚР 21.07.1999 ж. «Селолық тұтыну кооперативі туралы» Заңы, ҚР 16.01.2001 ж. № 142-II «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңы, ҚР 08. 05. 2001 ж. N 197-II «Тұтыну кооперативі туралы» Заңы айқындайды.

Тұтыну кооперативі нақ өз қатысушыларының қажеттерін қанағаттандыру үшін құрылады.

Тұтыну кооперативі жасы 18-ге толған **2 және одан да көп азаматтармен** құрылуы мүмкін. Тұтыну кооперативінің мүшесі заңды тұлға болуы мүмкін. Тұтыну кооперативі өз мүлігінің меншік иесі болып табылады – **жеке меншіктік құқықтық режимге** бағынады.

Тұтыну кооперативінің жоғары органы **пайшылардың (уәкілдердің) жалпы жиналысы** болып табылады. Тұтыну кооперативінің органдары құрылтайшыларының қалауы бойынша анықталып, аталуы мүмкін. Олар **жеке**-**дара** және **алқалы басқару органдары** болуы мүмкін (мысалы, басқарма). Тұтыну кооперативі **коммерциялық емес ұйымға жатады, өйткені**:

- Жарғылық мақсаттарына сәйкес келетіндіктен кәсіпкерлік қызметпен айналыса алады;

- табыс табуды қызметтің негізгі мақсаты етпеу - міндетті белгісі болып табылады.

Өндірістік кооперативтен өзгеше, тұтыну кооперативіндегі мүшелік оның қызметіне **міндетті түрде еңбекпен қатысуды талап етпейді**.

Кооперативтің қызметі едәуір дәрежеде оның мүшелерінің **қосымша жарналары есебінен** жүзеге асырылады. Қосымша жарналар енгізу туралы шешімді жалпы жиналыс қабылдайды.

**Тұтыну кооперативінің ерекшелігі** – оның мүшелері жыл сайынғы баланс бекітілгеннен кейін пайда болған залалдарды **қосымша жарналар төлеу арқылы 3 ай ішінде жабуға міндетті**. Бұл міндеттерді орындамаған ретте кооператив несие берушілердің талабы бойынша сот тәртібімен таратылуы мүмкін (ҚР-ң АК-ң 108 б. 2 т. 1 т.)

Тұтыну кооперативі **таратылған** немесе **кооператив мүшесі одан шыққан** жағдайда, ол тұтыну кооперативінің мүлкінен өз үлесін жарнасына қарай бөліп алуға құқылы (ҚР-ң АК-ң 108 б. 5 т. 1 б.). Үлесті бөліп беру кооперативтің ақша қаражатынан ақшалай нысанда жүзеге асырылады. Егер бұрынғы пайшының үлесін төлеу үшін ақша қаражаты жеткіліксіз болса, онда **кооператив өз мүлкін сатып, міндеттемесін осы қаржыдан өтеуге тиіс.** Кооперативтен шығатын пайшының келісуімен үлес **мүліктік нысанда бөлінуі мүмкін**.

**Діни бірлестік.**

Рухани қажеттерін қанағаттандыпу үшін өз мүдделерінің ортақтығы негізінде, заң құжаттарында белгіленген тәртіп бойынша біріккен азаматтардың ерікті түрдегі бірлестігі **діни бірлестік деп танылады** (ҚР-ң АК-ң 109 б. 1 т.).

Діни бірлестіктің құқықтық жағдайын ҚР-ң 11.10.2011 ж. № 484-IY ЗРК «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңы анықтайды.

Діни бірлестікті құрамында **кемінде 10 адам** болатын азаматтар тобы құруы мүмкін.

Республиканың **2 немесе одан да көп облыстарының аумағында** қимыл жасайтын діни басқармаларды (орталықтарды), бірлестіктерді, сондай-ақ олар құратын діни оқу орындарын, ғибадатханаларды және басқа да бірлестіктерді мемлекеттік тіркеуді ҚР-ң **Әділет министрлігі**, ал **жергілікті діни бірлестіктерді** тіркеуді – **аумақтық әділет органдары** жүзеге асырады.

Діни бірлестік өз мүлігінің меншік иесі болып табылады (**жеке меншік режимі)**. Ғимараттар, өндіріске, әлеумет пен қайырымдылыққа арналған объектілер, ақша және басқа да діни **бірлестіктің қызметін қамтамасыз ететін мүлік діни бірлестіктің меншігіне жатады.** Сонымен қатар азаматтар мен ұйымдардың жасаған **қайырымдылықтары** да діни бірлестіктің меншігі болып табылады.

- діни бірлестік Жарғылық мақсаттарына сәйкес келетіндіктен кәсіпкерлік қызметпен айналыса алады;

- діни бірлестіктер заңнамаға және өз Жарғысына сәйкес полиграфиялық, өндірістік, құрылыс, ауылшаруашылық және басқа да заңды тұлғаның құқығы бар кәсіпорындардың **құрылтайшысы болуға құқығы бар**.

Діни бірлестіктер құдайға құлшылық ету әдебиеттерін шығару және діни мақсаттардағы заттар өндіру жөніндегі кәсіпорындар құруда **ерекше құқықты** пайдаланады.

**Діни бірлестік** азаматтық заңнамада көзделген тәртіппен және негіздер бойынша **таратылады:** оның меншігінде болған мүлікке иелік ету бірлестіктің Жарғысына және қолданыстағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

**Заңды тұлғалардың қауымдастық (одақ) нысанындағы бірлестіктер (**ҚР-ң АК-ң **110 б.)**

**Заңды тұлғалардың бірлестіктері** **(одақ)** тек қауымдастық нысанында немесе заңды тұлғаның атауында және оның құрылтай құжаттарында олардың ұйымдастыру-құқықтық нысандарын көрсету арқылы құрылуы мүмкін.

Әдетте,қызметтің бір түрімен айналысатын адамдар бірлестігін **қауымдастық** деп, ал белгілі бір бірлескен мақсаттар үшін құрылған бірлестіктікті – **одақ деп атайды.**

Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар белгілі бір бірлестіктің мүшелері болуы мүмкін.

Заңды тұлға бірнеше бірлестіктің мүшесі болуы мүмкін

Қауымдастық (одақ) **заңды тұлға, коммерциялық емес ұйым** болып табылады. Негізгі мақсаты табыс табу болатын заңды тұлғалардың қауымдастығы **шаруашылық серіктестігі нысанында құрылуы** тиіс.

Құрылтай шарты мен жарғы қауымдастықтың (одақтың) құрылтай құжаттары болып табылады. Қауымдастықтың (одақтың) мүлкі оның мүшелерінің жарналары, өз қызметінің нәтижелері және өзге де заңды түсімдер есебінен құрылады.

