* .

**МЕҲНАТГА ЛАЁҚАТСИЗ, МУҲТОЖ ОТА-ОНАЛАР УЧУН МЕҲНАТГА ЛАЁҚАТЛИ ВОЯГА ЕТГАН БОЛАЛАРДАН АЛИМЕНТ УНДИРИШГА ОИД ИШЛАР**

Оила ҳуқуқий муносабатларида моддий таъминоти заиф ва ўзгаларнинг меҳрига муҳтож ота-оналарга нисбатан ижтимоий ҳимоя чораларини қўллаш масалаларнига алоҳида эътибор берилган. Бундай шахсларга ғамхўрлик қилиш мамлакатимизда белгиланган ва изчиллик билан амалга оширилаётган кучли ижтимоий ҳимоя сиёсатининг муҳим йўналиши ҳисобланади. Аҳолининг моддий кам таъминланган қатламига тушиб қолган ота-оналарни аввало давлат ўз ижтимоий таъминоти воситалари орқали қўллаб-қувватлайди. Ҳозирги пайтда давлатимизнинг бундай сиёсати Ўзбекитстон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан қабул қилинаётган ҳужжатлар ва давлат дастурлаврида ўз аксини топган.

Бу ҳужжатларнинг ичида “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг беш устивор йўналишлари бўйича “Ҳаракатлар страгеяси” муҳим аҳамият касб этади. Унинг “Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш и ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш”, деб номланган қисмида аҳолининг эҳтиёжманд қатламларини ижтимоий ҳимоясини ҳамда кексалар ва имконияти чекланган шахсларни қўллаб-қувватлашни кучайтириш масаласи алоҳида вазифа қилиб белгиланган.

Ушбу масалада кам таъминланган ва меҳнатга лаёқатсиз бўлиб қолган ота-оналарни қўллаб-қувватлашнинг давлат томонидан амалга ошириладиган чоралари тўғрисида эмас, балки уларни меҳнатга лаёқатли фарзандлари томонидан таъминлаш борасида сўз юритилади.

Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси 109-моддаси талабига мувофиқ, вояга етган, меҳнатга лаёқатли болалар меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож ўз ота-онасига таъминот беришлари ва улар тўғрисида ғамхўрлик қилишлари шарт.

Ота-онасининг давлат ва нодавлат муассасалари қарамоғида эканлиги вояга етган меҳнатга лаёқатли болаларни ота-она ҳақида ғамхўрлик қилиш ва уларга моддий ёрдам кўрсатиш мажбуриятидан озод қилмайди.

Ушбу қонун талаби бўйича меҳнатга лаёқатсиз ёрдамга муҳтож ота-она вояга етган меҳнатга лаёқатлт фарзандларидан моддий таъминот олиш ҳуқуқига зга бўлишиб, бу ҳақда судга даъво ариза билан мурожаат қилишлари мумкин..

Меҳнатга лаёқатсиз ёрдамга муҳтож ота-она вояга етган ва меҳнатга лаёқатли болаларидан таъминот олиш борасида исботлаш воситалари сифатида қуйидаги ҳолатларни мавжудлигин кўрсатиши лозим:

1)Томонларнинг ўзаро ота-оналик муносабатларини мавжудлиги (жавобгарнинг туғилганлиги ҳақидаги гувоҳнома нусхаси),

2) Ота (она)нинг меҳнатга лаёқатсизлигини тасдиқловчи ҳужжатлар ( пенсия ёшига етганлиги, ногиронлиги),

3) Ота (она)нинг моддий ёрдамга муҳтожлигини тасдиқловчи ҳужжатлар ( иш ҳақи, пенсия, нафақа ва бошқа даромадларнинг унинг таъминоти учун етарли эмаслигини тасдиқловчи.),,

4)Ота-она ва болалар ўртасида алимент тўлаш ҳақидаги келишувнинг мавжуд эмаслиги,

5) Болаларнинг меҳнатга лаёқатлиги

Вояга етган, меҳнатга лаёқатли болалардан меҳнатга лаёқатсиз ёрдамга муҳтож ота-оналар учун алимент миқдори манфаатдор томонларнинг моддий, оилавий шароити ва бошқа эътиборга лойиқ ҳолатларини ҳисобга олган ҳолда белгиланиши сабабли исботлаш воситаларига қуйидагилар ҳам киритилиши мумкин:

1. Алимент олишга даъво қиладиган ота (она)нинг ва боланинг таъминот даражси
2. Ота-она ёки болаларнинг доимий даромад келтиражиган мол-млкларнинг мавжудлиги.
3. Ижро ҳужжатлари бўйича тўлов мажбуриятларини омалга оширилиши.
4. Ота-онанинг бошқа меҳнатга лаёқатли вояга етган болаларнинг мавжудлиги ( бошқа болаларнинг барчасига ёки улардан бирига давъво қилингавнидан қатъи назар)
5. Алмент тўловчи боланинг меҳнатга лаёқатсизлиги( соғлиғи бўйича ёки ёши бўйича)
6. Ота-оналарнинг қўшимча харажатларга эҳтижмандлиги ( масалан даволаниш,, овқатланиш в.б)

Юқорида қайд этилган исботлаш воситаларидан кўриниб турибдики, алименнт ундириш ҳақида даъво қилувчи ота-онанинг меҳнатга лаёқатсизлиги ва моддий ёрдамга муҳтожлиги даъво қўзғатишга асосий асосий мезон ҳисобланади. Бу ҳолатларни мавжуд эмаслиги эса, талаб қилинадиган моддий таъхминотни олишга ҳғақли эмаслигини келтириб чиқаради. Шу нуқтаи назардан даъво қилувчи ота-оаннинг меҳнатга лаёқатсизлиги ва моддий ёрдамга муҳтожлиги тушунчасига тўла эга бўлиш лозим.

Қонунчилик талаби бўйича қуйидагилар меҳнатга лаёқатсиз ҳисобланади. 55 ёшга етган аёллар, 60 ёшга етган эркаклар ва ногиронлар.

Яшаш учун етарли миқдорда маблағга эга бўлмаган шахслар эҳтиёжманд деб тан олинади. Эҳтиёжмандлик даражаси ҳар бир индивидуал ҳолатда суд томонидан ишнинг аниқ ҳолатларини инобатга олган ҳолда белгиланади.

Ота-онангинг алимент олишга эҳтиёжи қуйидаги омиллардан келиб чиқиб белгиланади;

* моддий аҳволи;
* мавжуд даромадлари даражаси (масалан, пенсия миқдори, мол-мулкни рентага беришдан тушган даромад, дивидентлар олиш ва бошқалар);
* меҳнатга лаёқатли зр(хотин)нинг мавжудлиги;
* эр (хотин) томонидан моддий кўмак мавжудлиги;
* бошқа шахслардан моддий кўмак олиши.

Бундан ташқари, овқатланиш, коммунал тўловлар тўлаш, дори-дармонлар сотиб олиш учун даромадлари етмайдиган шахслар ҳам эҳтиёхманд деб тан олинади.

Демак, ота-она агар ҳам меҳнатга лаёқатсиз, ҳам эҳтиёжманд бўлсагина , ўзининг меҳгннатга лаёқатл вояга етган фарзандидан алимент талаб қилишга ҳақли. Шу сабабли икки бу икки ҳолатни тасдиқловчи далиллар бўлиши зарур. Уларнинг биттаси тасдиқланмаган тақдирда даъво қаноатлантирилмасдан рад этилиши мумкин.

Оила кодексининг 110-моддасида баён этилишича, вояга етган, меҳнатга лаёқатли болалар ўз ота-онасига ихтиёрий равишда моддий ёрдам бенришдан бўйин товласалар суд томонидан мажбурий ундирув қўлланилади.

Агар ота-онага моддий таъминот бериш ва ғамхўрлик қилиш ўзаро тушуниш ва ҳурмат асосида амалгга оширилмаса, томонлар ўзаро келишув шартномасимни тузишлари мумкин.

Оила кодексининг 130-моддаси талабига мувофиқ, алимент тўлаш тўғрисидаги келишув (алимент миқдори, шартлари ва тўлаш тартиби) алимент тўлаши шарт бўлган шахс билан алимент олувчи ўртасида тузилади. Агар алимент олувчи муомалага лаёқатсиз бўлса, келишув унинг қонуний вакили билан тузилади.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишув ёзма шаклда тузилиб, нотариал тартибда тасдиқланиши лозим.

Алимент тўлаш тўғрисида келишув тузишнинг қонунда белгиланган шаклига риоя қилмаслик Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида назарда тутиилган оқибатларга олиб келади.

Нотариал тартибда тасдиқланган алимент тўлаш тўғрисидаги келишув ижро варақаси кучига эга бўлади (Оила кодекси 131-модда)

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишув тарафларнинг ўзаро розилиги билан исталган вақтда ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин..Алимент тўлаш тўғрисидаги келишув қандай шаклда тузилган бўлса,уни ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳам ўша шаклда амалга оширилади.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувнинг бажарилишини бир тарафлама рад қилишгна ёки унинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

Тарафларнинг моддий ёки оилавий аҳволида жиддий ўзгаришлар юз берганда ҳам алимент тўлаш тўгрисидаги келишувни ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисида улар ўзпро келиша олмаганда, макнфаатдор тараф келишувни ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги даъво ариза билан судга мурожаат қилишга ҳақли. Суд алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ўзгартириш ёки бекор қилиш масаласини ҳал қилишда тарафларнинг эътиборга лойиқ ҳар қандай манфаатини ҳисобга олишга ҳақли. (132-модда)

Вояга етган, меҳнатга лаёқатли болалар ўз ота-онасига ихтиёрий равишда моддий ёрдам беришдан бўйин товласалар (Оила кодексининг 110-моддаси) мазкур мажбурият суд томонидан бажарилади.

Мажбуриятнинг суд томонидан бажарилишига асос моддий таъминот ва ғамхўрликка муҳтож бўлган ота-онанинг судга топширган даъво аризасидир.

Меҳнатга лаёқатсиз ёрдамга муҳтож ота-она вояга етган ва меҳнатга лаёқатли болаларидан таъминот олиш борасидаги даъво аризаси шакли ва мазмуни вояга етмаган болаларга ота-оналардан алимент ундириш ҳақидаги даъво аризасига ўхшаш.

Даъво аризасига қуйидаги ҳужжатлар, албатта илова қилиниши лозим:

* ота-онанинг меҳнатга лаёқатсизлигини тасдиқловчи ҳужжа;
* боласининг туғилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома днусхаси;
* даъво қилувчининг молиявий ёрдамга му4ҳтож эканлигини исботловчи ҳужжат( пенсия миқдори, оғир касаллика учраганлиги тўғрисимда тиббий хулоса ва х.к.);
* даъвогар ва жавобгарнинг оилавий ва моддий шароитлари ҳақида маълумот( иш ҳақи, оладиган нафвақаси ва бошқа даромадлари ҳақида ҳужжат);
* алимент ундиришни талаб қилувчи ота-онани болага нисбатан ота-оналик мажбуриятларини бажарган-бажармаганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар (суднинг буйруғи, суднинг қарори,суднинг ҳукми, тергов ва жамоат ташкилотларининг қарорлари бошқа ҳужжатлар).

Судлар бундай даъво аризаларини суд мажлисида кўриб чиқишда, ота-она алимент ундириш ҳақидаги талабни ўз болаларининг бирига ёки бир нечасига нисбатан қўйганлигидан қатъи назар, адимент миқдорини белгилашда суд вояга етган меҳнага лаёқатли болаларнинг бпрчасини ҳисобга олади. Суд даъво аризани қаноатлантирса, ундирилиши лозим бўлган моддий ёрдам миқдорини қатьий суммада белгиланади ва судга даъво қилган пайтдан бошлаб алимент ундирилади.

Вояга етган меҳнатга лаёқатлт болалардан меҳнатга лаёқатсиз ота-оналар учун алимент ундириб беришда ундирилиши лозим бўлган алиментнинг миқдорини аниқлаш жуда муҳим аҳамиятга эга.

Оила кодексининг 110-моддасига биноан вояга етган, меҳнатга лаёқатли болалардан ундириладиган таъминот миқдори болаларнинг оилапвий ва моддий аҳволини ҳисобга олган ҳолда суднинг ҳал қилув қарори асосида белгиланади. Юқороида қайд этилган моддапнинг 4-қисми талабига асосан Вояга етган, меҳнатга лаёқатли болалардан ундириладиган алимент миқдори қонун ҳужжатларида белгиланган энг кам иш ҳақи миқджорининг учдан бир қисмидан кам бўлмаслиги керак.

Оила кодексининг 113-моддаси талабига мувофиқ,агар суд ота-онанинг ота-оналик мажбуриятини бажаришдан бўйин товлаганлигини аниқласа, болаларни меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож ота-онасига таъминот бериш мажбуриятидан озод қилиши мумкин.

Юқорида қайд этилган қонун талаби бўйича, агар жавобгар ота-онаси ўтмишда уни боқиш ва тарбиялаш юзасидан ўз мажбуриятларини бажармагаглигини исботласа, суд бундай ота-онани таъминлашдан озод этиши мумкин.

