**Споры связанные с ценными бумагами**

Иные законодательно установленные требования к возникновению, изменению, утрате прав на ценные бумаги, их оборот и т.д. приведены в параграфе 2 главы 3 ГК (Объекты гражданских прав).

Поскольку акции так же являются ценными бумагами, споры по их обороту должны разрешаться в соответствии с разделом III (Акционерное общество), параграфа 2, главы 2 ГК (Субъекты гражданских прав).

Более точные и подробные требования приведены в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г. № 145.

Глава 4 данного Закона устанавливает общие положения об акциях и других ценных бумагах общества.

Единообразное применение законодательства об акционерных обществах является предметом Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении законодательства об акционерных обществах». Вопросы приобретения, реализации акций, получения по ним дивидендов разрешены пунктами 6, 8 – 11 данного постановления.

Основной нормативный акт по данному вопросу – Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003г. № 461, который регулирует общественные отношения, возникающие в процессе выпуска, размещения, обращения и погашения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, особенности создания и деятельности субъектов рынка ценных бумаг, определяет порядок регулирования, контроля и надзора за рынком ценных бумаг в целях обеспечения безопасного, открытого и эффективного функционирования рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов и держателей ценных бумаг, добросовестной конкуренции участников рынка ценных бумаг.

Кроме указанных нормативных актов, по вопросу обращения ценных бумаг имеется значительное количество актов уполномоченного органа – постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, регулирующих различные вопросы, связанные с ценными бумагами, их движением, регистрацией, подготовкой кадров для работы с ними и организацией деятельности в указанной сфере банков второго уровня.

Истцы Б.Атабаев, Қ.Сеилханова, А.Исенов обратились с самостоятельными исками в районый суд города Жанаозень Мангистауской области к ответчикам Г.Юсуповой, Л.Юсуповой о взыскании стоимости проданных акций эмитента АО «Өзенмұнайгаз». Решениями суда от 29 января 2014г. требования истцов удовлетворены и в их пользу взысканы суммы стоимости проданных в 2011г., но не оплаченных покупателями акций.

Истец А.Жұбанғосов обратился в суд с иском к АО «СНПСАқтөбемұнайгаз» об истребовании акций за проработанное время в АО. Решением Актюбинского городского суда от 20 марта 2014г. в удовлетворении иска отказано в связи с пропуском истцом срока исковой давности.

Решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 4 декабря 2014г. отказано в иске ликвидационной комиссии АО «Валют-Танзит Банк» к АО «Нурбанк» о взыскании дивидендов по ценным бумагам в сумме 228 963,86 тенге, поскольку названные истцом акции 24 августа 2012 года путем биржевой продажи переданы ТОО «MoneyExperts» и дивиденды выплачены новому собственнику.

Ценныебумаги занимают значительное место среди инструментов фондового рынка. Во всем мире государства и их учреждения являются крупнейшими заемщиками капитала. Именно через рынок государственных ценных бумаг осуществляется заимствование государством временно свободных денежных средств у коммерческих банков, финансовых компаний и населения, и полученные таким образом денежные ресурсы используются для неинфляционного финансирования дефицита республиканского и местных бюджетов. Кроме того, данный сектор фондового рынка имеет особо важное значение для экономики страны как инструмент денежно-кредитной политики, как ключевой показатель состояния финансовой системы государства, а также ориентир для зарубежных инвесторов.

Исходя из общего понятия ценных бумаг, следует указать на их частные признаки.

Ценные бумаги могут быть долговыми и долевыми.

**Долговые ценные бумаги** - ценные бумаги, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате основной суммы долга на условиях выпуска данных ценных бумаг.

**Долевая ценная бумага** - ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на определенную долю в имуществе в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

К ценным бумагам относятся акции, облигации и иные виды ценных бумаг, определенные в соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

**Ценные бумаги по форме выпуска могут быть:**

1)документарные и бездокументарные;

2) эмиссионные и неэмиссионные;

3) именные, предъявительские и ордерные

Документарные ценные бумаги выпускаются в документарной форме на бумажном или ином материальном носителе с возможностью непосредственного чтения содержания ценной бумаги без использования специальных технических средств.

Бездокументарные ценные бумаги выпускаются в бездокументарной форме в виде совокупности электронных записей.

Эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условиях.

Неэмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, не соответствующие вышеуказанным признакам.