Қауымдастық (одақ) өз балансындағы мүліктің **меншік иесі** болып табылады және **жеке меншік режимінде әрекет етеді.**

Қауымдастықтың (одақтың) мүшелері оның міндеттемелері бойынша қауымдастықтың (одақтың) құрылтай құжаттарында көзделген мөлшер мен тәртіп бойынша жәрдем жөнінен жауапты болады. Қауымдастықтың (одақтың) мүшесі **қаржылық жыл аяқталған соң** өз қалауы бойынша одан **шығуға құқылы.** Бұл жағдайда ол қауымдастықтың (одақтың) міндеттемелері бойынша құрылтай құжаттарында көзделген мерзім ішіндегі өзінің жарнасына сәйкес ортақ жауапты болады.

**Д 11.** Тақырып. Шаруашылық серіктестіктер.

10.07.1998 ж. дейін **АҚ** шаруашылық серіктестіктің құрамына оның бір түрі ретінде кіретін. ҚР-ң «АҚ мәселелері бойынша ҚР-ң кейбір заңи актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы **акционерлік қоғамдарды** серіктестіктердің қатарынан шығарды және оларды кәсіпкерлік ұйымдардың дербес түріне жататынын анықтап берді:

**1.** Жарғылық капиталы құрылтайшылардың(қатысушылардың) үлесіне (салымдарына) бөлінген коммерциялық ұйым **шаруашылық серіктестік** деп танылады (ҚР-ң АК-ң 58 б. 1 т.).

Шаруашылық серіктестіктер кәсіпкерлік ұйымдар болып табылады. ҚР-ң заңнамасы шаруашылық серіктестіктердің **4 түрін** алдын ала қарастырған. Шаруашылық серіктестіктерді құрған **жеке** және **заңды** тұлғалар олардың **құрылтайшылары** болып аталады**.**

Құрылтай шарты мен жарғы шаруашылық серіктестіктіктің құрылтай құжаты болып табылады. Егер шаруашылық серіктестікті бір адам құрса, онда құрылтай шарты жасалмайды, ондай серіктестіктік жарғының негізінде қызмет атқарады.

Шаруашылық серіктестік өзінің табиғаты бойынша кәсіпкерліктің ұжымдық нысаны болып табылады. Оның мәні:

* әр түрлі тұлғалардың (жеке, заңды) іс әрекеттерін біріктіру;
* олардың ақшаларын, және басқа да мүліктерін біріктіру;
* ортақ мәселелерді бірігіп шешу;
* мүлікті серіктестіктің меншігіне беру және оны бөлу.

Серіктестікті басқаруды оның жоғарғы және атқару органдары жүргізеді.

Шаруашылық серіктестіктің жоғары органы оның қатысушыларының жалпы жиналысы болып табылады. Егер серіктестіктің құрылтайшысы бір тұлға болса, онда жалпы жиналыстың құзіреті оның бірден бір қатысушысына тиесілі болады (ҚР-ң АК-ң 60 б. 1 т.). Алқалы орган оның атқару органы болып табылады (басқарма, дирекция және байқаушы кеңес).

**а) Толық серіктестік**

Толық серіктестіктің мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда қатысушылары серіктестіктің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен ортақ жауапкершілікте болатын серіктестік **толық серіктестік** деп танылады (ҚР-ң АК-ң 63 б. 1 т.).

Толық серіктестіктіңміндеттемелері бойыншаолардың қатысушыларының **толық жауапкершілігі** олардың **ерекше белгісі** болып табылады:

* бір жағынан – серіктестіктің өзі өз мүлкі аумағында жауапкершілікте болады;
* екінші жағынан – оның қатысушылары өз мүліктерімен жауапкершілікте болады.

Сондықтан Қазақстанда кәсіпкерлік тәжірибеде толық серіктестік, ең біріншіден қатысушыларының жауапкершілігіндегі ерекшеліктерімен өз қолданысын таба алмады.

Толық серіктестіктің құрылуы мен қызмет тәртібі ҚР 02.05.1995 ж. «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Заңының 10-25 баптарымен анықталады.

**Толық серіктестіктің ерекшеліктері:**

* толық серіктестіктің қатысушылары кредиторлардың алдында ортақ және шексіз жауапкершілікте болады;
* толық серіктестіктің қарызды жабу үшін қажетті мүлігінің жоқ екені анықталғаннан кейін, кредиторлар серіктестіктің қатысушыларына талап қоюға құқығы бар;
* қатысушылардың жауапкершіліктері ортақ болып табылады;
* кредиторлар серіктестіктің кез келген қатысушысына талап қоюға құқығы бар;
* серіктестіктің қатысушыларының ешқайсысы 3-і тұлғалардың алдындағы жауапкершіліктен босатыла алмайды (қарызын өтеген тұлға регрестік талап қою құқығына ие).
* толық серіктестіктің қызметіне жеке өзінің қатысуы.

**ә) Сенім (коммандиттік) серіктестігі**

Серіктестіктің міндеттемелері бойынша өзінің бүкіл мүлкімен (толық серіктестермен) қосымша жауап беретін бір немесе одан да көп қатысушылармен қатар, серіктестіктің (салымшылардың) мүлкіне өздері салған салымдардың жиынтығымен шектелетін бір немесе одан көп қатысушыларды да енгізетін және серіктестіктіңкәсіпкерлік қызметін жүзеге асыруға қатыспайтын серіктестік **сенім (коммандиттік) серіктестігі** деп танылады (ҚР-ң АК-ң 72 б. 1 б.).

Бизнесті **сенім (коммандиттік) серіктестігі** арқылы жүргізу Қазақстанда болсын, дүние жүзінде болсын, сирек кездесетін құбылыс деп есептелінеді: заң шығарушы **сенім (коммандиттік) серіктестігін** кәсіпкерлік таңдаудың **мүмкіндігін кеңейту үшін ұсынған**.

Толық серіктестік пен сенім (коммандиттік) серіктестігініңқызметтерінде және құқықтық статустарында көп ұқсастық бар, сондықтан сенім (коммандиттік) серіктестігіне АК мен ҚР «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Заңының ережелері қолданылады.

Сенім (коммандиттік) серіктестігінің ерекшеліктері**:** сенім (коммандиттік) серіктестігінде 2 түрлі қатысушы болады:

1) **толық серіктес** – өз мүлкімен толық жауап береді;

2) **салымшылар** – олар сенім (коммандиттік) серіктестігінің қызметіне қатыспайды және өзінің салған салымының аумағында тәуекел етеді.