Қуйида баён этилган ҳолатлар ота-она таъминот учун таъминот бериш мажбуриятидан вояга етган меҳнатга лаёқатли болаларини озод қилади:

ота-она илгарилари суднинг ўз болаларини белгиланган алимент ундириш бўйича қарорини ижро этмаган бўлса, агар бу ҳақда мажбурий ижро органларининг маълумотномпаси мавжуд бўлса;.

ота-она ўз болаларига илгари алимент тўлаб келган, лекин болаларнинг тарбисида иштирок этмаган ёки у ёрдамга муҳтож бўлиб қолганда бефарқ бўлган бўлган бўлса;

ота (она) илгари суд томонидан ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилинган бўлса ёки ота-оналик ҳуқуқидан чекланган бўлса

Ота-онага алимент тўламасликнинг буцндай ҳолатлари и маҳалла қўмитасининг далолатномаси ёки қўни-қўшниларнинг маҳалла қўмитаси муҳри билан тасдиқланган гувоҳликлари билан исботланиши керак. Суд бундай ҳужжатлаврга асосланиб ота-онага алимент тўлашликни рад қилиш мумкин.

Суднинг ҳал қилув қарори асосида ундириладиган алимент тўловлари қуйидаги ҳолаптларда тўхтатилади.:

даъвогарнинг меҳнат қобилияти тикланганда;

алимент олувчи ёрдамга бошқа муҳтож бўлмаганида;

томонларнинг бирортаси вафот этганда.

**ЭР-ХОТИНЛАР ВА СОБИҚ ЭР-ХОТИНЛАРНИНГ АЛИМЕНТ МАЖБУРИЯТЛАРИГА ОИД ИШЛАР**

Ушбу тоифадаги ишлар оила ва никоҳ муносабатларидан келиб чиқадиган низолар тоифасига киради.

Эр-хотиннинг бир-бирига таъминот бериш мажбурияти фақат қонуний никоҳда турган шахсларга юклатилади. Фактик никоҳ муносабатларига турган шахсларга бу татбиқ қилинмайди.

Фуқаролик процессуал кодексининг 33-моддасига асосан аризалар жавобгар доимий яшаб турган ёки доимий машғул бўлган жойдаги судга берилади. ФПКнинг 34-моддасига кўра алимент ундириш тўғрисидаги даъволар даъвогар томонидан ўзи яшаб турган жойдаги судга ҳам тақдим этилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 117-моддасига мувофиқ, эр-хотин бир-бирига моддий ёрдам бериши шарт. Бундай ёрдам беришдан бош тортилган тақдирда, ёрдамга муҳтож, меҳнатга лаёқатсиз эр ёки хотин, шунингдек хотин ҳомиладорлик даврида ва ўртада бола туғилган кундан бошлаб уч йил давомида, ўртадаги ногирон бола ўн саккиз ёшга тўлгунча ёки болаликдан I гуруҳ ногирони бўлган ўртадаги болага қараган ёрдамга муҳтож эр (хотин) ёрдам беришга қодир бўлган хотин (эр)дан суд тартибида таъминот (алимент) олиш ҳуқуқига эга.

Ушбу кодекснинг 118-моддасида етарли маблағга эга бўлган собиқ эр (хотин)дан:

* собиқ хотин ҳомиладорлик даврида ва ўртада бола туғилган кундан бошлаб уч йил давомида;
* ўртадаги ногирон бола ўн саккиз ёшга тўлгунча ёки болаликдан I гуруҳ ногирони бўлган болага қараган ёрдамга муҳтож собиқ хотин (эр);
* никоҳдан ажралгунга қадар ёки никоҳдан ажралган пайтдан бошлаб бир йил давомида меҳнатга лаёқатсиз бўлиб қолган ёрдамга муҳтож собиқ хотин (эр);
* никоҳдан ажралган пайтдан бошлаб беш йил ичида пенсия ёшига етган ёрдамга муҳтож хотин (эр), агар эр-хотин узоқ вақт никоҳда туришган бўлса, суд тартибида алимент талаб қилиш ҳуқуқига эгадир.

Никоҳдан ажралгандан кейин собиқ эр ёки хотинга тўланадиган алимент миқдори ва уни тўлаш тартиби собиқ эр-хотин ўртасидаги келишув билан белгиланиши мумкин.

Мазкур тоифадаги даъволарни кўришда суд даъвогарнинг меҳнатга лаёқатсиз ва уни моддий ёрдамга муҳтожлигини ҳамда жавобгарнинг моддий ёрдам бериш имконияти мавжуд ёки мавжуд эмаслигини аниқлаши лозим. Хотин ҳомиладорлик даврида ва ўртадаги бола туғилган кундан эътиборан уч йил давомида меҳнатга лаёқатсиз ёки ёрдамга муҳтож бўлишидан ёхуд бўлмаслигидан қатъий назар, эридан таъминот (алимент тўлашни) талаб қилишга ҳақли. Хотин (эр)нинг фойдасига ундириладиган алимент миқдори иккала тарафнинг оилавий ва моддий шароитларини ҳисобга олган ҳолда ҳар ой тўланадиган қатъий суммада белгиланади ва бу сумманинг миқдори энг кам иш ҳақининг учдан бир қисмидан кам бўлмаслиги лозим.

Судлар томонидан ушбу турдаги фуқаролик ишлари бўйича далилларни аниқлаш ва йиғишда қуйидаги ҳужжатлар талаб қилинади:

1. никоҳ ҳақида гувоҳнома нусхаси;
2. ногиронлиги ҳақида ДМЭК (Даволаш меҳнат экспертиза комиссияси) хулосаси;
3. даъвогарнинг ҳомиладорлиги ёки фарзанд туғилганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар;
4. даъвогар ва жавобгарнинг оилавий ва моддий шароити ҳақида маълумотнома.

Мазкур тоифадаги даъво аризалар бўйича даъвогардан давлат божи тўлаш талаб қилинмайди. Мазкур тоифадаги даъволар фуқаролик иши судда кўришга тайёрлаб бўлинган кундан эътиборан ўн кундан кечиктирмай кўрилиши лозим. Алимент ундириш тўғрисидаги суднинг ҳал қилув қарори дарҳол ижро этилиши шарт.

Меҳнатга лаёқатсиз ёрдамга муҳтож собиқ эр (хотин) собиқ хотин (эр)дан моддий таъминот беришини талаб қилишга ҳақли, бироқ бундай ҳолатлар учун меҳнатга лаёқатсизлик ва ёрдамга муҳтожлилик шартларидан ташқари қонунда яна бошқа талаблар ҳам назарда тутилади. Бу талаблар собиқ эр (хотин)нинг меҳнат лаёқатсизлиги бошланган вақтни белгиловчи муддатга дахлдордир. Эр (хотин)нинг меҳнатга лаёқатсизлиги никоҳдан ажралгунга қадар ёки никоҳдан ажралгач, бир йил давомида бошланган бўлса, меҳнатга лаёқатсиз ёрдамга муҳтож эр (хотин) алимент олиш ҳуқуқига эга. Эр ва хотин расмий никоҳда узоқ вақт турган бўлсалар, никоҳдан ажралгандан кейин кўпи билан беш йил ичида пенсия ёшига етган ёрдамга муҳтож хотин (эр) собиқ эр (хотин)дан моддий таъминот олиш ҳуқуқига эгадир. Қоида тариқасида, камида ўн йил амалда бўлган никоҳ муносабатлари узоқ давом этган никоҳ деб топилади. Хотин (эр)нинг фойдасига ундириладиган алимент миқдори иккала тарафнинг оилавий ва моддий шароитларидан келиб чиққан ҳолда ойма-ой тўланадиган қатъий суммада белгиланади ва бу сумма энг кам иш ҳақининг учдан бир қисмидан кам бўлмаслиги лозим.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 117 ва 118-моддаларига мувофиқ таъминот олиш учун асос бўлган шартлар тугаган тақдирда ва никоҳдан ажралган ёрдамга муҳтож, меҳнатга лаёқатсиз эр ёки хотин янги никоҳга кирганда алимент олиш ҳуқуқи тугайди. Эр ёки хотин суднинг ҳал қилув қарорига биноан алимент олиб келган бўлса, бундай алиментдан озод бўлиши ҳам суднинг қарори билан ҳал қилинади. Суд тартибида ундириладиган алимент тўлаш қуйидаги ҳолларда тугатилади:

1. Суд алимент олувчининг меҳнатга лаёқати тикланган ёки уни ёрдамга муҳтож бўлмай қолган деб топганда;
2. Меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож алимент олувчи собиқ эр ёки хотин янги никоҳга кирганда;
3. Алимент олувчи ёки алимент тўлаш шарт бўлган шахс вафот этганда.

Ишни судда кўришга тайёрлаш жараёнида мана бу ҳужжатлар тақдим қилиниши лозим: эр (хотин)нинг таъминоти учун алимент ундириш тўғрисидаги суднинг ҳал қилув қароридан нусха, тарафларнинг моддий аҳволининг ўзгарганлиги ва жавобгарнинг ногиронлигини тасдиқловчи ҳужжатлар (даъвогар ва жавобгарнинг иш ҳақи, оладиган нафақаларининг ва бошқа даромадлари ҳамда уларнинг қарамоғида бўлган шахслар тўғрисида маълумотнома), алимент олувчининг янги никоҳ тузганлиги ҳақида маълумотнома, давлат божи тўланганлиги ҳақида чипта. Алимент тўлашдан озод қилиш суднинг ҳал қилув қарори қонуний кучга кирган кундан ҳисобланади.

Алимент тўлашдан озод қилиш масаласи алимент олувчи шахснинг доимий яшаб турган жойидаги суд судловига тааллуқли.

Никоҳдан ажратилгандан кейин меҳнатга лаёқатсиз ёрдамга муҳтож собиқ хотин (эр) таъминоти учун алимент ундириш тўғрисидаги даъволар. Оила кодексининг 47-моддасига мувофиқ никоҳ фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш органида никоҳдан ажратилганлик рўйхатга олинган кундан бошлаб тугатилади. Мазкур қоида никоҳ тугатилиши пайти қонунга кўра суднинг ҳал қилув қарори кучга кирган пайтдан бошланиши тан олинган (1998 йил 30 апрелдан 2010 йил 15 сентябргача) даврга нисбатан тадбиқ этилмайди. Собиқ хотин ҳомиладорлик даврида ва ўртада бола туғилган кундан уч йил давомида агарда ҳомиладорлик никоҳдан ажратилгунга қадар бўлган бўлса, етарли маблағга эга бўлган собиқ эрдан алимент талаб қилишга ҳақли. Ўртадаги ногирон бола ўн саккиз ёшга тўлгунча ёки болаликдан 1 гуруҳ ногирони бўлган болага қараган ёрдамга муҳтож собиқ хотин (эр) да агарда ҳомиладорлик никоҳдан ажратилгунга қадар келиб чиққан ёки никоҳдан ажратилгандан сўнг уч юз кун ичида бола туғилган бўлса, етарли маблағга эга бўлган эр (хотин)дан алимент ундирилиши сақланиб қолади.

Суднинг ҳал қилув қарорига кўра алимент тўлаш шарт бўлган шахснинг айби билан қарз вужудга келган бўлса, айбдор шахс кечиктирилган ҳар бир кун учун тўланмай қолган алимент суммасининг ўндан бир фоизи миқдорида алимент олувчига неустойка тўлайди. (ОК 142-модда)

ФПКнинг120-моддасига кўра

 Суд қуйидаги ҳолларда:

агар эр-хотин никоҳда қисқа вақт мобайнида бўлган бўлса;

агар ўз таъминоти учун маблағ тўланишини талаб қилаётган эр ёки хотиннинг нолойиқ хулқ-атвори туфайли никоҳдан ажратилган бўлса;

агар ёрдамга муҳтож эр ёки хотиннинг меҳнатга лаёқатсиз бўлиб қолиши унинг спиртли ичимликларни, гиёвандлик воситаларини, психотроп моддаларни суиистеъмол қилиши ёки қасддан жиноят содир этиши оқибатида юз берган бўлса, эр (хотин)ни ёрдамга муҳтож меҳнатга лаёқатсиз хотин (эр)га таъминот бериш мажбуриятидан озод қилиши ёхуд бу мажбуриятни муайян муддат билан чеклаб қўйиши мумкин.

Фуқаролик процессуал кодексининг 187-моддасида алиментлар ундириш тўғрисидаги ишларни кўриш вақтида суд зарур бўлган тақдирда, ишни мазмунан ҳал қилгунига қадар тарафларнинг моддий аҳволини ҳисобга олиб, эр (хотин) ўз хотинини (эрини) боқишга қанча миқдорда вақтинча маблағ бериб туриши кераклиги, болаларни боқиш ва тарбиялашга эр-хотиндан қайси бири ва қанча миқдорда вақтинча маблағ бериб туриши кераклиги, шунингдек болалардан қайси бири ота-оналарини боқишга қанча миқдорда вақтинча маблағ бериб туриши кераклиги тўғрисида ажрим чиқаришга ҳақли.