Именная ценная бумага - ценная бумага, подтверждающая принадлежность удостоверенных ею прав названному в ней лицу.

Предъявительская ценная бумага подтверждает принадлежность удостоверенных ею прав предъявителю ценной бумаги.

Ордерная ценная бумага - ценная бумага, подтверждающая принадлежность удостоверенных ею прав названному в ней лицу, а в случае передачи им этих прав в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 132 настоящего Кодекса, - другому лицу.

Таким образом, следует указать, что ценная бумага представляет собой денежный документ, свидетельствующий о праве собственности его владельца на определенную сумму денег или конкретные имущественные ценности.

На мировом финансовом рынке существует множество разновидностей ценных бумаг, отличающиеся закрепленными в них правами и обязательствами инвестора (покупателя) и эмитента (лицо, выпустившее ЦБ).

Общая оценка значения ценных бумаг в экономике, характеризуется следующим: ценные бумаги выступают гибким инструментом инвестирования свободных денежных средств юридических и физических лиц; размещение ценных бумаг - эффективный способ мобилизации ресурсов для развития производства и удовлетворения других общественных потребностей; ценные бумаги активно участвуют в обслуживании товарного и денежного обращения; на рынке ценных бумаг, прежде всего фондовых биржах, складываются курсы ценных бумаг.

Курсы ценных бумаг - барометр любых изменений в экономической и политической жизни той или иной страны.

Курсы резко падают в годы кризисов и неблагоприятной конъюнктуры и, наоборот, повышаются в периоды оживления и подъема производства.

Важным моментом при разрешении споров по ценным бумагам является подтверждение прав на ценную бумагу.

Здесь следует выделить отдельные разделы.

1. Подтверждением права на документарную ценную бумагу является сама ценная бумага, в случае передачи ее на хранение профессиональному участнику рынка ценных бумаг, уполномоченному на такое хранение в соответствии с выданной ему лицензией или в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, подтверждением права на эту ценную бумагу является выписка со счета, открытого данным профессиональным участником в целях ее учета. При расхождении между документарной ценной бумагой и выпиской с указанного счета приоритет имеет выписка.

2. Подтверждением права на бездокументарную ценную бумагу является выписка со счета, открытого в целях ее учета у профессионального участника рынка ценных бумаг, который уполномочен на регистрацию сделок с ценными бумагами в соответствии с выданной ему лицензией или в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

*В настоящее время регистрация ценных бумаг осуществляется АО «Единый регистратор ценных бумаг».*

Важным требованием к ценным бумагам при их обращении на рынке является форма ценной бумаги, при этом виды прав, которые удостоверяются данной ценной бумагой, обязательные реквизиты ценной бумаги, требования к ее форме и другие необходимые требования определяются законодательными актами или в установленном ими порядке.

При разрешении споров, следует иметь в виду, что отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее недействительность.

Движение ценных бумаг на рынке осуществляется путем передачи прав по ценной бумаге.

Для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу.

Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требования (цессии), с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой бумаге передаточной надписи - индоссамента. Лицо, передающее права по ордерной ценной бумаге (индоссант), несет ответственность не только за существование права, но и за его осуществление, за установленными законодательством Республики Казахстан об ипотеке недвижимого имущества.

Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ценной бумагой, на лицо, которому или приказу которого передаются права по ценной бумаге - (индоссата). Индоссамент может быть бланковым (без указания лица, которому должно быть произведено исполнение).

Индоссамент может быть ограничен только поручением осуществлять права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи этих прав индоссату (препоручительный индоссамент). В этом случае индоссат выступает в качестве представителя.

Наиболее распространенной ценной бумагой в Республике Казахстан является акция, т.е. ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным обществом, получение дивиденда по ней и части имущества акционерного общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, акции выпускаются только как именные эмиссионные ценные бумаги.

Законодательными актами Республики Казахстан может быть предусмотрена возможность выкупа акций по решению суда у акционера, нарушающего своими действиями или бездействием интересы акционерного общества.

Акции могут быть простые и привилегированные.

Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Привилегированная акция предоставляет акционеру преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном настоящим Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Достаточно распространены облигации - ценные бумаги с заранее установленным при их выпуске сроком обращения, удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска права на получение от лица, выпустившего облигацию, вознаграждения по ней и по окончании срока ее обращения - номинальной стоимости облигации в деньгах или ином имущественном эквиваленте.