Сенім (коммандиттік) серіктестігінің қатысушыларының ең аз (минималды) саны – бір **толық серіктес** және бір **салымшы**. Толық серіктес тек қана азамат бола алады, ал салымшы азамат та, заңды тұлға да бола алады.

**Салымшылар** бірнеше сенім (коммандиттік) серіктестіктерінің қызметтеріне қатыса алады, ал толық серіктес тек қана бір сенім (коммандиттік) серіктестігінің қызметінде бола алады.

Сенім (коммандиттік) серіктестігінің құрылуы мен қызмет тәртібі АК жалпы ережелерімен және ҚР 02.05.1995 ж. «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Заңымен реттеледі.

Сенім (коммандиттік) серіктестігінің істерін **толық серіктестер атқарады** (**салымшылар** сенім (коммандиттік) серіктестігінің істерін басқаруға **құқығы жоқ)**. Сенім (коммандиттік) серіктестігі оның құрамынан барлық салымшылар шыққан кезден бастап **өз жұмысын тоқтатады**.

**б) Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік.**

Қатысушыларысеріктестіктің міндеттемелері бойынша өздерінің жарғылық капиталға салған салымдарымен жауап беретін, ал бұл сомалар жеткіліксіз болған жағдайда өздеріне тиесілі мүлікпен оған өздері еселенген мөлшерде енгізген салымдар арқылы жауап беретін серіктестік **қосымша жауапкершілігі бар серіктестік** деп танылады **(**ҚР-ң АК-ң 84 б. 1 б.**)**.

ҚЖБС тек қана Қазақстанда емес, сонымен қатар дүние жүзінің көптеген мемлекеттерінде өте сирек кездесетін ұжымдық ұйым нысаны болып табылады. Ол қатысушыларының **қосымша жауапкершілігінің бар болуымен** түсіндіріледі.

ҚЖБС және ЖШС бір заңмен реттеледі, **ал олардың айырмашылығы** - ҚЖБС қатысушылары серіктестіктің міндеттемелері бойынша оның жарғылық капиталына салған салымының көлемінде ғана емес, сонымен бірге олардың **салымының құнына қатысты барлығына бірдей көлемдегі басқа да мүлігімен** өздеріне жауапкершілік артуында.

Сонымен, біз коммерциялық ұйымның бір нысанын – шаруашылық серіктестікті және олардың түрлерін – қарастырып өттік.

**Д 12.** Тақырып. ЖШС.

**Жауапкершілігі шектеулі серіктестік**

Бір немесе бірнеше адам құрған, жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен белгіленген мөлшерде үлеске бөлінген серіктестік **жауапкершілігі шектеулі серіктестік** деп танылады; жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылар оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және серіктестіктің қызметіне байланысты залалдарға өздерінің қосқан салымдарының құны шегінде тәуекел етеді**. Осы ережеден өзгеше жағдайлар** осы Кодексте және заң актілерінде көзделуі мүмкін **(**ҚР-ң АК-ң 77 б. 1 б.**).**

ЖШС шаруашылық серіктестіктердің ең көп таралған нысаны болып табылады.

ҚатысушылардыңЖШС-ң қарызы бойынша жауапкершілігінің жоқтығы, яғни серіктестіктің қызметіне байланысты залалдарға өздерінің қосқан салымдарының құны шегінде тәуекел етуі - **ЖШС-ң негізгі белгісі** болып табылады.

Жарғылық капиталының көлемі **– шексіз**.

ЖШС-ң жоғары органы - **жалпы жиналыс** болып табылады.

**Әр қатысушының салым**ы жарғылық капиталдың жалпы көлеміндегі қатынасына шаққанда оның ЖШС-ң жарғылық капиталындағы үлесі болып табылады. Ол бүтіннің бөлігі ретінде де, % ретінде де қарастырылуы мүмкін.

Кез келген жеке немесе заңды, соның ішінде шетелдік тұлғалар ЖШС-ң қатысушылары бола алуы мүмкін. **Бұдан ауытқу - мемлекет** болып табылады.

ЖШС-ң күнделікті іс-қызметін басқару үшін атқару органы құрылады. Ол ЖШС-ң жалпы жиналысына есеп беруге міндетті. Атқару органының қызмет тәртібі және құзыры ҚР 22.04.1998 ж. «ЖШС туралы» Заңының 51-54 баптарымен анықталады.

**Д 13.** Тақырып. Келісім институты.

Тауарды қолдануда тауарлардың жарамдылығын анықтау мәселесі **кепілдік мерзімі** және **жарамдылық мерзімімен** тығыз байланысты.

**Кепілдік мерзімі –** әдетте, ішіп-желінбейтін заттарға жататын тауармен байланысты (бейне таспа, тұрмыс техникасы, компьютер және т.б.)

**Жарамдылық мерзімі** – әдетте, ауқатты (ішіп-желінетін) заттармен байланысты болады (тамақ өнімдері, дәрі, бояну заттары және т.б.).

**Кепілдік мерзімі деп** тауарды өз мақсатында пайдалану үшін оның жарамды болатын уақыт мерзімін айтамыз.

**Жарамдылық мерзімі деп** нормативтік актілер негізінде анықталған уақыт мерзімін айтамыз, ол мерзім өтіп кеткенннен кейін тауар өз мақсаты бойынша пайдаланылмайды және сатылуы мүмкін емес (ҚР АК 423 б. 1т.), яғни ондай тауардың шыққан уақыты немесе пайдалануға болатын соңғы уақыты көрсетілуі керек.

Жарамдылық мерзімі нормативтік актілер негізінде белгіленетіндіктен оны өндіруші де, тараптардың екеуі де өзгерте алмайды. Жарамдылық мерзімі тауарда міндетті түрде көрсетілуі керек деп нормативтік актілермен анықталған.

Жарамдылық мерзімінің аяқталуы тауарларды сату құқығынан айырады. Сатушы тауардың жарамдылық мерзімі өткенше, сатып алушы оны пайдаланып үлгеретіндей есеппен сатуға міндетті (ҚР АК 423 б. 2 т.).

**Д 14.** Тақырып. Келісімдердің түрлерін топтастыру. ОДМ 16.

**Айырбас шарты бойынша** әрбір тарап бір тауарды басқа тауарға айырбастауға басқа тараптың меншігіне (оперативті басқаруға, шаруашылық жүргізуге) беруге міндеттенеді.

**Айырмашылығы:** айырбас шартының пәні ақша (егер ақша сыйақы болатын болса, онда бұл айырбас шарты емес) емес, тек тауар болып табылады.