Суднинг ажрими дарҳол ижро этилади.

Қонунга кўра иш апелляция, кассация тартибида кўрилаётганда қуйидагилар аниқланиши лозим:

биринчи инстанция суди иш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатларни тўлиқ текширган-текширмаганлиги;

суд аниқланган деб ҳисоблаган, иш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар исботланган-исботланмаганлиги;

суднинг ҳал қилув қарорида, ажримида, қарорида баён этилган хулосалар иш ҳолатларига мувофиқлиги;

моддий ва (ёки) процессуал ҳуқуқ нормалари бузилган-бузилмаганлиги, улар тўғри қўлланилган-қўлланилмаганлиги;

биринчи инстанция суди томонидан қабул қилинган суд ҳужжатлари қонун талабларига мувофиқлиги.

**ВОЯГА ЕТМАГАН ВА МЕҲНАТГА ЛАЁҚАТСИЗ МУҲТОЖ ВОЯГА ЕТГАН БОШҚА ОИЛА АЪЗОЛАРИГА АЛИМЕНТ УНДИРИШГА ОИД ИШЛАР**

Ота-онанинг вояга етмаган фарзандларига алимент ундириш Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 64-моддасида баён этилишича,ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар Худди шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 96-моддаси талабига мувофиқ,.ота-она вояга етмаган болаларига таъминот бериши шарт. Вояга етмаган болаларига таъминот бериш мажбуриятини ихтиёрий равишда бажармаган ота (она)дан суднинг ҳал қилув қарорига ёки суд буйруғига асосан алимент ундирилади.Вояга етмаган болаларга алимент тўлаш ҳақида ота-она ўртасида келишув бўлмаганда ёки алимент ихтиёрий равишда тўланмаганда ва ота-онадан бирортаси ҳам алимент ундириш тўғрисида судга даъво ёхуд ариза билан мурожаат қилмаган ҳолларда, васийлик ва ҳомийлик органлари, шунингдек ўн тўрт ёшга тўлган бола вояга етмаган боланинг таъминоти учун ота ёки онадан қонунда белгиланган миқдорда алимент ундириш тўғрисида даъво қўзғатишга ҳақлидир.Ота-она ва бола алоҳида-алоҳида яшаган тақдирда, васийлик ва ҳомийлик органлари, шунингдек ўн тўрт ёшга тўлган бола бир вақтнинг ўзида ота ва онадан вояга етмаган болаларнинг таъминоти учун алимент ундириш тўғрисида даъво қўзғатишга ҳақли.

 Вояга етмаган болаларга алимент тўлаш ҳақида ота-она ўртасида келишув бўлмаганда ёки алимент ихтиёрий равишда тўланмаганида ва ота-онадан бирортаси ҳам алимент ундириш тўғрисида судга даъво ариза ёхуд ариза билан мурожаат қилмаганда, васийлик ва ҳомийлик органлари вояга етмаган боланинг таъминоти учун ота ёки онадан қонунда белгиланган миқдорда алимент ундириш тўғрисида даъво қўзғатишга ҳақлидирлар.

Юқорида қайд этилган 96-модда мазмунидан кўринишича, қонунчилик ота-онанинг бола таъминотида иштирок этиши нинг бир неча тартибини кўзда тутган, хусусвн;

* ота-она бола таъминотида иштирок этиш юзасиданкелишув тузишга ҳақли;
* ота-она бола таъминоти учунихтиёрий равишда алимент туўлаши мумкуин;
* судга даъво аризаси ёки суд буйруғичиқариш ҳақида ариза билан мурожаат қилиши мумкин;
* ота-она судга мурожаат қилмаган ҳолларда эса васийлик ва ҳомийлик органи судга мурожаат қилиши мумкин.

Вояга етмаган болаларига таъминот бериш учун алимент тўлаш тартиби ва шакли ҳақида ота-она ўртасида қонунда белгиланган қоидаларга роия қилган ҳолда Оила кодексининг 131-моддаси талаби бўйича келишув тузилиши мумкин ва бундай келишув боланинг манфаатларига зид бўлмаслиги керак.

Келишувеа биноан тўланадиган алиментнинг миқдори алимент суд тартибида ундирилганда бола олиши мумкин бўлган миқдордан кам бўлмаслиги лозим.

Мазкур келишув ҳам суднинг алимент ундириш ҳақидаги ҳал қилув қарори ёки суд буйруғи сингари қонуний кучга эга бўлиб, мажбурий тартибда ижро этилади.

Ота-онанинг бола таъминотида ишьтрок этилишининг яна бир усули юқорида қайд этилганидек, ота-онанинг бола таъминотида ихтиёрий иштирок этишидан иборат. Бундай ҳолатда ота-она ўртасида низо мавжуд бўлмай, боладан алоҳида яшаётган ота (она) бола таъминотида ўзининг ойлик иш ҳақи ва ва бошқа даромадларининг қонунда белгиланган миқдоридан кам бўлмаган қисми миқдорида бола таъминоти учун ихтиёрий равишда тўланиб келади.

Оила кодекснинг 135-моддаси талабига мувофиқ, алимент тўлаши шарт бўлган шахс алиментни ихтиёрий равишдашахсан ёки ўз аризасига мувофиқ ишлаб турган жойида ёхуд пенсия, нафақа, стипендия ва бошқа турдаги маблағ олаётган жойида тўлайди. Бундай тартибда алимент тўлаб турилиши ота (она(нинг алимент ундириш ҳақидаги даъво ариза ёки ариза билан хохлаган пайтда судга мурожаат қилиш ҳуқуқидан маҳрум этмайди.

Алимент ихтиёрий равишда тўланмаган ёки ота (она) ўртасида алимент тўлаш тўғрисида келишувга эришилмаган ҳолларда алимент суд тартибида унидирилади.

Оила кодексининг 99-моддаси талабига мувофиқ, агар вояга етмаган болаларига таъминот бериш ҳақида ота-она ўртасида келишув бўлмаса, уларнинг таъминоти учун алимент суд томонидан ота-онанинг ҳар ойдаги иш ҳақи ва (ёки) бошқа даромадининг бир бола учун — тўртдан бир қисми; икки бола учун — учдан бир қисми; уч ва ундан ортиқ бола учун — ярмиси миқдорида ундирилади. Бу тўловларнинг миқдори тарафларнинг моддий ёки оилавий аҳволини ва бошқа эътиборга лойиқ ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда суд томонидан камайтирилиши ёки кўпайтирилиши мумкин. Ҳар бир бола учун ундириладиган алимент миқдори қонун ҳужжатлари билан белгиланган меҳнатга ҳақ тўлаш энг кам миқдорининг 26,5 фоизидан кам бўлмаслиги керак.

 Алимент ушлаб қолиш қуйидаги ҳолларда амалга оширилади:

А)Барча турдаги пенсия ва уларга тўланадиган компенсация тўловларидан,ойлик қўшимчалардан пенсияларгача,нафақахўрни парваришга пенсия учун белгиланган нафақалар бундан мустасно,шунингдек пенсионерга ғамхўрлик қилиш даврида ишламайдиган меҳнатга лаёқатли шахсга компенсация тўловларидан.

Б)Бошланғич,ўрта ва олий касб-ҳунар таълими муассасаларида таҳсил олайотган талабаларга,олий ўқув юртлари ва илмий тадқиқот муассасаларида аспирантура ва докторантурада,иш жойида ўқийотган аспирант ва докторантларга,диний таълим муассасалари талабаларига тўланадиган стипендиялардан.

В) Вақтинчалик ногиронлик, ҳомиладорлик ва туғиш бўйича нафақалардан, фақат суд қароридан келиб чиқган ишсизлик ва алимент ундириш тўғрисидаги суд буйруғи ёки алимент тўлаш тўғрисидаги нотариал тасдиқланган битим бўйича.

Г)Ташкилот тугатилиши, ходимлар сонини камайтириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш муносабати билан ишдан бўшатилганларга ишга қабул қилиш муддати учун тўланган суммалардан.

Д)Ҳунармандчилик фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахслар даромадидан.

Е)Юридик шахс ташкил қилмасдан тадбиркорлик фаолиятидан олинадиган даромадлардан.

Ж)Мол-мулкни ижарага беришдан олинган даромаддан.

З)Акциялар бўйича даромадлардан ва ташкилот мол-мулкини бошкаришда қатнашишдан олинган бошқа даромадлардан (дивидендлар,акциялар бўйича тўловлар ва бошкалар)

 И)Табиий офат, ёнғин, мол-мулкни ўғирлаш, шикастланиш, шунингдек, бола туғилиши, никоҳни қайд етиш, алимент тўлашга мажбур бўлган шахс ёки унинг яқин қариндошлари вафот етиши муносабати билан фуқароларга кўрсатиладиган моддий ёрдамдан ташқари барча моддий ёрдам миқдорларидан.

 Алиментни ушлаб қолиш ҳарбий хизматчилар,ички ишлар органлари ходимлари ва уларга тенлаштирилган бошка тоифадаги шахслар томонидан олинган пул маблағлари (таъминоти) ҳисобидан амалга оширилади,жумладан:

А) Ҳарбий хизматчилардан - ҳарбий лавозим учун иш ҳақи, ҳарбий унвон учун иш ҳақи, ойлик ва бошқа нафақалар (қўшимча ҳақ) ва доимий характерга эга бўлган пул устамасининг бошқа қўшимча тўловларидан.

Б) Ички ишлар органлари ходимлари, давлат ёнғин хизмати, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар айланмаси устидан назорат қилиш органлари, шунингдек божхона тизими ходимларидан - тўла вақтли лавозимига иш ҳақи, махсус унвон учун иш ҳақи, қўшимча ҳақ ( қўшимча ҳақ) узоқ хизмат учун, илмий даражаси ва илмий унвони, ва доимий характердаги бошқа пул тўловларидан.

В)Ҳарбий хизматчилар ва ички ишлар органлари ходимларидан, давлат ўт ўчириш хизмати ҳарбий хизматдан, ички ишлар органларида, давлат ўт ўчириш хизматида хизматдан бўшаганлари бўйича бир марталик ва ойлик нафақалар ва бошқа тўловлардан.

 Алимент тўловчи шахсга қарздор бўлган иш ҳақи ва бошқа даромад миқдорларидан алимент ундириш солиқ қонунчилигига мувофиқ ушбу иш ҳақи ва бошқа даромадлардан солиқ ушлаб қолингандан (тўлангандан) кейин амалга оширилади.

Ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинганлардан ижро ҳужжатларига алимент ундириш ҳукм ёки суд тартибида қилинган ажратмаларни ҳисобга олмаган ҳолда, барча даромадлардан амалга оширилади. Ахлоқ тузатиш колониялари, жазони ўташ колониялари, қамоқхоналар, таълим колониялари, шунингдек, психиатрия диспансерлари ва стансия тиббиёт муассасалари дори даволаш бўлимларидан бўлган шахслар ўз жазо хизмат судланган шахслар, алимент ундирилиши бу муассасаларда ўз парваришлаш харажатларини қоплаш маблағларини ҳисобга олмасдан, барча даромад ва бошқа даромадлардан ундирилади.

Меҳнатга лаёқатсиз муҳтож вояга етган бошқа оила аъзоларига алимент ундиришга оид ишлар.

 Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 122- моддасига кўра ушбу кодекснинг 123-128- моддаларида кўрсатилган шартлар мавжуд бўлса, вояга етмаган, шунингдек, вояга етган меҳнатга лаёкатсиз, ёрдамга муҳтож шахсларга таъминот бериш мажбурияти суд томонидан уларнинг қариндошлари: бобо, буви, невара, ака-ука, опа-сингил, шунингдек, ўгай ота ва ўгай она, ўгай ўғил ва ўгай қиз, доимий тарбияда бўлган шахслар зиммасига юклатилиши мумкин деган норма мустаҳкамланган.

 Мазкур модданинг таҳлилидан шу нарса маълум бўладики, невараларда вояга етганларида, яъни 18 ёшга етганларидан сўнг, меҳнатга лаёқатли бўлсалар, ўз бобо ва бувилари ҳақида ғамҳўрлик қилиш мажбурияти уелиб чиқади.

 Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 124- моддасида ўзларининг вояга етган болаларидан ёхуд эри ёки хотинидан( собив эри ёки хотинидан) таъминот ололмайдиган меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож бобо ва бувига таъминот бериш мажбурияти етарли маблағга эга бўлган воятга етган меҳнатга лаёкатли неваралар зиммасига юклатилиши мумкин.

Албатта, бобо- буви ва неваралар ўртасидаги муносабатлар ихтиёрий ўзаро ёрдам ва кўмакни назарда тутади. Аммо барча неваралар ҳам ўз мажбуриятларини тўлақонли ижро этавермайди. Бундай ҳолатларда бобо ва бувилар ўз таъминоти учун суд орқали невараларидан пул ундириши мумкин.

 Эътиборга олиш керакки, бобо ва бувилар фақат вояга етган( 18 ёшдан катта) неваралардан алимент талаб қилишлари мумкин. Бундан ташқари, невара меҳнатга лаёқатли бўлиши керак. Яъни, у ногирон булмаслиги ва пенсия ёшига етмаган бўлиши зарур.