Облигации выпускаются только как именные эмиссионные ценные бумаги, право на их выпуск имеют Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан, коммерческие организации.

Физические лица приобретают банковские депозитные сертификаты, являющиеся именными неэмиссионными ценными бумагами, удостоверяющие права ее держателя на получение по истечении установленного для нее условиями выпуска срока обращения либо до его истечения ее номинальной стоимости, а также вознаграждения в размере, установленном условиями выпуска.

Поскольку казахстанский рынок государственных ценных бумаг, несмотря на существующие сложности, постепенно развивается и принимает цивилизованный облик, благодаря четкой законодательной базе, внедрению информационных технологий, наличию строгого регулятора в лице Национального Банка Республики Казахстан и соответствующего комитета.

**Внимание!**

[Адвокатская контора Закон и Право](https://www.facebook.com/ZakonPravoKaz)**, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации.** Наши юристы готовы оказать вам помощь **в** составлении любого правового документа, **подходящего именно под вашу ситуацию.**

**Для подробной информации свяжитесь с** [Юристом / Адвокатом](https://zakonpravo.kz/blanki/), по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга [Юридическая консультация](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) Гражданские Уголовные Административные [дела споры](https://youtube.com/@MuffinPro578?si=PV8fwFJMfhcs8yg9) Защита Арбитражные [Юридическая компания Казахстан](https://zakonpravo.kz/) Адвокатская контора Судебные дела

**Бағалы қағаздармен байланысты даулар**

Бағалы қағаздардың жалпы түсінігі Азаматтық кодекстің 129- бабында беріледі, 1- тармаққа сай, бағалы қағаз мүліктік құқықты растайтын белгілі бір жазбалар мен басқа да белгілеулердің жиынтығы.

Бағалы қағаздарға құқықтардың пайда болуына, өзгеруіне, жоғалтуына басқа да заңдық тұрғыдан белгіленген талаптар, олардың айналымы және т.с.с. АК 3- тарауының 2- параграфында келтірілген (азаматтық құқықтардың нысандары).

Акциялар да бағалы қағаздар болып табылатындықтан, олардың айналымы бойынша даулар АК 2 - тарауының (Азаматық құқықтардың субъектілері) 2 - параграфының III –бөліміне (Акционерлік қоғам) сәйкес шешілуі тиіс.

Нақтырақ және егжей-тегжейлі талаптар 13 мамыр 2003 жылғы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» №145 Заңында келтірілген.

Аталған Заңның 4-тарауы қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздары туралы жалпы ережені белгілейді.

Акционерлік қоғамдар туралы заңнаманы біркелкі қолдану Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының «Акционерлік қоғамдар туралы заңнаманы қолдану туралы» Нормативтік қаулысының мәні болып табылады. Акцияларды сатып алу, сату, олар бойынша дивидендтер алу мәселелері аталған қаулының 6, 8-11-тармақтарымен шешілген.

Аталған мәселе бойынша негізгі нормативтік акт – 2 шілде 2003 ж. Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» №461 Заңы, ол эмиссиялық бағалы қағаздардың және де басқа қаржы құралдарының шығаруы, орналастыру, айналымы және төленуі процесінде туатын қоғамдық қатынастарды, бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің құрылу және қызмет ерекшеліктерін реттейді, бағалы қағаздар нарығының қауіпсіз, ашық және тиімді жұмыс жасауын, инвесторлар және бағалы қағазды ұстаушылардың құқықтарын қорғауды, бағалы қағаздар нарығы қатысушыларының әділ бәсекелестігін қамтамасыз ету мақсатында бағалы қағаздар нарығын реттеуді бақылауды және қадағалауды анықтайды.

Аталған нормативтік актілерден басқа бағалы қағаздар айналымы мәселесі бойынша уәкілетті органның бірқатар актілері – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаулылары бар, олар бағалы қағаздармен байланысты, олардың қозғалысьтарымен, тіркеуімен, олармен жұмыс істеу үшін кадрларды дайындау және аталған салада екінші деңгейлі банктердің қызметтерін ұйымдастырумен байланысты түрлі мәселелерді реттейді.

Мысыалы: Талапкерлер Б.Атабаев, Қ.Сеилханова, А.Исенов жауапкерлер Г.Юсуповаға, Л.Юсуповаға «Өзенмұнайгаз» АҚ эмитентінің сатылған акцияларының құнын өндіру туралы дербес талап арыздармен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының аудандық сотына жүгінді.