**Айырбас келісім шартының құқықтық сипаттамасы**: консенсуалды, ақылы, жедел (мерзімді) және өзара.

**Айырбас келісім шартының нысаны.**

Айырбас келісім шартын жасау нысаны бойынша **шектеулер жоқ** – ауызша да, жазбаша да жасала алады. ҚР АК 151 бабы қолданылады, яғни оларды жасау кезіндегі орындалатын барлық мәмілелер ауызша жасалады. Жылжымайтын мүлікті айырбастау кезінде жазбаша нысан мен мемлекеттік тіркеу талап етіледі.

**Айырбас келісім шартының мазмұны** тараптардыңқұқықтары мен міндеттерінен тұрады. Әрбір тараптың негізгі міндеті тауарды басқа тараптың меншігіне беру болып табылады. Мүлікті беру және қабылдау бойынша шығындарды тараптар өздері көтереді.

**Сыйға тарту келісім шарты бойынша** бір тарап (сыйға тартушы) басқа тараптың (сыйды алушының) меншігіне затты немесе өзіне, немесе үшінші адамға мүліктік құқықты (талапты) тегін береді немесе беруге міндеттенеді не оның өзінің немесе 3-ші тұлғаның алдындағы мүліктік міндеттен босатады немесе босатуға міндеттенеді (ҚР АК 506 бабы).

**Сыйға тарту келісім шарты – бұл 2-тарапты мәміле**. Қазіргі кезде бұл туралы дау туындамайды, бірақ бір кездерде сыйлау келісім шарттар қатарынан алынып тасталып, 1-тарапты акт ретінде қаралатын кез болған. **Сыйға тарту** келісім шарты – **реалды және консенсуалды,** сондықтан тараптар затты ақысыз береді немесе оны беруге міндеттеледі.

Сыйға тарту келісім шартының **пәні** - сый алушының меншігіне затты беру бойынша **сыйға тартушының әрекеті** болып табылады. **Сыйға тарту келісім шартының пәні** **3 бөлімнен тұрады:**

а) заттарды сый алушының меншігіне беру;

ә) **сыйға тартушының** мүліктік құқықты өз өзіне немесе 3-ші тұлғаға

беруі;

б) сый алушының **сыйға тартушының** алдында немесе 3-ші тұлға

алдында мүліктік міндеттен босатылуы.

**Қайырымдылық –** бұл сыйға тартудың түрі.Затты немесе құқықты жалпы пайдалану мақсатында сыйға тарту **қайырымдылық деп танылады.**

**Тауар жеткізілім келісім шарты бойынша** кәсіпкер болып табылатын сатушы (тауар беруші) сатып алушыға өзіөндіретін немесе сатып алатын тауарларды кәсіпкерлік қызметке немесе жеке өзіне, отбасына, үй ішіне және сол сияқты өзге де пайдалануға байланысты емес өзге мақсаттарға пайдалану үшін келісілген мерзімде немесе мерзімдерде беруге міндеттенеді (ҚР АК 458 бабы).

**Тауар жеткізілім келісім шартының маңызы –** бұл шарт қолданыста кеңінен таралған; - "Инкотермс" ережесі көп пайдаланылады;

Тауар жеткізілім келісім шарты: **консенсуалды**, **ақылы**: сатып алушы төлеуге міндетті; **өзара:** тараптардың құқықтары мен міндеттері бар болғандықтан**; жария келісім шартына жатпайды** (мемлекеттік тапсырыс негізінде мемлекеттік қажеттілік үшін тауарды жеткізуден басқа).

**Комиссия келісім шарты бойынша** бір тарап (комиссионер) екінші тараптың (комитент) тапсырысы бойынша сыйақы үшін өз атынан комитент есебінен өз атынан бір немесе бірнеше мәліме жасауға міндеттеме алады (ҚР АК 865 б. 1 т.).

**Комиссия келісім шартының мәні мен шарттары**

Комиссия келісім шартының **пәні**, комитент тапсырысы бойынша және комитент есебінен комиссионердің жүргізілетін белгілі бір мәмілені жүзеге асыруына бағытталған **материалды емес қызмет көрсетуі** болып табылады.

Бұл жағдайда комиссионердің комитент тапсырысы бойынша және комитент есебінен өз атынан мәміле жасауы маңызды шарттарға жатпайды, ол ҚР АК-нің 382 бабына сәйкес заңнама бойынша комиссия келісім шартына талап етілетін шарт болып саналады. Сондықтан комиссия келісім шартын жасасу барысында жақтар келісілетін шарттар болып, мәмілені орындау бойынша берілген комитент тапсырысының мазмұны туралы шарт – **комиссиялық тапсырма** болып табылады.

**Комиссиялық тапсырманың** мазмұны комиссионер қандай мәмілелер жасау керек екендігін анықтауға мүмкіндік беретіндей болу керек.

**Комиссия келісім шарты төмендегі жағдайларда жарамсыз деп танылуы мүкін:**

1) комиссиялық тапсырма қылмыстық мақсатқа жетуге бағытталған болса, сол сияқты келісім шарт құқықтық тәртіп пен адамгершілік негіздеріне қарам-қайшы мақсатта жасалған болса;

2) заңдық салдар туғызбй, тек жай сырт көз үшін жасалған комиссия келісім шарты болғандықтан, комиссиялық тапсырманы **орындау мүмкін емес**.

**Д 15.** Тақырып. Сақтандыру келісімі.

Ежелгі кезде адам болашақта қандай да бір бақытсыздық пен қасіреттің болуы мүмкіндігін болжап, қаржылай және материалды байлықтарды құрау қажеттілігін түсінген. Осындай жағдайлардан «өзін-өзі сақтандыру» түсінігі бастау алған.

Материалдық байлықтарды жинаудың өсуі және қажеттіліктердің туындауы сақтандырудың жетілуіне әкеп соқты.

Бірте-бірте сақтандыру қоғамға қызмет көрсетудің жеке саласы ретінде қалыптасты (KBS, АТФ полис).

Құқықтану саласының «Сақтандыру құқығы» деген тармақша бар, бұл айтылған қызметтің көптеген құқықтық материалдардан тұратынының куәсі болды.

Сонымен, бүгін біз сіздермен 4 сағат аралығында **«Сақтандыру келісімі»** тақырыбын қарастырамыз. Тақырып өте маңызды: Қазақстанда сақтандыру қызметі кеңінен таралған, сондықтан бұл тақырып тәжірибе жүзінде өте маңызды болып табылыды.

Алдымен «Сақтандыру қызметі туралы» [Қазақстан Республикасының](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1)  2000 жылы 18 желтоқсанда қабылданған қолданыстағы Заңына сәйкес «сақтандыру қызметі» ұғымын анықтап алу керек.