Таъкидлаш жоизки, асраб олинган болалар барча шахсий ва мулкий ҳуқуқкларда асраб олувчининг ўз болаларига тенглаштирилади. Шу сабабли асраб олинган меҳнат ёшига етган неваралардан бобо ва бувилар алимент талаб қилишга ҳақли.

Алимент мажбурияти бу шундай ҳуқуқий муносабатки, улар қонунда белгиланган юридик фактлар ўрин олганда содир бўлади.

Тарафлар ўзаро келишганда ёки суднинг ҳал қилув қарори мавжуд бўлганида бир оила аъзолари бошқа оила аъзоларига алимент мўлашга мажбур бўлади, сўнггиси эса уни талаб этиш ҳуқуқига эга бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексида алимент мажбуриятларида бир қатор янги қоидалар белгиланган.

Янги оила қонуни алимент ундиришнинг уч тартибини белгилайди:

Алимент тўлаш тўғрисида келишув тузиш (Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси 17-боб, 130-134-моддалар).

Алиментни ихтиёрий тўлаш (Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси 18-боб, 135-модда).

Алиментни суд тартибида тўлаш (Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси 18-боб, 136-модда).

Амалдаги қонунчилик бу уч тартиб ўртасидаги фарқларни аниқ белгилаб беради. Алимент тўлаш тўғрисидаги келишув мавжуд бўлганида суд тартибида алимент ундиришга йўл қўйилмайди.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишув, суд йўли билан алимент ундириш ҳуқуқига эга бўлган шахслар ўртасида ҳам (Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси 131-моддасига), бундай ҳуқуққа эга бўлмаганлар ўртасида ҳам тузилиши мумкин, чунки бу ҳолатда алимент тўлаш мажбуриятини ихтиёрий равишда ўз зиммасига олиш тўғрисида гап боради.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси 131-моддасида келишувни ёзма равишда тузиш ва уни нотариал тарзда тасдиқлаш шартлиги белгиланган.

Нотариал тартибда тасдиқланмаган алимент тўлаш тўғрисидаги келишув ҳақиқий ҳисобланмайди. Бироқ алимент тўлаш тўғрисида (оддий ёзма шаклда) келишув тузган томонлардан бири амалда уни ижро этишга қиришган бўлса-ю, иккинчи томон уни нотариал тасдиқлашдан бўйин товлаётган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Фуқоролик кодексининг 12-моддасига мувофиқ келишув суд тартибида ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин. Бундай ҳолатда кейинчалик келишувни нотариал тасдиқлаш талаб этилмайди.

Нотариал тасдиқланган келишув ўз ижро кучига кўра ижро варақасига тенглаштирилади. Бу эса алимент ушлаб қолиш учун бошқа ҳужжатларни кўрсатиш талаб қилинмаслигини билдиради.

Алимент тўлаш талаби Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 150-моддасида белгиланган умумий уч йиллик даъво қўзғатиш муддати доирасида эътиборсиз қолдирилиши ҳам, рад этилиши ҳам мумкин.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишув томонларнинг ўзаро келишувларига биноан ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши ёзма равишда амалга оширилиб, нотариал тасдиқланиши зарур.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 16-бобига уўра алимент келишувларини бобо ва бувилар тузишлари мумкин. Улар набиралари билан ўзларини таъминлаш тўғрисида келишув тузишлари мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 145-моддасида хорижий давлатга доимий истиқомат қилиш учун жўнаб кетаётган шахс билан алимент тўлаш тўғрисида келишув тузиш мумкинлиги назарда тутилган. Бу келишувда томонлар алимент олиш ҳуқуқига эга бўлган шахсларни таъминлашнинг ҳар қанақа усулини кўзда тутишга ҳақлидирлар.

Келишув, томонларнинг ўзаро келишувига биноан, исталган пайтда ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин. Бу иш ҳам келишув тузилган тартибда амалга оширилиши керак.

Томонларнинг моддий ёки оилавий аҳволи жиддий равишда ўзгарган ҳамда алимент келишувини ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисида келишувга эришилмаган ҳолатларда манфаатдор томон ушбу келишувни ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги даъво билан судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Бобо ва бувилар ҳамда навараларнинг алимент ҳуқуқи ва мажбуриятлари алимент мажбуриятларининг иккинчи тоифасига киради. Бобо-бувилар ва неваралар бошқа қариндошлари бўлмаса бир-бирларига моддий таъминот беришга мажбурлар.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси алимент тўлашнинг икки турини назарда тутади: ихтиёрий (тарафларнинг келишувига мувофиқ) ва суд тартибда. Алимент талаб қилиш ҳуқуқига фақат оила қонунчилиги билан ваколат берилган шахслар эгадирлар.

Алимент тўлаши шарт бўлган шахс алиментни ихтиёрий равишда шахсан ёки ўз аризачига мувофиқ, ишлаб турган жойида ёхуд пенсия, нафақа, стипендия ва бошқа турдаги маблағ олаётган жойида тўланади.

Алиментнинг ихтиёрий равишда тўлаб турилиши алимент ундирувчини алимент ундириш ҳақидаги даъво ёки ариза билан хоҳлаган вақтда судга мурожаат қилиш ҳуқуқидан маҳрум этмайди.

Бобо-буви ва неваралар ўртасида таъминот учун сумманинг миқдори ва тўлаш тартиби тўғрисидаги келишув – масалани мувофиқлаштиришнинг энг қулай ва мослашувчан туридир.

У ёзма тарзда тузилади ва нотариус томонидан тасдиқланади. Келтирилган шаклга амал қилмаслик келишувнинг кучини йўқотишига олиб келади.

Алиментлар тўлаш тўғрисидаги келишув исталган вақтда томонларнинг келишувига биноан ўзгартирилади ёки бекор қилинади. У қандай тузилган бўлса, ўша шаклда ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин. Алимент тўлаш тўғрисидаги шартномани ижро этишни бир томонлама рад этиш ёки унинг шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

Агар томонларнинг моддий ёки оилавий ҳолати сезиларли даражада ўзгарса, аммо томонлар келишувни ўзгартириш ёки бекор қилиш бўйича келишувга кела олмаса, манфаатдор томон тегишли даъво ариза билан судга мурожаат этиши мумкин. Келишувни ўзгартириш ёки бекор қилиш масаласини ҳал этишда суд томонларнинг эъьтборга молик бўлган ҳар қандай манфаатини ҳисобга олишга ҳақли.

Ўзларининг вояга етган болаларидан ёхуд эри ёки хотинидан (собиқ эри ёки хотинидан) таъминот ололмайдиган меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож бобо ва бувиларига таъминот бериш мажбурияти фақат вояга етган, меҳнатга лаёқатли невараларга суд тартибида юклатилади.

Вояга етган, меҳнатга лаёқатли неваранинг меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож бобо ва бувига ғамхўрлик қилиш мажбуриятини мажбурий ижро қилиб бўлмайди, бироқ бир ёки бир неча неваранинг бобо ва бувисига шахсан қараганлиги ҳар бир неварадан алимент миқдорини белгилашда суд томонидан инобатга олинади.

Бундай тоифадаги ишларни кўришда суд даъвогарнинг меҳнатга лаёқатлисизлиги ва унинг моддий ёрдамга муҳтожлигини аниқлаб, алиментберувчининг фарзандларини, моддий ва оилавий шароитини ҳисобга олиши лозим.

Ёрдамга муҳтож меҳнатга лаёқатсиз бобо ва бувига алимент тўлаш тўғрисидаги даъво бир, бир неча ва умуман барча меҳнатга лаёқатли вояга етган невараларига нисбатдан қўзғатилиши мумкин. Алимент тўлаш тўғрисидаги талаб алимент тўлаши шарт бшлган шахсларнинг ҳаммасига эмас, балки айримларига нисбатангина қўйилган бўлса, суд алимент миқдорини белгилаш чоғида меҳнатга лаёқатли вояга етган барча невараларини назарда тутиш ҳуқуқига эга.

Меҳнатга лаёқатсиз ёрдамга муҳтож бобо ва буви фойдасига ундириладиган алимент ҳар ой тўланадиган қатъий суммада белгиланиб, унинг миқдори белгиланган энг кам иш ҳақи миқдорининг учдан бир қисмидан кам бўлмасликни тақозо этади.

Мазкур тоифа бўйича судья жараён тугагунига қадар зарур суммани вақтинча ундириш ҳақида ажрим чиқариши мумкин.

Агар бобо ва бувининг ўз неваралари ҳар томонлама камол топиши, тарбияси тўғрисида ғамхўрлик қилишдан, уларга таъминот беришда иштирок этишдан ва бошқа шу каби мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаганлик ҳолати аниқланса, суд невараларни ёрдамга муҳтож, меҳнатга лаёқатсиз бобо ва бувига таъминот бериш мажбуриятларидан озод қилиши мумкин.

Алимент суд тартибида ундириш талабларига даъво муддати татбиқ этилмайди. Шунга кўра алимент талаб қилиш ҳуқуқи вужудга келганидан сўнг қанча муддат ўтганидан қатъи назар, хоҳлаган вақтда алимент ундириш тўғрисидаги талаб билан судга мурожаат қилишга ҳақли бўлади (Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 136-моддаси 1-қисми)ю

Алимент судга мурожаат этилган пайтдан бошлаб ундирилади.

Агар таъминот учун маблағ олиш чоралари судга мурожаат қилингунга қадар кўрилганлиги, аммо алимент тўлаши шарт бўлган шахснинг уни тўлашдан бош тортганлиги оқибатида алимент олинмаганлиги суд томонидан аниқланса, ўтган давр учун алимент судга мурожаат этилган пайтдан бошлаб уч йиллик муддат доирасида ундириб олиниши мумкин.

Бобо ва бувилик мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаш невараларга алимент тўлашдан бўйин товлаганлиги, неваралар тарбияси билан шуғулланмаганлиги ёки улар ҳақида ғамхўрлик қилмаганлиги билан тавсифланади. Бобо ва бувилик мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаш ҳолатлари исботланиши Фуқаролик процессуал кодексининг барча воситалари билан тасдиқланади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 34-модда 3-қисмига кўра алимент ундириш тўғрисидаги, оталикни белгилаш ҳақидаги ва майиб бўлганлик ёки соғлиққа бошқача тарзда шикаст етганлик, ёхуд боқувчисининг ўлими натижасида кўрилган зарар ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъволар доъвогар томонидан ўзи яшаб турган жойидаги судга ҳам тақдим этилиши мумкин.

Ишни судда кўришга тайёрлаш жараёнида тақдим қилиниши лозим бўлган ҳужжатлар:

• Жавобгарнинг туғилганлиги ҳақида гувоҳномадан нусха, даъвогарнинг ногиронлиги ҳақида ДМЭК (Даволаш меҳнат экспертиза комиссияси)дан хулоса;

• Даъвогар ва жавобгарнинг оилавий ва моддий шароитлари ҳақида ҳужжатлар (иш ҳақи, оладиган нафақаси ва бошқа даромадлари ҳақида маълумотномалар);

• Алимент ундириш талаб қилувчи бобо ва бувининг невараг нисбатдан ўз мажбуриятларини бажармаганлигини тасдиқловчи далиллар (суднинг ҳукми, тергов ва жамоат ташкилотларининг қарорлари ва бошқа ҳужжатлар);

• Даъвогарнинг вояга етган бошқа фарзанди, невараси мавжудлиги ва уларга нисбатдан алимент тўлаш талаби тўғрисида даъво қўзғатилмаганлигини тасдиқловчи далиллар( боланинг туғилганлиги ҳақида гувохнлма, маҳалла қўмитасидан маълумотнома). Меҳнатга лаёқатсиз ёрдамга муҳтож бобо ва бувилар таъминоти учун алимент ундириш тўғрисидаги даъволар фуқаролик иши судда кўришга тайёрлаб бўлинган кундан эътиборан ўн кундан кечиктирмай кўрилиши лозим.

 Бундай тоифадаги даъволар бўйича даъвогардан давлат божи тўлаш талаб қилинмайди. Даъво қаноатлантирилганда суднинг ҳал қилув қарори дарҳол ижро этилиши шарт.

 Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 129-моддасига кўра қариндошлар ва бошқа шахслардан вояга етмаган болалар учун, шунингдек, вояга етган меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож шахслар таъминоти учун ундириладиган алиментнинг миқдори суд томонидан алимент ундирилаётган шахснинг ва алимент олайотган шахснинг моддий ва оилавий аҳволини ҳисобга олаётган олиб, ҳар ойда пул билан тўланадиган қатъий суммада белгиланади.

Алимент микдорини белгилашда, талаб алимент тӱлаши шарт бўлган шахсларнинг барчасига ёхуд уларнинг бир нечтасига, ёки фақат бирига қаратилган булишидан қатъи назар, ана шу шахслар ҳисобга олинади.