29 қаңтар 2014ж. соттың шешімдерімен талапкерлердің талаптары қанағаттандырылды және олардың пайдасына 2011 ж. сатылған акциялардың құны сомалары өндірілді.

Талапкер А.Жұбанғосов сотқа «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ға АҚда жұмыс істеген кездегі акцияларын талап ету туралы талап арызбен жүгінді. 20 наурыз 2014ж.

Ақтөбе қалалық сотының шешімімен талапкер арқылы талап арыз беру уақытының өтіп кетуіне байланысты талап арызды қанағаттандырудан бас тартылды.

4 желтоқсан 2014ж. Алматы қ. мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының шешімімен «Валют-Танзит Банк» АҚ-ның жою комиссиясының «Нурбанк» АҚ-ға 228 963,86 теңге сомасында бағалы қағаздар бойынша дивидендтерді өндіру туралы талабынан бас тартылды, себебі аталған талапкер арқылы акциялар 24 тамыз 2012 жылы биржалық сатулар жолымен «MoneyExperts» ЖШС-ге берілген және дивидендтер жаңа меншік иесіне төленген.

Бағалы қағаздар қорлық нарықтың құралдары арасында айтарлықтай орын алады. Бүкіл әлемде мемлекет және оның ұйымдары капиталдың ең ірі қарыз алушылары болып табылады. Нақты мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы арқылы мемлекет арқылы коммерциялық банктерден, қаржы компанияларынан және халықтан уақытша бос ақша құралдарын қарызға алу жүзеге асырылады және де осылайша алынған ақша ресурстары республикалық және жергілікті бюджеттің тапшылығын инфляциялық емес қаржыландыру үшін пайдаланылады. Сонымен қатар, қорлық нарықтың аталған секторы ақша – несие саясатының құралы, мемлекеттің қаржылық жүйесі жай-күйінің негізгі көрсеткіші ретінде, сондай- ақ шетел инвесторлары үшін бағдар ретінде ел экономикасы үшін аса маңызды маңызға ие.

Бағалы қағаздардың жалпы түсінігінен олардың жеке белгілерін көрсете кету керек.

Бағалы қағаздар борышқорлық немесе үлестік болуы мүмкін.

Борышқорлық бағалы қағаздар – аталған бағалы қағаздардың шығару шарттарына сай негізгі соманы төлеу бойынша эмитенттің (борышкердің) міндеттемесін куәландыратын бағалы қағаздар.

Үлестік бағалы қағаз – Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген жағдайларда өзінің иесінің мүліктегі белгілі бір үлесіне құқығын куәландыратын бағалы қағаз.

Бағалы қағаздарға акциялар, облигациялар және осы Кодекспен және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамаларымен анықталған бағалы қағаздардың басқа да түрлері жатады.

Бағалы қағаздар шығарылу формасы бойынша келесідей болуы мүмкін:

1)құжаттамалық және құжаттамалық емес;

2) эмиссиялық және эмиссиялық емес;

3) атаулы, ұсынбалы және ордерлік.

Құжаттамалық бағалы қағаздар арнайы техникалық құралдарды пайдаланусыз бағалы қағаздың мазмұнын тікелей оқу мүмкіндігімен қағаз немесе басқа материалдық тасымалдаушыда құжаттамалық формада шығарылады.

Құжаттамалық емес бағалы қағаздар электронды жазбалардың жиынтығы түрінде құжаттамалық емес формада шығарылады.

Эмиссиялық бағалы қағаздар – бір шығарылым аясында аталған шығарылым үшін ортақ шарттар негізінде орналастырылатын және айналымда жүретін біртекті белгілері мен реквизиттері бар бағалы қағаздар.

Эмиссиялық емес бағалы қағаздар – жоғарыда аталған белгілерге сәйкес келмейтін бағалы қағаздар.

Атаулы бағалы қағаз – онда аталған тұлғаға өзі куәландырған құқықтардың тиесілілігін растайтын бағалы қағаз.

Ұсынбалы бағалы қағаз – бағалы қағазды ұсынушыға өзі куәландырған құқықтардың тиесілілігін растайтын бағалы қағаз.