**Сақтандыру қызметі** – бұл [сақтандыру](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83) (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру (қайта сақтандыру) келісімдерін жасасу мен орындауға байланысты [Қазақстан Республикасы заңдарының](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1) талаптарына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясы негізінде жүзеге асырылатын қызметі.

Сақтандыру қызметі тарихи бірқатар түсініктер мен терминдер жинақталған қызметтің ерекшеленген түрі болып табылады және сақтандырудың құрамына кейбір элементтер кірген.

Азаматтық Кодексте пайдаланылатын солардың негізгілерін қарастырайық:

**сақтанушы** - сақтандырушымен сақтандыру келісімін жасасқан тұлға.

**сақтандырушы** - сақтандыруды жүзеге асыратын, яғни сақтандыру оқиғасы пайда болған кезде сақтанушыға немесе ол тағайындаған тұлғаға келісімде қарастырылған соманың шегiнде (ол сақтандыру сомасы деп аталады) сақтандыру төлемін жүргізуге мiндеттi тұлға.

**Сақтандырылған адам** - өзіне қатысты сақтандыру жүзеге асырылатын тұлға. Жалпы ереже бойынша, сақтандырылған адам өзі сақтанушы бола алады (мысалы, азамат өз өмірін немесе өз мүлкін сақтандырады). Бірақ тұлғалардың бөлектену жағдайлары болуы мүмкін (мысалы, азамат баласының өмірін, кәсіпорын - өз жұмысшыларын сақтандырады және т.б.)

**Пайда алушы** - сақтандыру келісіміне немесе міндетті сақтандыру туралы заң актілеріне сәйкес сақтандыру төлемiн алушы болып табылатын тұлға. Әдетте пайда алушы сақтандырылған адам болады, бірақ тұлғалар бөлектенуі мүмкін (мысалы, азамат өзінің өмірін сақтандырады, бірақ сақтандырушы қайтыс болған жағдайда сақтандыру төлемін алушы болып оның әйелі тағайындалады).

**Сақтандыру сыйлық ақысы** - сақтандырушы сақтанушыға (пайда алушыға) сақтандыру төлемiн жүргiзу мiндеттемесiн қабылдағаны үшiн сақтандыру келісімінде немесе аннуитет келісімінде көзделген мөлшерде төлеуге мiндеттi ақша сомасы. (Ол туралы кейінірек айтатын боламыз).

**Сақтандыру сомасы** - сақтандыру объектiлерi сақтандырылған адам және сақтандыру жағдайы басталған кездегі сақтандырушы жауаптылығының шектi көлемiн бiлдiретiн ақша сомасы.

**Сақтандыру жағдайы** - басталған бойда сақтандыру келісімі сақтандыру төлемін жүзеге асыруды көздейтін оқиға.

**Сақтандыру төлемi** - сақтандырушы сақтанушыға (пайда алушыға) сақтандыру жағдайы туған кезде не жинақтаушы сақтандыру келісімінде белгіленген мерзім туған кезде сақтандыру сомасы шегiнде төлейтiн ақша сомасы.

**Сақтандыру объектісі -** сақтандыруға жататын сақтанушының мүддесі (мысалы, өзінің мүлкін сақтауға мүддесі).

**Сақтандырудың пәні** – бұл мүліктік сақтандырудың бағытталған нәрсесі (көлік, кәсіпкерлік тәуекел), сақтандырудың пәні сақтандырудың түріне тәуелді болады. (Мысалы, **мүліктік сақтандыру кезінде** ғимараттар, құрылыстар, көлік құралдары, тұрмыстық тауарлар және т.б., материалдық құндылықтар сақтандырудың пәні ретінде көрініс табады; **жауапкершілікті сақтандыру кезінде -** әр түрлі жауапкершіліктің өзі; **кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру кезінде** - кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын қалыпты жағдайлар; **жеке сақтандыру кезінде** - өмірі, денсаулығы, еңбекке қабілеттілігі пәні ретінде көрініс табады.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес сақтандыру белгілі нысандарға бөлінеді:

**Сақтандыру нысандары:**

1) мiндеттiлiк дәрежесi бойынша - **ерiктi және мiндеттi;**

2) сақтандыру объектiсi бойынша - **жеке және мүлiктiк;**

3) сақтандыру төлемiн жүзеге асыру негiздерi бойынша - **жинақтаушы және жинақтаушы емес** болып табылады.

Сақтандыру қызметiн лицензиялау мақсатында [заң актiлерiнде](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z000000126_#z8)өзгеше жiктеу көзделуi мүмкiн.

«Сақтандыру қызметі туралы» Заңына сәйкес сақтандыру салаларға, сыныптар мен түрлерге жіктеледi. Осы Заңға сәйкес сақтандыру ұйымының сақтандыру қызметi "өмiрдi сақтандыру" саласы және "жалпы сақтандыру" саласы бойынша жүзеге асырылады.

"Өмiрдi сақтандыру" саласы ерiктi сақтандыру нысанында мынадай сыныптарды қамтиды:

1. өмiрдi сақтандыру;
2. аннуитеттiк сақтандыру;

"Жалпы сақтандыру" саласы ерiктi сақтандыру нысанында мынандай сыныптарды қамтиды: жазатайым жағдайлардан және аурудан сақтандыру; медициналық сақтандыру; автомобиль көлiгiн сақтандыру.

Ерiктi сақтандыру нысанындағы әрбір сыныптың мазмұны және оны өткізудің қосымша шарттары бойынша қосымша талаптар уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленеді.

Сақтандырудың түрі дегеніміз не?

**Сақтандырудың түрi**, сақтандыру ұйымының сақтанушыға сақтандыру келісімін жасау арқылы сақтандырудың бiр немесе бiрнеше сыныбы шегiнде әзiрлейтiн және ұсынатын сақтандыру өнiмi **болып табылады.**

Сақтандыру түрін сақтандыру ұйымы әзірлеп, жасағандықтан, сақтандыру ұйымы тек уәкілетті мемлекеттік органының сақтандыру ережелері бойынша келісімін алғаннан кейін сақтандыру қызметін жүзеге асыруға құқылы.

Міндетті сақтандырудың әрбір түрі сақтандырудың бөлек сыныбы болып табылады.

**Міндетті сақтандыру** - заңнамалық актілердің талаптарына сай жүзеге асыратын сақтандыру. Міндетті сақтандырудың түрлері тәртібі және шарттары заң актiлерiнде айқындалған. Мысалы, ҚР «Нотариат туралы» Заңына сәйкес жеке нотариус нотариаттық әрекеттер жасау нәтижесiнде зиян келтiру салдарынан туындайтын мiндеттемелер бойынша өзінің азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру келісімін жасау мiндеті қарастырылған (16 бап).