Ундирилаётган алиментнинг умумий миқдори Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 99-моддасида назарда тутилган миқдордан ошиб кетса, алимент тўловчи алимент тулаш ҳақидаги суднинг ҳал қилув қарори ёки суд буйруги кимнинг фойдасига чиққан бўлса, ўша шахсларнинг ҳар бирига нисбатан алиментнинг миқдорини тегишинча камайтириш тўгрисида даъво тақдим этиши мумкин.

 Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009-йил 24-ноябрдаги «Фуқаролик ишлар бўйича суд харажатларини ундириш амалиёти тўғрисида»ги 14-сонли қарорининг 21-бандига асосан, алимент ундириш ҳақидаги барча даъволардан (бола, ота-она, эр-хотин ва бошқалар таъминоти учун) давлат божи 12 ой учун алимент тўловлари жами суммасидан, агар алимент ундирилган муддат 12 ойдан ошмаса, шу давр учун алимент тўловлари жами суммасидан ҳисоблаб чикилади. Тўловлар суммаси жавобгарнинг охирги иш жойидаги ўртача ойлик иш ҳақи (даромади)дан келиб чиққан ҳолда аникланади. Жавобгар ишламаган тақдирда давлат божини хисоблаш учун тўловлар суммаси Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган ўртача ойлик иш ҳақи миқдоридан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

Суднинг алиментлар ундириш туғрисидаги ҳал қилув қарорлари дарҳол ижро этилиши керак.

Шунингдек, суднинг ҳал қилув қарори ёки алимент тулаш тўғрисидаги нотариал тартибда тасдиқланган келишув буйича алимент ушлаб қолиши лозим бўлган иш берувчи (ташкилот маъмурияти) алимент тўловчи шахс билан меҳнат шартномаси бекор қилинганлиги ҳақида, шунингдек, унинг янги иш, ўқиш жойи ёки турар жойи унга маълум бўлса, бу ҳақда суднинг ҳал қилув қарори ижро этиладиган жойдаги давлат ижрочисига ёки алимент олувчи шахсга уч кун муддат ичида хабар бериши шарт.

Алимент тулаши шарт бўлган шахс уч кун муддатда ўз иш, ўқиш жойи ёки турар жойи ўзгарганлиги ҳакида, шунингдек, кўшимча иш ҳақи ёки бошқа даромади тўғрисида давлат ижрочисини ҳамда алимент олувчи шахсни хабардор қилиши шарт.

Ушбу маълумотларни белгиланган муддатда узрсиз сабабларга кўра хабар қилмаган тақдирда, айбдор мансабдор шахс ва алимент тўловчи шахс қонунда белгиланган тартибда жавобгарликка тортилади.

 Қонун билан мустаҳкамланган, меҳнатга лаёқатли вояга етган болаларнинг ўз ота-оналарига ғамхўрлик қилиш мажбурияти, биринчи навбатда, болаларнинг маънавий бурчи ва вазифаси ҳисобланади. Ўзбек халқида ота-она ва бобо-бувиларга ғамхўрлик қилишни фарзанд ўзининг муқаддас бурчи деб билади. Бу мажбуриятни улар ўз хоҳишлари билан бажарадилар.

Моддий ёрдамга муҳтож меҳнатга лаёқатсиз бобо-буви фойдасига алимент ундирилиши вактида бобо ва бувининг ҳам, невараларнинг ҳам моддий, оилавий шароитлари, шунингдек, тарафларнинг эътиборга лойик барча ҳолатлари ҳисобга олиниши лозим.

 Ёрдамга муҳтож меҳнатга лаёқатсиз бобо ва бувига алимент тўлаш тўғрисидаги даъво оиладаги барча меҳнатга лаёқатли вояга етган невараларга нисбатан қўзғатилиши мумкин.

 Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 11-моддасига биноан, вояга етган, мехнатга лаёқатли болалар ота-онасининг касаллигига ва бошқа узрли сабабларга кўра қилинадиган кўшимча харажатларда иштирок этишлари шарт. Бу қоида қонунчиликда янгиликдир. Ҳар бир вояга етган боланинг зиммасига юклатиладиган қўшимча харажатларни қоплаш суммасини белгилашда уларнинг моддий шароитлари ҳисобга олинади.

Лекин ҳаётда шундай вазиятлар ҳам бўладики, бобо ва бувилар касал бўлиб ёки зарур ҳаётий эҳтиёжлари нуқтаи назаридан харажат қилишига тўғри келади. Бироқ ҳар доим ҳам улар ўз эҳтиёжларини тўлиқ қоплаш имконига эга бўлавермасликлари мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 7-моддасига кўра оила аъзолари ўртасидаги муносабатлар оила тўғрисидаги конун хужжатлари ёки тарафларнинг келишуви билан тартибга солинмаган ва бундай муносабатларни бевосита тартибга солувчи фуқаролик қонун хужжатлари нормалари мавжуд бўлмаган тақдирда, моҳияти жиҳатидан ушбу муносабатларга зид келмайдиган оила тўгрисидаги ва (ёки) фуқаролик қонун хужжатларининг ўхшаш муносабатларни тартибга солувчи нормалари (конун ўхшашлиги) кўлланилади. Бундай нормалар бўлмаган тақдирда оила аъзоларининг хуқуқ ва мажбуриятлари оила ҳамда фуқаролик хукуқининг умумий тамойилларига таянган холда (хуқуқ ўхшашлиги), шунингдек, инсонийлик, оқиллик ва адолат тамойилларига амал қилган ҳолда белгиланади.

Шу сабабли, судлар бобо ва бувилар таъминоти учун кўшимча харажатлар ундириш ҳакидаги даъволарни кўришда оила тӱғрисидаги конун хужжатларининг ўхшаш муносабатларни тартибга солувчи нормаларини (конун ўхшашлиги) қуллашлари лозим. Чунки миллий қонунчилигимизда бобо ва бувилар таъминоти учун қўшимча харажатлар ундириш назарда тутилмаган. Бизнинг фикримизча, вояга етган, мехнатга лаёқатли неваралар бобо ва бувисининг касаллигига ва бошка узрли сабабларга кўра қилинадиган қўшимча харажатларда иштирок этишлари шарт. Вояга етган, меҳнатга лаёқатли неваралар томонидан кўшимча харажатлар ихтиёрий равишда копланмаса, талаб қилинаётган сумма суд тартибида ундирилиши мумкин. Конунга кўра, ўзининг меҳнатга лаёкатсиз ва ёрдамга мухтож бобо-бувисини таъминлаш мажбурияти шак-шубҳасиз бўлиб, у неваранинг моддий аҳволига боғлик бўлмайди. Аммо алимент микдорини белгилашда бу инобатга олинади. Яъни, улар ҳар қандай холатда ҳам таъминотни талаб этишга хакли. Демак, бобо ва буви агар ҳам мехнатга лаёқатсиз, ҳам эхтиёжманд бўлсагина, ўзининг мехнатга лаёқатли вояга етган неварасидан алимент талаб этишга ҳақли. Шу боис суд карорида ушбу икки холатни тасдиқловчи далиллар бўлиши даркор. Уларнинг биттаси тасдикланмаган тақдирда даъво кондирилиши рад этилиши мумкин. Қуйидагилар меҳнатга лаёкатсиз ҳисобланади:

-55 ёшга етган аёллар;

-60 ёшга етган эркаклар;

-ногиронлар.

Яшаш учун етарли микдорда маблағга эга бўлмаган шахслар эҳтиёжманд деб тан олинади. Эхтиёжмандлик даражаси ҳар бир индивидуал ҳолатда суд томонидан ишнинг аник ҳолатларини инобатга олган холда аниқланади. Бобо ва бувининг кўшимча алимент олишга эҳтиёжи куйидаги омиллардан келиб чиқиб белгиланади:

-моддий ахволи;

-мавжуд даромадлари даражаси (масалан, пенсия миқдорu; мол-мулкни рентага беришдан тушган даромад; дивидендлар олиш ва бошқалар);

-мехнатга лаёқатли эр (хотин)нинг мавжудлиги;

-эр (хотин) томонидан моддий кўмак мавжудлиги;

-бошка шахслардан моддий кўмак олиши.

Одатда, овкатланиш, коммунал хизматлар тўлови, дори-дармонлар олиш учун даромадлари етмайдиган шахслар эхтиёжманд деб тан олинади. Моддий ёрдам бериш тўғрисидаги суднинг ҳал қилув қарорларини бажармаслик жиноий жавобгарликка сабаб бўлади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 123-моддасида вояга етган шахсларнинг мехнатга лаёкқатсиз ва моддий ёрдамга муҳтож бўлган ота-онани ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаши, яъни уларни моддий жиҳатдан таъминлаш учун суднинг ҳал қилув қарорига биноан ундирилиши лозим бўлган маблағни жами бўлиб уч ойдан ортиқ муддат мобайнида тўламаслиги, энг кам ойлик иш ҳақининг эллик баробаригача миқдорда жарима ёки уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари, ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланиши белгиланган. Маънавиятимиз мукаддас динимиз билан ҳам уйғун бўлиб, кексаларга бўлган ҳурмат ва эхтиром ҳар иккисида ҳам бирдек қадрланади. Мазкур масала бўйича хорижий тажрибани таҳлил қиладиган бўлсак, бирорта ҳам ривожланган демократик давлатлар конституцияларида болаларнинг ўз ота-оналарига, невараларнинг ўз бобо-бувисига нисбатан бурчлари мустахкамланганини учратмаймиз.

Чунки ғарбда шаклланган қарашларга кўра, ота-она фарзандини вояга етказганидан сўнг ҳар иккала тараф мустақил бўлиб, бундан буёғига ҳамма ўз харажатини ўзи тортиши лозим. Уларда асосан, ота-оналарнинг фарзандларига нисбатан мажбуриятлари қайд этилган. Албатта, биз бу ерда мазкур мамлакатлар қонунчилигини танқид қилиш фикридан йирокмиз, чунки ҳар бир давлат қонунчилиги ўзининг миллий-тарихий анъаналари ва қадриятлари устуворлигидан келиб чиқади.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 39-моддасига мувофик алимент қарзини ундириш алимент тўлаш тўғрисидаги нотариал тартибда тасдиқланган келишув ёки суднинг қарори асосида келиб чиқади. Қарздорликнинг вужудга келиши турли сабабларга кўра юз бериши мумкин. У қарздорнинг айбли хатти-ҳаракатлари алимент тўлашдан бўйин товлаганлиги билан ҳам, ундирувчининг айби, масалан, нотариал тартибда тасдиқланган келишув ёки ижро варақани тақдим қилмаслиги, ўзининг турар-жойи ўзгарганлиги ҳақида хабар бермаганлиги, алимент олишдан бош тортганлиги ва ҳ.к. билан ҳам юзага келиши мумкин.

Шу билан алимент қарздорлиги тарафларга боғлиқ бўлмаган ҳолатларда ҳам келиб чиқиши мумкин, қарздорнинг оғир касаллиги, алимент тўлашга маблағнинг етишмаслиги, ойлик иш ҳақини ўз вақтида бермаганлиги ва ҳ.к.

Алиментлар ижро варақаси ёки алимент тўлаш тўгрисидаги нотариал тартибда тасдиқланган келишув бўйича алимент тўлаши шарт бўлган шахснинг айби билан ундирилмаган булса, алиментлар уч йиллик муддатдан қатъи назар, ўтган барча вакт учун ундирилади.

Алимент қарзини тўлашдан озод қилиш учун судга икки холатнинг уйғунликдаги зарурлиги: суд томонидан алимент қарзининг вужудга келишининг узрли деб топилганлиги ва алимент тўлаши шарт бўлган шахснинг моддий ва оилавий аҳволи йиғилган алимент қарзни тўлашга имкон бермаслигига имкон беради. Шу ҳолатлардан фақат бирининг мавжудлиги алимент қарзини тўлашдан озод этишга сабаб бўла олмайди.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 123-модда талабларига кўра, вояга етган шахсларнинг меҳнатга лаёқатсиз ва моддий ёрдамга муҳтож бўлган ота-онани ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаши, яъни уларни моддий жиҳатдан таъминлаш учун суднинг ҳал қилув қарорига биноан ундирилиши лозим бўлган маблағни икки ойдан ортиқ муддат мобайнида тўламаслиги, шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Алимент ва бошка нафақаларни ундириш бўйича суд қарорининг ижроси Ўзбекистон Республикасининг «Суд хужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тӱғрисида»ги қонуни орқали амалга оширилади.

Ушбу қонунга мувофиқ, суд қарорларини ижро этиш органининг ҳужжатлари қонунда белгиланган ваколатларини амалга ошираётганларида жисмоний ёки юридик шахслар зиммасига пул маблағлари ва бошқа мол-мулкни ўзга шахсларга бериш ёхуд улар фойдасига муайян ҳаракатларни амалга ошириш ёки бундай ҳаракатларни амалга оширишдан ўзини тийиш мажбуриятини юклаш ҳуқуқи берилган бошқа органларнинг (мансабдор шахсларнинг) ҳужжатлари мажбурий ижро этилаётганда юзага келадиган муносабатларни тартибга солади. Агар қарздор жисмоний шахс бўлса, ижро ҳаракатларини суд ижрочиси унинг яшаш жойи ёки иш жойида, ехуд унинг мол-мулки турган жойда амалга оширади.