Ордерлік бағалы қағаз - онда аталған тұлғаға өзі куәландырған құқықтардың тиесілілігін растайтын бағалы қағаз, ал ол арқылы бұл құқықтар осы Кодекстің 132-бабы 3-тармағында көзделген тәртіпте берілген жағдайда, - басқа тұлғаға.

Осылайша, айта кету керек, бағалы қағаз оның иесінің белгілі бір ақша сомасына немесе нақты мүліктік құндылықтарға меншік иесі құқығын куәландыратын ақшалай құжат болып табылады.

Әлемдік қаржылық нарықта оларға бекітілген инвестордың (сатып алушының) және эмитенттің (БҚ шығарған тұлға) құқықтары мен міндеттемелерімен ерекшеленетін бағалы қағаздардың көптеген түрлері бар.

Экономикада бағалы қағаздар мәнінің жалпы бағалауы келесімен сипатталады:

бағалы қағаздар заңды және жеке тұлғалардың еркін ақша құралдарын инвестициялаудың тиімді құралы болып табылады;

бағалы қағаздарды орналастыру – өндірісті дамыту мен басқа да қоғамдық мұқтаждықтарды қанағаттандыру үшін ресурстарды жұмылдырудың тиімді тәсілі;

бағалы қағаздар тауарлық және ақшалай айналымдарға қызмет көрсетуге белсене қатысады;

бағалы қағаздар нарығында, ең алдымен қор биржаларында бағалы қағаздар бағамдары қалыптасады.

Бағалы қағаздардың бағамдары – белгілі бір елдің экономикалық және саяси өмірінің кез-келген өзгерістерінің барометрі. Бағамдар дағдарыс және қолайсыз жағдаяты жылдары шұғыл құлдырайды және керісінше өндірістің жандануы мен көтерілу кезеңдері артады.

Бағалы қағаздар бойынша дауларды шешу кезінде маңызды кезең бағалы қағазға құқықты растау болып табылады.

Мұнда жекелеген бөлімдерді бөліп алу керек.

1. Бағалы қағаздың өзi құжатты бағалы қағазға құқықты растау болып табылады. Құжатты бағалы қағаздар бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушысына сақтауға берiлген жағдайда, оның есебiн жүргiзу мақсатында осы кәсiби қатысушы ашқан шоттан алынған үзiндi көшiрме оған берiлген лицензияға сәйкес немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес уәкiлеттiнiң осы бағалы қағазды осылай сақтауға құқығын растау болып табылады. Құжатты бағалы қағаз бен аталған шоттан берiлген үзiндi көшiрменiң арасында алшақтық болған кезде үзiндi көшiрмеге басымдық берiледi.

2. Бағалы қағаздар рыногының өзiне берiлген лицензияға сәйкес немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеуге уәкiлеттi кәсiби қатысушысындағы бағалы қағаздың есебiн жүргiзу мақсатында ашылған шоттан үзiндi көшiрме құжатсыз бағалы қағазға құқықты растау болып табылады

Қазіргі кезде бағалы қағаздың тіркеуі «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ арқылы жүзеге асырылады.

Бағалы қағаздарға олардың нарықтағы айналымы кезіндегі маңызды талап бағалы қағаздың формасы болып табылады, бұл жағдайда бағалы қағаздармен куәландырылатын құқықтардың түрлерi, бағалы қағаздардың мiндеттi реквизиттерi, бағалы қағаз нысанына талаптар және басқа да қажеттi талаптар заң құжаттарымен немесе соларда белгiленген тәртiп бойынша белгiленедi.

Дауларды шешу кезінде бағалы қағаздың міндетті реквизиттерінің болмауы немесе бағалы қағаздың оған белгіленген формаға сәйкес келмеуі оның жарамсыздығына алып келеді.

Нарықта бағалы қағаздардың қозғалысы бағалы қағаз бойынша құқықты беру жолымен жүзеге асырылады.

Ұсынушыға бағалы қағазбен куәландырылған құқықты басқа адамға беру үшiн бағалы қағазды сол адамға тапсыру жеткiлiктi.

Атаулы бағалы қағазбен куәландырылған құқықтар Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, талапты (цессияны) басқаға беру үшiн белгiленген тәртiппен берiледi.