Міндетті сақтандыру кезінде сақтандырушы сақтанушымен сақтанудың осы түрін реттейтін заңнамалық актілерде көзделген шартта келісім жасауға міндетті.

Бұл жағдайда Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес сақтандырушы сақтанушыға заңдарда белгіленген тәртіпке қарағанда неғұрлым қолайлы ұсыныс жасауға құқығы бар.

Өз өмiрiн немесе денсаулығын сақтандыру мiндетiн азаматқа заң актiлерiмен де, келісім шартпен де жүктеуге болмайды, яғни мұндай сақтандыру толығымен ерікті болуы керек.

Мiндеттi сақтандыру сақтанушының есебiнен жүзеге асырылады (ҚР АК 806 бабының 3 тармағы).

Бұл ереже Қазақстан Республикасы Конституциясында жарияланған азаматтың жеке басының бостандығының презумпциясынан шығады.

Мiндеттi сақтандыру шарты сақтандырудың осы түрiн жүзеге асыруға лицензиясы бар сақтандырушымен ғана жасалады. Мұндай келісім жасасу жоғарыда аталған сақтандырушы үшін міндетті болып табылады (ҚР АК 806 бабы).

**Міндетті сақтандыру әрқашан арнайы сипатқа ие**, яғни бұл жалпы қоғам немесе пайда алушының мүддесіне жүзеге асырылады, ал оның міндеттілігін мемлекет белгілейді.

Міндетті сақтандырудың кең тараған түрі (олар барлық дерлік дамыған елдерде бар) жолаушыларды сақтандыру болып табылады, мұндайда сақтанушы ретінде тасымалдаушы болады, ал сақтандырылған адам ретінде жолаушы өзі болады және көлік құралдарының иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруда сақтанушы ретінде осы құралдардың иесі, ал жүргізушінің кінәсінән болған жағдайда сақтандырылған адам ретінде жол-көлік апатынан зардап шеккен жәбірленуші.

Міндетті сақтандырудың кең таралған түріне кәсіпорын өз қызметкерлерін жзатайым болған оқиғадан немесе кәсіби аурудан сақтандырады.

**Ерiктi сақтандыру** - тараптардың еркiн бiлдiруiне орай жүзеге асырылатын сақтандыру.

Ерiктiсақтандырудың түрлерi, шарттары мен тәртiбi тараптардың келiсiмi бойынша белгiленедi (ҚР АК 806 бабының 6 тармағы).

Сақтандыру өзінің объектісі бойынша **жеке** және **мүліктік** болып бөлінеді.

Азаматтың өмiрiн, денсаулығын, еңбекке қабiлеттiлiгiн және жеке басына байланысты өзге де мүліктік мүдделерiн сақтандыру **жеке** **сақтандыруға** жатады. Жеке сақтандыру келісім шарты бойынша сақтанушының өзi де, сондай-ақ келісім шартта аталған басқа адам да сақтандырылған болуы мүмкiн (сақтандырылған адам).

Мүлiктi және оған байланысты мүліктік мүдделердi сақтандыру **мүлiктiк** **сақтандыруға** жатады, олардың ішіне кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру мен азаматтық-құқықтық жауапкершілікте кіреді (ҚР АК 809 бабы).

Құқығы бұзылған адам жасаған немесе жасауға тиiстi шығыстар, оның мүлкiнiң жоғалуы немесе зақымдануы (нақты нұқсан), сондай-ақ сол адамның құқығы бұзылмаған болса, дағдылы айналым жағдайында оның алуына болатын, бiрақ алынбай қалған табыстары (айрылып қалған пайда) залалдар деп түсiнiледi (ҚР АК 9 бабының 4 тармағы).

Сақтандыру төлемін жүзеге асыру негізінде сақтандыру **жинақтаушы** және **жинақтаушы** **емес** болып бөлінеді.

Сақтандыру жағдайы туындаған кезде, соның ішінде сақтандыру шартында белгіленген кезең не олардың қайсысының бұрын туындауына байланысты сақтандыру келісім шартында көзделген өзге оқиға аяқталғанда – осы негіздердің кез келгені орын алса, сақтандыру төлемін жүзеге асыруды көздейтін сақтандыру **жинақтаушы** **сақтандыру** болып табылады. Жинақтаушы сақтандыру келісім шарттары тек қана жеке сақтандыру бойынша жасалуы мүмкiн.

Туындауының ықтималдық және кездейсоқ белгілері бар сақтандыру жағдайы туған кезде ғана сақтандыру төлемiн жүзеге асыруды қарастырған сақтандыру **жинақтаушы емес сақтандыру** болып табылады.

Ал қазір сіздерге берген уәде бойынша аннуитет ұғымын қарастырамыз.

**Аннуитеттік** **сақтандыру** **шарты** - сақтандырушыны шартта белгiленген мерзiм iшiнде пайда алушының пайдасына мерзiмдi төлемдер түрiнде сақтандыру төлемiн жүзеге асыруға мiндеттi ететiн сақтандыру шарты (ҚР АК 809-1 бабы).

Жалпы алғанда, бұл ұғым латынның **annyitas - жыл сайынғы төлем** сөзінен шыққан.

Аннуитеттік сақтандыру шарты жинақтаушы сақтандыру шартына жатады.

Бұл термин шынында да әдебиетте жиы қолданылады. Бірақ:

1. Сақтандыру ұйымы- жинақ кассасы емес.
2. Сақтандыру жарнасы- банк салымы емес.
3. Сақтандыру төлемақысы – ол салымды қайтару емес.
4. Сақтандыру сыйлықақы - ол қарыз емес, сақтау емес, ол сақтандырушының меншігі.

**Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру 2 түрге бөлінеді:**

1. **зиян келтіргені үшін** азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру: 3-ші тұлғаның өміріне, денсаулығына немесе мүлкiне келтірілген зияннан туындайтын міндеттемелер бойынша жауапкершілік тәуекелі сақтандырылады.
2. Келісім шарт бойынша сақтандыру кезінде – келісім шартынан туындайтын мiндеттемелер бойынша жауапкершілік сақтандырылады.

Сақтандыру объектісі кез келген азаматтың немесе заңды тұлғаның мүддесі болуы мүмкін. Сондықтан **объектіге байланысты** сақтандыру кей уақытта ең экзотикалық және күтпеген нысандарды қамти отыра, алуан түрлі болуы мүмкін. (Мысалы, пианист саусақтарын, әнші дауысын, балерина аяқтарын, қаламаған қыздың дүниеге келуін, жоғарғы оқу орнына түсе алмай қалуын және т.б. сақтандыру сияқты түрлері кездеседі). Қысқасы, сақтандыру өмірдің өзі сияқты әр алуан.