Агар жавобгар бобо ва бувиси ўтмишда уни боқиш ва тарбиялаш буйича ўз мажбуриятларини бажармаганини исботласа, суд бундай бобо ёки бувини таъминлашдан неварани озод этиши мумкин.

Фақатгина меҳнатга лаёқатсизлар бундан озод қилиниши мумкин. Меҳнатга лаёқатсизларга 16 ёшга етмаганлардан ташқари, пенсия ёшига етган (умумий асосларда эркаклар 60 ёшга, аёллар 55 ёшга етганларида) ёки І ва II гуруҳ ногиронлари киради.

Бобо ва бувига таъминот бериш мажбуриятидан озод қилиш ёки бу мажбуриятни муайян муддат билан чеклаш суднинг мажбурияти эмас, балки ҳукуқи ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 146-моддасига кўра алимент миқдори суд тартибида белгиланганидан кейин тарафлардан бирининг моддий ёки оилавий аҳволи ўзгарса, суд улардан ҳар бирининг талабига кўра алиментнинг белгиланган миқдорини ўзгартиришга ёки алимент тўлаши шарт бўлган шахсни алимент тўлашдан озод қилишга ҳақли. Алимент миқдорини ўзгартиришда ёки уни тўлашдан озод қилишда суд тарафларнинг эътиборга лойиқ бошқа манфаатларини ҳисобга олишга ҳақли.

Бобо ва буви таъминотига алимент тулашдан озод қилиш масаласи алимент олувчи шахснинг доимий яшаб турган жойидаги суд судловига тааллуқли. Неварадан алимент олаётган бобо (буви)ни давлат таъминотидаги ногиронлар уйига жойлаштириш ёки уни нодавлат ташкилотларнинг таъминотига (хомийлигига) ёки масалан, уй (квартира)нинг олди-сотди тўғрисида шартнома тузилган тақдирда, уни умрбод таъминлаш шарти билан хусусий шахсларга топшириш ҳоллари, агар кўшимча харажатларни тақозо этадиган фавқулодда ҳолатлар (алоҳида парвариш қилиш, даволаш, озиқ-овқат билан таъминлаш каби ҳолатлар) мавжуд бўлмаса, шу сабабларнинг ўзи алимент тўловчини алимент тўлаш мажбуриятидан озод қилиш учун асос бўлиши мумкин.

Ишни судда кўришга тайёрлаш жараёнида куйидаги хужжатлар тақдим қилиниши лозим: бобо (буви)нинг таъминоти учун алимент ундириш тўғрисидаги суднинг ҳал қилув қароридан нусха, алиментлар бўйича қарорини ижро этмаган бўлса, бу ҳақда мажбурий ижро органларининг маълумотномаси, тарафларнинг моддий аҳволининг ўзгарганлиги ва жавобгарнинг ногиронлигини тасдиқловчи ҳужжатлар (даъвогар ва жавобгарнинг иш ҳақи, оладиган нафақаларининг ва бошқа даромадлари ҳамда уларнинг қарамоғида бўлган шахслар тўғрисида маълумотнома, кўшниларнинг маҳалла қўмитаси муҳри билан тасдиқланган далолатномаси), давлат божи тўланганлиги ҳақида чипта.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 147-модда талабларига кўра суд тартибида ундирилувчи алиментлар тўлови куйидаги ҳолатларда тўхтатилади:

 -даъвогарнинг меҳнат қобилияти тикланганида;

-алимент олувчи ёрдамга бошқа муҳтож бўлмаганида;

-алимент олувчи ёки алимент тўлаши шарт бўлган шахсларнинг биронтаси ўлимидан кейин.

Алимент тўлашдан озод қилиш суднинг ҳал қилув қарори қонуний кучга кирган кундан ҳисобланади.

**АЛИМЕНТ БЎЙИЧА ҚАРЗДОРЛИКНИ АНИҚЛАШГА ОИД ИШЛАР**

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 96-моддасига асосан Ота-она воягаетмаганболаларигатаъминотберишишарт деб кўрсатилган.

Шунингдек ушбу Оила кодексда воягаетмаганболаларигатаъминот бериш ҳақида ота-она ўртасида ўзаро келишув бўлмаса, болаларнинг таъминоти учун алимент суд томонидан белгиланиши кўрсатиб ўтилган.

Вояга етмаган болаларга алимент тўлаш ҳақида ота-она ўртасида келишув бўлмаганда ёки алимент ихтиёрий равишда тўланмаганда ва ота-онадан бирортаси ҳам алимент ундириш тўғрисида судга даъво ёки ариза билан мурожаат қилмаган ҳолларда, васийлик ва ҳомийлик органлари вояга етмаган боланинг таъминоти учун ота ёки онадан қонунда белгиланган миқдорда алимент ундириш тўғрисида даъво қўзғатишга ҳақлидир.

Ўзбекистон РеспубликасиФуқаролик процессуал кодексининг 172-моддасига асосан суд буйруғини бериш тўғрисидаги ариза ёзма шаклда, шу жумладан ахборот тизими орқали электрон ҳужжат тарзида берилиши мумкин.

**Судья ишни ҳал қилиш учун қуйидагиларни далиллар доираси сифатида белгилаш мумкин:**

 -никоҳ гувоҳномаси нусхаси,

-агар ундирувчи ва қарздор ўртасида қонуний никоҳ мавжуд бўлмаса оталикни белгилаш хақидаги далолатнома ёзувидан нусха,

-туғилганлик ҳақидаги гувоҳнома нусхаси аризада кўрсатилган болалар сонига мутаносиб равишда,

-ундирувчи ва қарздорнинг яшаш жойидан маълумотнома,

-почта харажати тўланганлиги хақидаги тўлов топшириқномаси,

-боланинг соғлиги хақида маълумотнома,

-тиббий маълумотнома,

-паспорт нусхаси

-ариза нусхаси тақдим этилиши керак.

Судья иш учун зарур бўлган далиллар доираисни аниқлашда ундирувчи ва қарздор ўртасида қонуний никоҳ бор йўқлигига, вояга етмаганнинг туғилганлик тўғрисидаги гувоҳноманинг ота графасида ким ёзилганлигига алоҳида эътибор қаратиши, ундирувчи ва қарздорниниг доимий яшаш жойи аниқлаши лозим.

Алимент ундириш хақида суд буйруғини бериш тўғрисидаги аризада

-ариза берилаётган суднинг номи, ундирувчининг фамилияси, исми, отасининг исми, унинг яшаш жойи ,қарздорнинг фамилияси, исми, отасининг исми, унинг яшаш жойи, ундирувчининг талаби, илова қилинаётган ҳужжатларнинг рўйхати кўрсатилиши керак.

Алимент ундириш тўғрисидаги ариза ундирувчи ёки унинг вакили томонидан имзоланади. Вакил томонидан берилаётган аризага унинг ваколатларини тасдиқловчи ҳужжат илова қилиниши керак.

**Судья алимент ундириш тўғрисида суд буйруғи чиқаришда ундирувчи томонидан аризага илова қилинган ҳужжатларга ва далилларга баҳо бериши лозим.** Бунда судья вояга етмаган бола ундирувчи ва қарздорнинг турмушлари давомидаги фарзанди эканлиги аниқлаши, вояга етмаган бола хақиқатда қарздорнинг фарзанди эканлигини тасдиқловчи маълумотларни аниқлаши,алимент ундириш тўғрисидаги суд ҳужжати ижроси жараёнида алимент бўйича вужудга келган қарздорлик миқдорини давлат ижрочилари томонидан олинган маълумот тўғри ёки нотўғрилигини текшириши керак ва ишга давлат ижрочисини жалб қилиши лозим.

Суд томонидан алимент ундириш хақидаги ариза юзасидан уч кун муддат ичида суд буйруғи чиқариши ёки ариза ва унга илова қилиниши лозим бўлган ҳужжатлар мавжуд бўлмаган тақдирда аризани қайтаришхақида ажрим чиқариши керак Суд буйруғи чиқаришда ота ёки онанинг ҳар ойдаги иш ҳақи ва барча даромадларининг бир нафар бола учун ¼ қисми миқдорида, икки нафар бола учун 1/3 қисми миқдорида, уч ва ундан ортиқ нафар бола учун ½ қисми миқдорида ундирилиши Ўзбекистон Ресапубликаси Оила кодексининг 99-моддасида белгилаб қўйилган. Ушбу моддага асосан ҳар бир бола учун ундириладиган алимент миқдори қонун ҳужжатлари билан белгиланган базавий ҳисоблашнинг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорида кўрсатилишича алимент ундириш тўғрисидаги суд ҳужжати ижроси жараёнида алимент бўйича қарздорлик миқдорини ҳисоблаш ва ундириш давлат ижрочилари томонидан амалга оширилади деб кўрсатилган. Алимент ундириш хақидаги суд буйруғи ёки алимент тўлаш тўғрисида келишув бажарилмаган ва алимент бўйича қарз вужудга келган тақдирда алимент ундирувчи банк фоизларини ундириш юзасидан судга даъво билан мурожаат этишга ҳақли.

Ундирувчининг аризасига асосан суд алимент тўловлари миқдорини тарафларнинг моддий ёки оилавий аҳволини эътиборга олиб камайтириши ёки кўпайтириши мумкин.

Ота-онадан вояга етган меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож болаларига ундириладиган алиментнинг миқдори суд томонидан алимент тўлаши шарт бўлган ота-онанинг оилавий ва моддий аҳволи ҳисобга олиниб, ҳар ойда пул билан тўланадиган қатъий суммада белгиланади.

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 329-моддаси [3-бандига](http://lex.uz/docs/1286558#1290097)мувофиқ вояга етмаган болалар таъминоти учун алимент ундириш ҳақида суд буйруғини бериш тўғрисидаги ариза, шунингдек, вояга етмаган ва вояга етган меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож болалар таъминоти учун алимент ундириш ҳақида даъво ариза берганлик учун давлат божи ундирилмайди.

Алимент ундириш тўғрисидаги даъволар бўйича давлат божибир йиллик алимент тўловларнинг йиғиндисига қараб жавобгардан ундирилади.

Алимент Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва унинг ташқарисида пул ёки натура тарзида олинган барча турдаги даромадлардан ушлаб қолинади.

Алимент ундириш тўғрисидаги суднинг ҳал қилув қарори ёки суд буйруғи қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ижро этилади.

**Биринчи инстанция суди** алимент ундириш хақидаги суд буйруғи бериш хақидаги аризани, ариза ва унга илова қилиниши лозим бўлган ҳужжатлар мавжуд бўлмаган тақдирда аризани қайтариш хақида чиқарилган ажримида кўрсатилган камчиликларни аризачи томонидан бартараф қилганида,аризачи қайтадан судга мурожаат қилиши ва суд ажрими устидан юқори турувчи судга мурожаат қилиши мумкин. Агар аризачи суд ажримида кўрсатилган камчиликларни баратараф қилиб судга такроран ариза берса, аризага никоҳ гувоҳномаси нусхаси, агар ундирувчи ва қарздор ўртасида қонуний никоҳ мавжуд бўлмаса оталикни белгилаш хақидаги далолатнома ёзувидан нусха, туғилганлик ҳақидаги гувоҳнома нусхаси аризада кўрсатилган болалар сонига мутаносиб равишда, ундирувчи ва қарздорнинг яшаш жойидан маълумотнома, почта харажати тўланганлиги хақидаги тўлов топшириқномаси, боланинг соғлиги хақида тиббий маълумотнома, паспорт нусхаси ва ариза нусхаси тақдим этилиши лозим.

**Юқори инстанция суди суд ҳужжатини қайта кўришда алимент ундириш хақидаги суд буйруғи қайта кўриш хақидаги аризани ва унга илова қилинган ҳужжатларни ўрганаётганда, далиллар доирасини аниқлаб олиши керак.**

Аризачи томонидан юқори инстанция судига, биринчи инстанция суди томонидан чиқарилган суд буйруғидан норози бўлиб ёзган аризаси, алимент ундириш хақида ариза юзасидан чиқарилган суд буйруғи нусхасини, аризачи ўз аризасида кўрсатилган важларини исботловчи далилларни аризасига илова қилиши керак.

**АЛИМЕНТ МИҚДОРИНИ КАМАЙТИРИШ ЁКИ ОЗОД ҚИЛИШГА ДОИР ИШЛАР**

Алимент тўлаётган ота-онанинг бошқа вояга етмаган болалари бўлиб, ундан қонунда белгиланган миқдорда алимент ундирилганда ўша болалар алимент олаётган болаларга нисбатан моддий жиҳатдан камроқ таъминланиб қоладиган бўлса, шунингдек, алимент тўлаётган ота (она) ногирон бўлиб, моддий жиҳатдан қийналиб келаётган бўлса ёки алимент олаётган шахс мустақил даромадга эга бўлган тақдирда, алимент миқдори суд томонидан камайтирилиши мумкин.