Ордерлiк бағалы қағаз бойынша құқықтар бұл қағазға берiлген жазу - индоссамент арқылы берiледi. Ордерлiк бағалы қағаз бойынша құқық берушi адам (индоссант), жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, құқықтың болуы үшiн ғана емес, оның жүзеге асырылуы үшiн де жауапты болады.

Бағалы қағазда жасалған индоссамент бағалы қағазбен куәландырылған барлық құқықтарды бағалы қағаз бойынша құқықтар берiлетiн адамға - (индоссантқа) немесе соның бұйрығына ауыстырады. Индоссамент бланкiлiк болуы мүмкiн (орындауға тиiс адам көрсетiлмейдi).

Бағалы қағазбен куәландырылған құқықтарды жүзеге асыру, бұл құқықтарды индоссантқа бермей-ақ (сену индоссаментi) индоссаментке 6 тапсырумен ғана шектелуi мүмкiн. Бұл жағдайда индоссант өкiл ретiнде әрекет жасайды.

Қазақстан Республикасында көбірек таралған бағалы қағаз акция болып табылады, яғни акционерлік қоғам шығаратын және акционерлік қоғамды басқаруға қатысуға, ол бойынша дивиденд және акционерлік қоғам таратылған жағдайда оның мүлкiнiң бiр бөлiгiн алуға құқықтарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген өзге де құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз. Акциялар тек атаулы эмиссиялық бағалы қағаздар ретiнде шығарылады.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзiнiң әрекетiмен немесе әрекетсiздiгiмен акционерлік қоғамның мүддесiн бұзған акционерден акцияларды сот шешiмi бойынша сатып алу мүмкiндiгi көзделуі мүмкiн.

Акциялар жай немесе артықшылық акциялар деп бөлінуі мүмкін.

Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылатын барлық мәселелерді шешу кезінде акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді, қоғам таза кіріс алса, сондай-ақ ол таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен қоғамның жеке меншік мүлкінің бөлігі болған жағдайда дивиденд алуға құқық береді.

Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде осы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан республикасының Заңында белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар .

Жеткілікті түрде көп таралған облигациялар - шығару кезiнде айналыс мерзiмi алдын ала белгiленген, оны шығару шарттарына сәйкес облигацияны шығарған тұлғадан ол бойынша сыйақы алу және оның айналыс мерзiмiнiң аяқталуы бойынша облигацияның ақшалай немесе өзге де мүлiктiк балама түрдегi нақты құнын алу құқығын куәландыратын бағалы қағаз. Облигациялар тек атаулы эмиссиялық бағалы қағаздар ретiнде шығарылады. Оларды шығаруға Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi, коммерциялық ұйымдар құқылы.

Жеке тұлғалар атаулы эмиссиялық емес бағалы қағаздар болып табылатын банктік депозиттерді сатып алады, олар оны ұстаушыларға ол үшін белгіленген айналым мерзімі шығарылымы шарттары аяқталу бойынша немесе ол аяқталғанға дейін оның номиналдық құнын, сондайақ шығарылу шарттарымен белгіленген мөлшерде сыйақылар алуға құқығын куәландырады.

Себебі мемлекеттік бағалы қағаздардың қазақстандық нарығы болып жатқан қиындықтарға қарамастан, нақты заңнамалық базаның, ақпараттық технологияларды ендірудің, Қазақстан Республикасы Ұлттық 7 Банкі сияқты қатаң реттеуіштің және сәйкес комитеттің арқасында біртіндеп дамуда және өркениетті кейіпке енуде.

**Назар аударыңыз!**

**«Заң және Құқық» адвокаттық кеңсесі, бұл құжаттың жалпылама екендігіне және нақты** [сіздің жағдайыңыздың талаптарына сәйкес келмеуі](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) **мүмкендігіне көңіл бөлуіңізді сұрайды.**

**Біздің заңгерлер сіздің нақты жағдайыңызға сәйкес келетін кез келген** [құқықтық құжатты әзірлеп көмектесуге дайын](https://zakonpravo.kz/)**.**

**Қосымша ақпарат алу үшін Заңгер/Адвокат телефонына хабарласуыңызға болады:** +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

Адвокат Алматы [Заңгер Қорғаушы Заң қызметі](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) Құқық қорғау [Құқықтық қөмек](https://youtube.com/@MuffinPro578?si=PV8fwFJMfhcs8yg9) Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Заңгер Адвокаттық кеңсе Қазақстан Қорғаушы  Заң компаниясы