Сақтанушының заңсыз мүдделері сақтандыруға жатпайды (мысалы, контрабандадан сақтандыру).

Сақтандыру объектісі сақтандырудың міндетті түрлері бойынша сақтандырудың осы түрі реттейтін заңнамамен белгiленедi. Мысалы, қолданыстағы заңнамада көлік құралдары иелерінің **азаматтық-құқықтық** **жауапкершілігін** міндетті сақтандыруы қарастырылған. Сақтандыру неғұрлым күрделі нысандарын иеленуі мүмкін.

Осындай нысандардың бірі **қос (көпше) сақтандыру**, яғни белгiлi бiр объектiнi бiрнеше сақтандырушыда әрқайсысымен дербес шарт бойынша сақтандыру болып табылады.

Мүлiктi қос сақтандыру кезiнде әрбiр сақтандырушы сақтанушының алдында онымен жасалған келісім шарттың шегiнде жауапты болады, алайда сақтанушының барлық сақтандырушылардан алған сақтандыру төлемдерiнiң **жалпы сомасы нақты зияннан аспауы тиiс.**

Бұл, ең алдымен, қос сақтандыру жасалған кезде сақтанушы сақтандырылған бір мүлік үшін бірнеше сақтандыру төлемін алу қаупімен байланысты. Бұл тек орынсыз баюға ғана емес, сақтанушыны сақтандыру оқиғасын қасақана жасауға итермелеуге апарып соғуы мүмкін. **Мысалы,** азамат құны - 5 млн. теңге тұратын үйін 5 сақтандырушыға әр қайсысына 4 млн. теңге сақтандыру сомасына сақтандырады. Сақтандыру оқиғасы (өртену) орын алған кезде мүлік жойылады. Нәтижесінде сақтанушы сақтандыру өтемақысы ретінде 20 млн. теңге алуы мүмкін.

Осы айтылғанды ескере отырып, сақтанушы кез келген сақтандырушыдан онымен жасалған келісім шартта көзделген сақтандыру сомасының көлемiнде сақтандыру төлемiн алуға құқылы. Егер алынған сақтандыру төлемi нақты зиянды жаппайтын болса, сақтанушы жетпеген соманы басқа сақтандырушыдан алуға құқылы. **Мысалы,** сақтанушы 5 млн теңге тұратын үйін 3 сақтандырушыға сақтандырды дейік, яғни 1) 4 млн тенгеге 2) 3 млн. теңгеге 3) 2 млн. теңгеге; Сақтандыру жағдайы нәтижесінде үйдің күл талқаны шықты.Нақты шығын 5 млн теңге. Сақтанушы бірінші сақтандырушыдан 4 млн тг, ал екінші сақтандырушыдан 1 млн. теңге өндіріп алады,ал үшінші сақтандырушы төлемақыдан толықтай босатылады.

Айта кету керек, кейбір мемлекеттерде қос сақтандыруға мүлдем тыйым салынған.

Бірақ көп мемлекеттерде қос сақтандыруға рұқсат берілген. Бұл сақтанушыға заңи түрде өзінің сақтандыру қорғанысын кеңейтуге мүмкіндік береді - егер бір сақтандырушы келісім бойынша міндетін орындамаса, онда оны екіншісі орындайды - барлық келісім шарттар бойынша сақтандырылған мүліктің құны мүлікті сақтандырудағы әр түрлі сақтандыру тәуекелдерінен сақтандырудың жалпы сомасы мөлшерінен асуына жол беріледі. **Мысалы,** 2 сақтандырушыда сақтандыру: 1) көлік ұрлығынан; 2) көлік апатынан. Мұндай жағдайда қос сақтандыру болмайды.

Қос сақтандырудағы сақтандыру төлемдері бойынша шектеулер тек мүлікті сақтандыруға қатысты белгіленген. Ал қос жеке сақтандыруда шектеу жоқ: **мысалы,** егер азамат өз денсаулығын 2 немесе оданда көп сақтандурышыда сақтандырса, онда ол сақтандыру оқиғасы болған кезде әр сақтандырушыдан сақтандыру төлемін толық алуға құқылы.

Сақтандыру төлемінен толықтай және жартылай босатылған сақтандырушы, туындаған залалды басқа сақтандырушылар өтеген болса, сақтанушыға кеткен шығынды алып тастағаннан сақтандыру сыйақысының қалған тиісті бөлігін қайтаруға міндетті.

Көпше сақтандырудың тағы бір түрі **топтық сақтандыру болып табылады.**

Топтық сақтандыру кезiнде бiр сақтандыру келісім шартымен бiр мезгiлде өздерi пайда алушы болып табылатын бiрнеше сақтандырылған адамдар қамтылады. Мысалы, кәсіпорынның өзінің жұмыскерлерін өндірістегі жазатайым жағдайдан сақтандыру.

Топтық сақтандыру адамдардың белгiлi бiр санаттарын қамтитын жеке де, мүлiктiк те, дербестендiрiлген де, иесiздендiрiлген де болуы мүмкiн. (мысалы, станокқұрылыс зауытындағы тек қана токарлық цехтың токарлары).

Топтық сақтандыру ұжымдық сақтандыру түрінде кеңінен таралған. Ұжымдық сақтандыру тек қана жеке сақтандыруда болуы мүмкін, мұндайда сақтандырушы - жұмыс беруші, ал сақтандырылған адам - жалдау бойынша жұмыс істейтін тұлғалар болады (ҚР АК 822 бабы).

Күрделі сақтандыруға ортақ сақтандыру жатады.

**Ортақ сақтандыру** **(ҚР АК 823 бабы)** - сақтандыру объектiсi бiрнеше сақтандырушы бірлескен бір келісім шарт бойынша сақтандырылуы мүмкін күрделі сақтандырудың түрі болып табылды.

Мысалы, сақтанушы, өз үйін бірден 2 сақтандырушыда бір сақтандыру келісім шартын жасап, сақтандырады. Осы келісім бойынша 1) сақтандыру төлемінің 40%, 2) екіншісі - 60% төлеуге міндеттенеді. Олар сақтанушыдан алған сыйлықақысын осы пропорцияда бір-бірімен бөліседі.

Мұндай келісім шартта міндетті түрде әрбір сақтандырушының құқықтары мен міндеттерінің келісілген үлестері көрсетілуі керек. Егер келісім шартта құқықтары мен мiндеттерi көрсетілмеген болса, онда сақтандырушылар сақтанушының (пайда алушының) алдында сақтандыру төлемiн жүзеге асыруға ортақтасып жауап бередi.