Агар вояга етмаган бола давлат ёки нодавлат муассасаларининг тўлиқ таъминотида бўлса, суд алимент тўлаётган ота ёки онанинг моддий аҳволини ҳисобга олиб, тўланаётган алимент миқдорини камайтириш ёки уни алимент тўлашдан озод қилиш ҳақида ҳал қилув қарори чиқариши мумкин.

Алимент миқдорини камайтириш ёки уни тўлашдан озод қилиш учун асос бўлган ҳолатлар тугаганда, манфаатдор тараф алимент қонунда белгиланган миқдорда ундирилишини талаб қилиб, судга мурожаат этишга ҳақли.

**Болалар давлат ёки нодавлат ташкилотларининг тўлиқ таъминотида бўлганлиги сабабли алимент миқдорини камайтириш ёки тўлашдан озод қилиш қуйидагича амалга оширилади:**

Болалар давлат ёки нодавлат муассасаларининг тўлиқ таъминотида бўлганлиги ҳолатида алимент тўловчи алимент миқдорини камайтириш ёки алимент тўлашдан озод қилиш тўғрисидаги ариза билан алимент олувчи шахс яшаётган ҳудуддаги туман судига мурожаат қилишга ҳақли.

Алимент миқдорини камайтириш ёки уни тўлашдан озод қилиш учун асос бўлган ҳолатлар тугаганда манфаатдор тараф белгиланган тартибда алимент ундирилишини талаб қилиб судга мурожаат этишга ҳақли.

**Судья ишни ҳал қилиш учун қуйидагиларни далиллар доираси сифатида белгилаш мумкин:**

* даъвогардан болалар таъминоти учун алимент ундириш тўғрисидаги суднинг ҳал қилув қароридан нусха;
* болалар давлат ёки нодавлат муассасаларининг тўлиқ таъминотига ўтганлиги тўғрисида маълумотнома;
* алимент тўловчининг оилавий ва моддий шароити ҳақида маълумотнома;
* давлат божи тўланганлиги ҳақида чипта.

Алимент миқдорини камайтириш ёки алимент тўлашдан озод қилиш тўғрисидаги даъволар фуқаролик иши судда кўришга тайёрлаб бўлинган кундан эътиборан бир ойдан кечиктирмай кўрилиши лозим.

Алимент миқдорини камайтириш ёки алимент тўлашдан озод этиш суднинг ҳал қилув қарори кучга кирган кундан эътиборан ҳисобга олинади.

**БОШҚА-БОШҚА ОНАЛАРДАН ТУҒИЛГАН БОЛАЛАР УЧУН ТЎЛАНАДИГАН АЛИМЕНТ МИҚДОРИ БЕЛГИЛАНГАН МИҚДОРДАН ОРТИҚЧА РАВИШДА УНДИРИЛГАНЛИГИ САБАБЛИ АЛИМЕНТ МИҚДОРИНИ КАМАЙТИРИШ**

Бир неча ҳал қилув қарорлари асосида бошқа-бошқа она (ота)лар фойдасига ундириладиган алимент миқдори умумий ҳисобда Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 99-моддасида белгиланган миқдордан ошган тақдирда алимент тўловчи ҳар бир алимент олувчига нисбатан алимент миқдорини камайтириш тўғрисида даъво қўзғатиши мумкин.

Суд бундай ҳолатда ҳар бир бола учун унинг ҳиссасига мувофиқ янгидан алимент ундириш миқдорини белгилайди.

Бундай тоифадаги даъволар алимент олувчилар доимий яшайдиган ҳудуддаги судларнинг судловига тааллуқли.

**Судья ишни ҳал қилиш учун қуйидагиларни далиллар доираси сифатида белгилаш мумкин:**

* алимент ундириш тўғрисидаги суднинг ҳал қилув қарорларидан нусха;
* алимент тўловчининг ўртача иш ҳақи, оилавий ва моддий шароити ҳақида маълумотнома, давлат божи тўланганлиги ҳақида чипта.

Мазкур тоифадаги даъволар фуқаролик иши судда кўришга тайёрлаб бўлинган кундан эътиборан бир ойдан кечиктирмай кўрилиши лозим.

Алиментнинг янги миқдорда ундирилиши суднинг ҳал қилув қарори қонуний кучга кирган кундан эътиборан ҳисобланади.

Алимент миқдорини камайтириш тўғрисидаги даъво аризалари бўйича давлат божи, камайтирилиши лозим бўлган алимент миқдорининг йиллик тўловидан келиб чиқиб белгиланади.

**СУДНИНГ БИР НЕЧА ҚАРОРЛАРИ БЎЙИЧА УНДИРИЛАДИГАН АЛИМЕНТ МИҚДОРИНИ БЕЛГИЛАШ**

Бошқа-бошқа ота-онадан туғилган вояга етмаган болалар учун суднинг бир неча ҳал қилув қарорларига асосан бир ота (она)дан ундирилаётган алиментнинг умумий миқдори Оила кодексининг 99-моддасида назарда тутилган миқдордан ошиб кетса, алимент тўловчи ота (она) алимент тўлаш ҳақидаги суднинг ҳал қилув қарори ёки суд буйруғи кимнинг фойдасига чиққан бўлса, ўша шахсларнинг ҳар бирига нисбатан алиментнинг миқдорини тегишинча камайтириш тўғрисида даъво тақдим этиши мумкин.

Суд судларнинг барча ҳал қилув қарорларига биноан тўланиши лозим бўлган Оила кодексининг 99-моддасида белгиланган алимент миқдоридан келиб чиққан ҳолда болаларга нисбатан судларнинг ҳал қилув қарорлари мавжуд бўлса, уларнинг ҳар бирига тегишли бўлган алиментнинг тенг улушдаги янги миқдорини белгилайди.

Алиментнинг миқдорини камайтиришга асос бўлган ҳолатлар тугаган тақдирда, вояга етмаган болалари учун алимент олувчи шахс Оила кодексининг 99-моддасида кўрсатилган миқдорда алимент ундириш тўғрисида даъво билан судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

**Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ўзгартириш ёки бекор**

**қилишга оид ишлар**

?

Оила кодексининг 132-моддасига кўра, алимент тўлаш тўғрисидаги келишув икки усулда:

- ўзаро келишув;

- суд тартибида ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишув ўзаро манфаатли шартнома сифатида амал қилар экан, унинг ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши муайян сабабларни талаб қилади. Бундай сабаблар турлича бўлиши мумкин ва тарафларнинг манфаатлари тақазосига кўра ўзаро келишув йўли билан амалга оширилади.

Бунда шартнома ўзгартириш ва бекор қилишга доир фуқаролик қонунчилигида белгиланган умумий қоида амал қилади. Алимент тўлаш тўғрисидаги келишув қандай шаклда тузилган бўлса, шундай шаклда ўзгартирилади ёки бекор қилинади.

**ЭСДА ТУТИНГ!**

Муҳим қоида шуки, шартнома – мажбурият-ҳуқуқий муносабат бўлгани боис, қонунда назарда тутилган ҳоллардан ташқари, ундан бир томонлама бош тортишга йўл қўйилмайди. Оила қонунчилигида алимент тўлаш тўғрисидаги келишувнинг бажарилишини бир тарафлама рад қилишга ёки унинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмаслиги назарда тутилган.

Қуйидаги ҳолларда суд тартибида алимент тўлаш тўғрисидаги келишув ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин:

Манфаатдор тараф келишувни ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги даъво билан судга мурожаат қилганда, суд алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ўзгартириш ёки бекор қилиш масаласини ҳал қилишда тарафларнинг эътиборга лойиқ ҳар қандай манфаатини ҳисобга олишга ҳақли.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2016 йил 29 июлдаги “Судлар томонидан вояга етмаган ва вояга етган меҳнатга лаёқатсиз болалар таъминоти учун алимент ундиришга оид ишлар бўйича қонунчиликни қўллаш амалиёти тўғрисида”ги 11-сон қарорининг 13-бандига асосан, алимент тўлаш тўғрисида келишув бажарилмаган, алимент бўйича қарз вужудга келган тақдирда эса, алимент ундирувчи банк фоизларини ундириш юзасидан судга даъво билан мурожаат этишга ҳақли.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ўзгартириш ёки бекор қилишга оид ишларни кўришда судлар ҳар бир тараф ўзининг талаблари ва эътирозларига асос қилиб кўрсатган ҳолатларни исботлаши шартлигига эътибор қаратади. Бунда қуйидагилар муҳим фактлар исботланиши зарур:

1) қонунда белгиланган шаклда ва тартибда алимент тўлаш тўғрисидаги келишув мавжудлиги;

2) Тарафларнинг моддий ёки оилавий аҳволида жиддий ўзгаришлар юз берган бўлиши. Масалан, ишсиз қолиш, иш ҳақи миқдорининг ўзгариши, алимент мажбуриятларига даҳл қилувчи бошқа алимент тўланадиган ёки тўлайдиган шахсларнинг бўлиши (туғилиши);

3) Тарафлар алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ўзгартириш ёки бекор қилишга келиша олмаганлиги.

Даъвогар судга мурожаат этганда алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ёзма шаклда тузилган ва нотариал тартибда тасдиқланган ҳолда тақдим этади.

Тарафларнинг моддий ёки оилавий аҳволида жиддий ўзгаришлар содир бўлганлиги қуйидагилар билан тасдиқланиши мумкин:

* пенсия ёшига етганлигини тасдиқлаш учун фуқаролик паспорти
(2021 йилдан бошлаб идентификация ID-карта);
* соғлиғининг аҳволи ҳақидаги маълумот;
* врач тиббий эксперт комиссиясининг маълумоти;
* касаллик тарихидан кўчирма;
* меҳнат дафтарчасидан кўчирма (ёки ходимнинг электрон меҳнат дафтарчаси тасдиғи);
* иш қидираётган шахс сифатида маҳаллий меҳнат органларида рўйхатга олинганлиги;
* оилавий таркиби тўғрисида маълумот;
* иш ҳақи, пенсия, нафақа ва бошқалар ҳақида маълумот.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ўзгартириш ёки бекор қилишга оид ишлар билан бир қаторда ушбу келишувни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги ишлар ҳам кўрилиши мумкин. Зеро, алимент тўлаш тўғрисида келишув тузишнинг қонунда белгиланган шаклига риоя қилмаслик, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида назарда тутилган оқибатларга олиб келади.

**ЭСДА ТУТИНГ!**

Муҳим қоида шуки, битимнинг қонун талаб қиладиган шаклига риоя этмаслик қонунда тўғридан-тўғри кўрсатилган ҳолдагина унинг ҳақиқий эмаслигига сабаб бўлади. Бу дегани, агар қонунда шундай шаклга риоя қилмасликнинг оқибати кўрсатилган бўлса, ушбу оқибатга ҳуқуқий баҳо берилади.

Қонунда ёки тарафларнинг келишувида тўғридан-тўғри кўрсатилган ҳолларда битимнинг оддий ёзма шаклига риоя қилмаслик унинг ҳақиқий эмаслигига олиб келади. *Масалан, гаров тўғpисидаги шартнома ёзма шаклда тузилиши керак. Ушбу шаклга риоя қилмаслик унинг ҳақиқий эмаслигини келтириб чиқаради (ФКнинг 271-моддаси). Бошқа бир мисол, қарз шартнома унинг миқдори катта бўлгани сабабли ёзма шаклда тузилиши керак эди, бироқ ушбу шаклга риоя қилинмади. Шундай бўлсада, қарздор тараф ўз мажбуриятига нисбатан инсофли ёндашди ва уни ижро этди. Мазкур ҳолатда низо мавжуд эмас ва шартноманинг ҳақиқий эмаслиги оқибати вужудга келмади.*

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувга нисбатан алоҳида расмийлаштириш талаби, яъни нотариал тартибда тасдиқлаш мажбурийлиги кўрсатилган. Шу боисдан, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси 112-моддасининг биринчи қисми ва 115-моддасида битим шаклига риоя қилмасликка доир ҳуқуқий оқибатлар назарда тутилган. Битимнинг нотариал шаклига ёки уни давлат рўйхатидан ўтказиш талабига риоя қилмаслик битимнинг ҳақиқий эмаслигини келтириб чиқаради. Бундай битим ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмайди.

**Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ҳақиқий эмас деб топиш.**

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ҳақиқий эмас деб топиш ҳақидаги даъвони вояга етмаган боланинг ёки вояга етган муомалага лаёқатсиз оила аъзосининг қонуний вакили, васийлик ва ҳомийлик органи ҳамда прокурор бериши мумкин.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ҳақиқий эмас деб топиш ҳақида даъво ариза судга тақдим этилганда ушбу келишувнинг шартларига асосан алимент тўланиши вояга етмаган боланинг ёки вояга етган муомалага лаёқатсиз шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини бузишини аниқласа (масалан, алимент миқдори қонунга асосан шахс олиши мумкин бўлган миқдордан кам миқдорда бўлса) келишувни ҳақиқий эмас деб топиши мумкин. Алимент тўлаш тўғрисидаги келишув бўйича низони кўришда тарафларда исботлаш мажбурияти мавжуд. Даъвогар ёки унинг қонуний вакили алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни тузилганлиги факти ундирувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига мос келмаслигини ва зарарли эканлигини исботлайди.