Ортақ сақтандырудың қос сақтандырудан айырмашылығы, қос сақтандыру кезінде қанша сақтандырушы болса, сонша сақтандыру келісім шарттары болады, ал қос сақтантандыру кезінде тек бір ғана сақтандыру келісім шарты болады.

Iрi немесе аса iрi тәуекелдердi бiрлесiп сақтандыру үшiн ортақ сақтандырушылар бірлескен қызмет туралы келісім шарттың негiзiнде қарапайым **серiктестiктер (сақтандыру пұлдар)** құра алады.

Сақтандарудың күрделі нысанының кең таралған түріне **қайта сақтандыру** жатады.

**Қайта сақтандыру** – бұл сақтандырушымен (қайта сақтандырушымен) басқа сақтандырушыдан (қайта сақтандырушыдан) өзіне келісім шарт бойынша толық немесе ішінара міндеттеме алған сақтандыру – (ҚР АК 824 бабының 1тармағы).

Сақтандырушы сақтанушы алдындағы өз мiндеттерiнiң бәрiн немесе оның бөлiгiн орындау тәуекелiн жабуды басқа сақтандырушыда (қайта сақтандырушыда) қайта сақтандыру жолымен қамтамасыз етуі мүмкін.

Басқаша айтқанда, қайта сақтандару келісім шарты – бұл сақтандыру келісім шартының өзі. Бұл жерде сақтанушы - бірінші сақтандырушы болып (оны қайта сақтанушы деп атайды), ал сақтандырушы - екіншісі (қайта сақтандырушы) болады.

Қайта сақтандырушымен қайта сақтандыру келісім шартын жасасқан сақтандырушы онымен жасаған сақтандыру келісім шартына сәйкес сақтанушының алдында толық көлемде жауапты болып қалады.

Сонымен, қайта сақтандыру кезінде сақтандырушының өзінің тәуекелін сақтандыруы орын алады, нақтырақ айтқанда, сақтандыру төлемдері бойынша міндеттемелерін орындай алмау тәуекелін сақтандырады.

**Мысалы,** сақтандыру келісімінің шарттары бойынша сақтандыру төлемі 1 млн. теңгені құрайды. Қайта сақтандыру кезіне өз үлесіне 25% қалдырады. Сонда сақтандыру төлемі былай болады = 250 мың теңге + 750 мың теңге.

Қазақстанда тұңғыш енгізілген сақтандырудың жаңа түрі – **өзара** **сақтандыру**. ҚР АК сәйкес азаматтар мен заңды тұлғалар қажеттi қаражатты өзара сақтандыру қоғамдарына бiрiктiру жолымен өзара негiзде өзінің мүліктік мүдделерін сақтандыра алады, яғни мұндай қоғамдағы сақтандыру тек мүліктік бола алады. Жеке сақтандыру осы қоғамдар арқылы іске асырылуы мүмкін емес.

**Өзара** **сақтандыру** **қоғамдары** (ӨСҚ) өз мүшелерiнiң мүлiктiк мүдделерiн сақтандыруды тікелей мүшелiк негiзiнде жүзеге асырады. Мұндай қоғамдар коммерциялық емес ұйымдар болып табылады, яғни табыс табу мақсаты болып табылмайтын және таза табысты қатысушылар арасында бөлмейтін заңды тұлға.

Азаматтық кодекстің ӨСҚ туралы ережесі тек ӨСҚ құқықтық мәртебесін анықтайтын заңи акт қабылдағаннан бастап қолданыста болады.

**Сақтандыру келісім шарты бойынша** бiр тарап (сақтанушы) сақтандыру сыйлықақысын төлеуге мiндеттенедi, ал екiншi тарап (сақтандырушы) сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтанушыға немесе шартта белгiленген сома (сақтандыру сомасы) шегiнде өзiнiң пайдасына шарт жасалған өзге тұлғаға (пайда алушыға) сақтандыру төлемiн төлеуге мiндеттенедi (ҚР АК 803 бабы).

Бұл тақырыпты сақтандыру келісім шартынан бастап оқығанымыз орынсыз болушы еді, себебі, өздеріңіз түсінгендей, терминдер, ұғымдар, ерекшеліктер өте көп, оларды қарастырмай және үйренбей, сақтандыру келісім шартының өзін үйрену және түсіну қиын болар еді.

Біз бұл сұрақты қарастыруды сақтандыру келісім шартының **белгілерін** ұғудан бастаймыз:

1. **Ақылы**, яғни сақтандырудың мәнін білдіретін сақтандыруды қорғау, сақтанушының сақтандырушыға сақтандыру сыйлықақысын төлеу ретінде беретін ақысы.
2. **2-тарапты сипатта болады**, өйткені, тараптар болып екі субъекті қатысады - сақтанушы және сақтандырушы;
3. **Мерзімді** – келісімнің мерзім туралы шарты елеулі шартқа жатады.

**Сақтандыру шартының ерекшелігі сол**, ол әрқашан туындаған сақтандыру оқиғасы салдарынан сақтандырушының сақтандырылған адамға сақтандыру төлемін төлеу міндетімен байланысты болады.

Сақтандыру келісім шарты дәстүрлі түрде тәуекелділіктердің (алеаторлықтың) санына жатады. Тәуекелді сақтандыру келесі белгілерге сай болуы керек:

а) **болу ықтималдығы**. Бұл оқиға кез-келген сәтте болуы мүмкін екендігін білдіреді;

ә) **кездейсоқ болуы**. Бұл оқиға шынайы болуы мүмкін, бірақ анық емес;

б) **шынайылық**, яғни ол объективті шындық сипатына ие;

в) **оқиғаның болуы** **болжауға жатпайды** – яғни оның нақ туындауын болжау мүмкін емес;

г) **оқиғаның тәуелсіз туындауы,** яғни ол сақтандыру құқықтық қатынасының қатысушыларының еркінен тыс болуы;

д) **тараптарға белгісіз**, яғни сақтандыру оқиғасы болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін;

е) **сақтандыру оқиғасының зияндылығы**, яғни шығын, залал, пайдадан айырылу, денсаулығының нашарлауы, қайтыс болуы, еңбекке қабілеттіліктің төмендеуі түрінде және т.б. көрінеді.

Азаматтық кодекс сақтандыру келісім шартының жазбаша нысанда жасалуын талап етеді. Ауызша нысанда жасалған сақтандыру келісім шарты жарамсыз деп танылады, яғни тараптардың құқықтары мен міндеттерін туындатпайды.