Жавобгар даъво талабларига нисбатан эътироз билдириши мумкин. Масалан, унинг моддий ёки оилавий аҳволи алимент миқдорини оширишга имкон бермаслиги ва ҳ.к.

Зарурий исботлаш:

1) алимент тўлаш тўғрисида келишув тузилганлиги факти;

нотариал идорада тасдиқланганлиги;

2) даъво талаби тегишли шахс томонидан қўйилаётганлиги;

• вояга етмаган боланинг туғилганлиги ҳақида гувоҳнома нусхаси;

• васийлик ва ҳомийлик органининг васий ёки ҳомий этиб тайинлаш ҳақидаги қарори нусхаси;

3) ундирувчининг ҳуқуқ ва манфаатлари жиддий бузилаётганлиги:

• исботлашнинг ҳар қандай воситалари.

Жавовбгар қонундан келиб чиққан ҳолда унинг иш ҳақи ёки бошқа даромадидан улуш сифатида аниқланадиган алимент миқдорини ўзгартирмаслик учун ўзининг моддий ёки оилавий аҳволини кўрсатиш учун исталган ҳужжатларни тақдим этиши мумкин:

• иш ҳақи, пенсия, нафақа миқдори ҳақида маълумот;

• оила таркиби ҳақида маълумот;

• меҳнатга лаёқатсизлигини тасдиқловчи ҳужжатлар;

• бошқа фарзандлари туғилганлиги ҳақида гувоҳнома нусхаси;

• бошқа суд ҳужжатига асосан жавобгарнинг тўлов тўлаётганлиги ҳақидаги ҳужжатлар ва ҳ.к.

ФКнинг 122-123-моддаларида кўрсатилган асослар бўйича битимни ҳақиқий эмас деб топиш ҳақидаги низоларни кўришда судлар янглишиш таъсирида, алдаш, зўрлик, қўрқитиш, бир тараф вакилининг иккинчи тараф билан ёмон ниятда келишиши ёки оғир ҳолатлар юз бериши таъсирида тузилган битим тушунчаларини бир-биридан фарқлашлари лозим.

Янглишиш таъсирида тузилган битим деб, битим юзасидан келиб чиқувчи тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисида нотўғри тасаввурга эга бўлиш, яъни тарафларнинг ҳақиқий хоҳиш-иродасини акс эттирмасдан, битим тузилган вақтда тарафлар томонидан назарда тутилмаган ҳуқуқий оқибатларга олиб келган битим тушунилади. Янглишиш ҳар хил ҳолатларда кўриниши мумкин, масалан, музокара вақтида тарафлар бир-бирларини тушунмаганликлари, қонунларни нотўғри талқин қилганликлари, битимнинг ҳақиқий оқибатларини нотўғри тасаввур этганликлари ва бошқалар. Шу билан бирга қонунни билмаслик битимнинг ушбу асос билан ҳақиқий эмаслигини келтириб чиқармайди.

Алдаш бу бир тарафнинг битим тузилишида назарда тутилган ҳолатларнинг юзага келмаслигини била туриб, атайин иккинчи тарафни битим тузишга ундашга қаратилган айбли ҳаракатидир. Алдаш битимнинг элементларига, унинг доирасидан ташқаридаги ҳолатларга, шунингдек, битимни амалга ошириш юзасидан битим иштирокчиси хоҳиш-иродасини шакллантириш учун аҳамиятга эга бўлган сабаб ва мотивларга қаратилган бўлади.

Зўрлик деб, битим иштирокчисига (унинг яқин кишиларига) жисмоний ёки руҳий азоб бериш натижасида битим тузишга мажбур қилиш тушунилади. Зўрлик ноқонуний хатти-ҳаракат бўлиб, жиноий жавобгарликка тортиш шарт бўлмаган ҳаракатларда ҳам кўриниши мумкин. Масалан, хизмат ваколатидан фойдаланган ҳолда шартнома юзасидан мажбурият олувчининг эркига таъсир қилиш.

Қўрқитиш деб, битим иштирокчисининг эркига руҳий таъсир кўрсатиш натижасида унинг учун ноқулай бўлган битим тузишга мажбурлаш тушунилади. Бунда шуни назарда тутиш лозимки, қайд этилган асос бўйича битимни ҳақиқий эмас деб топишнинг зарур шартларидан бири қўрқитишнинг реаллиги ҳисобланади.

Бир тараф вакилининг иккинчи тараф вакили билан ёмон ниятда келишуви деб, вакилнинг бошқа тараф билан ваколат берувчи манфаатларига зид шартлар асосида келишуви тушунилади.

Оғир ҳолатларнинг юз бериши таъсирида тузилган битим деганда, бир тарафнинг ўзи учун ўта ноқулай шартлар асосида битим тузаётганлигини англаши (бу ерда янглишиш ҳам, алдаш ҳам бўлмайди), лекин уни тузишга мажбур бўлиши тушунилади.

Бунда қуйидаги икки шартнинг мавжуд бўлиши битимни оғир ҳолатлар юз бериши таъсирида тузилганлиги учун ҳақиқий эмас деб топишга асос бўлади:

а) оғир ҳолатлар юз бериши туфайли бир тарафнинг ўзи учун ўта ноқулай шартлар билан битим тузишга мажбур бўлиши;

б) иккинчи тарафнинг бундай ҳолатдан фойдаланиб, битим тузишга қаратилган ҳаракатининг мавжудлиги.

**БОЛАНИНГ ТАЪМИНОТИ УЧУН ЗАРУР ҚЎШИМЧА ХАРАЖАТ УНДИРИШГА ОИД ИШЛАР**

Оила қонунчилигида белгиланган алимент тўлаш мажбуриятидан ташқари, ота-оналар фавқулодда ҳолатлар (боланинг оғир шикастланиши, касал бўлиши ва бошқалар) туфайли келиб чиққан, боланинг таъминоти учун зарур бўлган қўшимча харажатларда иштирок этиши шарт.

Қўшимча харажатларда иштирок этишдан бош тортган ота (она)дан суд уларнинг оилавий ва моддий аҳволини ҳисобга олиб, қўшимча харажатларни қисман пул билан тўланадиган қатьий суммада ундириш ҳақида ҳал қилув қарори чиқариши мумкин.

Судлар вояга етмаган болалар таъминоти учун алимент тўлайдиган ота-онадан болаларнинг таъминоти учун зарур бўлган қўшимча харажатларни ундириш тўғрисидаги даъволар бўйича ишларни кўришда қуйидагиларга эътибор қаратиши лозим!!!

**Болаларнинг таъминоти учун қилинадиган қўшимча харажатлар алимент тўловларидан бири ҳисобланади**.

Ота-онанинг боланинг таъминоти учун зарур бўлган қўшимча иштирок этишининг шартлиги фавқулодда ҳолатлар (боланинг оғир шикастланиши, касал бўлиши, ўзгалар томонидан қарамоққа муҳтожлиги ва бошқалар) туфайли келиб чиққан ҳолларда амалга оширилади. Қўшимча харажатлар учун ундириладиган миқдор қўшимча харажатларнинг ўзидан ошмаслиги

лозим.

Қўшимча харажатларни ундириш тўғрисидаги даъво аризалари билан мурожаат қилинганда даъвогардан давлат божи тўлаш талаб қилинмайди.

**Судья ишни ҳал қилиш учун қуйидагиларни далиллар доираси сифатида белгилаш мумкин:**

* никоҳ тузилганлиги тўғрисида гувоҳнома нусхаси ёки никоҳдан ажратилганлиги ҳақида суднинг ҳал қилув қарори;
* болалар таъминоти учун алимент ундириш тўғрисидаги суднинг ҳал қилув қарори (буйруғи) нусхаси;
* боланинг туғилганлиги ҳақидаги ёки оталикни белгилаш тўғрисида гувоҳноманинг нусхаси;
* боланинг оғир касалланганлиги, шикастланганлиги туфайли қўшимча харажатлар зарурлиги ҳақида тиббий экспертиза хулосаси, тиббий муассасалардан олинган маълумотнома;
* – ота-онанинг моддий ва оилавий аҳволи ҳақида маълумотнома.
* Бундай тоифадаги даъволар фуқаролик иши судда кўришга тайёрлаб бўлинган кундан эътиборан ўн кундан кечиктирмай кўрилиши лозим.

**Болалар муассасаларига жойлаштирилган болалар учун алимент ундириш тўғрисидаги даъволар қуйидагича кўриб чиқилади:**

Мазкур тоифадаги ишлар бўйича судга тегишли болалар муассасаларининг маъмурияти ва прокурор даъво қўзғатиши мумкин.

Вояга етмаган болани тарбия муассасига жойлаштирилиши ота-онадан алимент мажбуриятларини тугатирилиши учун асос бўлмайди, фақат ОК 105-моддасининг 3-қисмига мувофиқ ота ёки онанинг моддий аҳволини ҳисобга олиб, тўланаётган алимент миқдорини камайтириш ёки уни алимент тўлашдан озод қилишда суд томонидан инобатга олиниши мумкин.

Болалар тарбия муассасалари деганда, болалар уйи, ногирон болалар интернати, ақли заифлар ҳамда жисмоний камчилиги бўлган болаларнинг соғлиғини қайта тиклаш марказлари ва бошқа тиббий ҳамда тарбия муассасалари тушунилади.

Болалар муассасаларига жойлаштирилган болалар учун алимент фақат болаларнинг ота-онасидан Оила кодексининг 99-моддаси тартибида боланинг фойдасига ундирилади. Болаларнинг ҳомийлари бўлмиш вояга етган ака, опалари ҳамда бобо-бувиларидан алимент ундирилмайди.

**Судья ишни ҳал қилиш учун қуйидагиларни далиллар доираси сифатида белгилаш мумкин:**

* болаларнинг туғилганлиги ҳақида гувоҳнома нусхаси;
* болаларнинг болалар муассасаларига жойлаштирилганлиги ҳақида суднинг ҳал қилув қарори, васийлик ва ҳомийлик органидан маълумотнома;
* ота-онанинг моддий аҳволи ҳақида маълумотнома.

Мазкур тоифадаги даъво аризалари бўйича даъвогардан давлатбожи тўлаш талаб қилинмайди.

Бундай тоифадаги даъволар фуқаролик иши судда кўришга тайёрлаб бўлинган кундан эътиборан ўн кундан кечиктирмай кўрилиши лозим.

Алимент ундириш тўғрисидаги ҳал қилув қарори апелляция, кассация шикояти берилган-берилмаганидан қатъий назар дарҳол ижро этилиши шарт.

Мазкур тоифадаги даъволар фақатгина вояга етмаган болани ота-онасидан олиб, уни болалар тарбия муассасасига жойлаштирилганда ҳамда ота-она (улардан бири) ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилинган бўлса, қўзғатилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан вояга етмаган меҳнатга лаёқатсиз болалар таъминоти учун алимент ундиришга оид ишлар бўйича қонунчиликни қўллаш амалиёти тўғрисида”ги 2016 йил 29 июлдаги 11-сонли қарорига мувофиқ, Оила кодексининг 105, 115-моддаларида белгиланган ҳолатларда алимент миқдорини камайтириш, алимент тўлашдан озод қилиш ҳамда суднинг бир неча ҳужжатлари бўйича ундириладиган алимент миқдорини белгилаш тўғрисидаги даъво аризаларни судда кўриб ҳал этишда, суд барча ундирувчиларни суд мажлисига жалб қилиши лозим.

**Суд томонидан асосланадиган қонун ҳужжатлари:**

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг V бўлимида алимент мажбуриятларига доир нормалар ёритилган.

**Мазкур бўлим бешта бобдан иборат бўлиб**:

* 14-боб. Ота-она ҳамда болаларнинг алимент ҳуқуқи ва мажбуриятлари (96-116-моддалар);
* 15-боб. Эр-хотин ва собиқ эр-хотинларнинг алимент мажбуриятлари (117-121-моддалар);
* 16-боб. Қариндошлар ва бошқа шахсларнинг алимент мажбуриятлари (122-129-моддалар);
* 17-боб. Алимент тўлаш тўғрисидаги келишув (130-134-моддалар);
* 18-боб. Алиментларни тўлаш ва ундириш тартиби (135-147-моддалар) дан иборат.
* Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 16 та моддасида алимент билан боғлиқ масалалар ёритилган.
* Булар, 34,42,106, 129, 165, 170, 171, 178, 181, 186, 202, 207, 264, 266, 449, 461-моддалар.
* Ўзбекистон Республикаси Олий суди 2009 йил 10 апрелдаги 7-сонли “Суд ҳужжатларини бажаришдан бўйин товлаш ва уларнинг ижро этилишига тўсқинлик қилиш учун жиноий жавобгарликка доир қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарори;
* Олий суд Пленумининг 2013 йил 11 декабрдаги 21-сонли “Судлар томонидан фарзандликка олиш ҳақидаги ишлар бўйича қонунчиликни қўллаш амалиёти тўғрисида”ги қарори;
* Олий суд Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги «Фуқаролик ишлар бўйича суд харажатларини ундириш амалиёти тўғрисида»ги 14-сонли қарори.