**Гражданские дела о банкротстве юридических лиц**

**Банкротство – признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для его ликвидации.**

В соответствии со статьёй 4 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» (далее Закон) банкротство устанавливается добровольно на основании заявления должника в суд либо принудительно на основании заявления в суд кредиторов или иных уполномоченных настоящим Законом лиц.

Основанием для обращения должника в суд с заявлением о признании его банкротом является его неплатёжеспособность при отсутствии возможности восстановления платёжеспособности.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона должник обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом в случае:

- когда собственником его имущества, уполномоченным им органом, органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, принято решение о его ликвидации, а стоимости имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объёме;

- если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им денежных обязательств в полном объёме перед другими кредиторами;

- в течение шести месяцев обратиться в суд о признании его банкротом с момента, когда должник узнал или должен был узнать о наступлении неплатежеспособности.

Основанием для обращения кредитора с заявлением в суд о признании должника банкротом является неплатёжеспособность должника, условия наступления которой указаны в части 1 статьи 5 Закона.

Подсудность дел о признании должника банкротом. Согласно части 2 статьи 3 Закона и статьи 313 ГПК РК дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц рассматриваются судом по общим правилам гражданского судопроизводства, с особенностями, установленными законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.

Производство по делу о банкротстве возбуждается в суде на основании заявления должника, кредитора (кредиторов) при наличии оснований, предусмотренных статьей 5 Закона, прокурора в случаях, предусмотренных статьей 47 Закона, реабилитационного управляющего в случаях, предусмотренных статьей 82 Закона.

Правом на подачу заявления кредитора в суд о признании должника банкротом обладают орган государственных доходов и иной уполномоченный государственный орган в отношении налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также физические и юридические лица – кредиторы по гражданско-правовым и иным обязательствам.

Производство по делу о банкротстве считается возбуждённым с момента вынесения судом определения о принятии к производству заявления о признании должника банкротом. При этом, заявление, поданное должником, реабилитационным управляющим о признании банкротом, не может быть отозвано без соответствующего решения суда.

Заявления кредитора (кредиторов), за исключением случаев подачи заявления по основаниям, предусмотренным статьей 82 Закона (Прекращение реабилитационной процедуры), прокурора могут быть отозваны ими до принятия решения о признании должника банкротом.

В соответствии со ст. 44 Закона дело о банкротстве может быть возбуждено на основании заявления кредитора (кредиторов) по гражданскоправовым и иным обязательствам.

По нашему мнению, исходя из смысла ст. 44 Закона (дело о банкротстве может быть возбуждено по заявлению как юридического, так и физического лица), части 2 статьи 3 Закона (дела о банкротстве рассматриваются судом по общим правилам гражданского судопроизводства с особенностями, установленными настоящим законом), статьи 313 ГПК (дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц рассматриваются судом по общим правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве), дела о банкротстве в силу их специфичности должны рассматриваться специализированными 4 межрайонными экономическими судами.

В соответствии с нормами Закона РК «О реабилитации и банкротстве» заявление о банкротстве юридического лица может быть подано как должником, так и кредитором.

Согласно статьи 41 Закона заявление должника подаётся в суд в письменной форме, подписывается руководителем должника – юридического лица либо лицом, его заменяющим, в соответствии с учредительными документами, и должно содержать наименование суда, в который подаётся заявление; обоснование невозможности удовлетворить требование кредиторов; сведения об имеющемся у него имуществе, в том числе имуществе, обременённом залогом, находящемся в имущественном найме (аренде) и (или) лизинге, о деньгах, находящихся на банковских счетах, номерах счетов и месте нахождения банков, перечень дебиторов с указанием их места нахождения и суммы их задолженности; сведения об обязательствах, срок исполнения которых не наступил; информацию об отношении деятельности к сфере естественной монополии или о том, что данный должник является субъектом рынка, занимающим доминирующее (монопольное) положение на товарном рынке; перечень прилагаемых документов.

Одновременно с подачей заявления в суд должник обязан направить уполномоченному органу копии заявления и прилагаемых к нему документов. В случае несоответствия заявления должника о признании его банкротом вышеуказанным требованиям оно подлежит возврату.

В соответствии со ст.44 Закона в заявлении кредитора (кредиторов) должны быть указаны наименование суда, в который подаётся заявление; фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства должника – индивидуального предпринимателя или наименование, место нахождения должника – юридического лица;

фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства кредитора – физического лица или наименование, место нахождения кредитора – юридического лица;

обязательство должника перед кредитором (кредиторами), из которых возникло его требование, срок исполнения этого обязательства;

существо и сумма требований данного кредитора (кредиторов) к должнику;

сумма задолженности по обязательству и начисленного на эту сумму вознаграждения (интереса), неустойка (штраф, пени) и убытков, подлежащих взысканию с должника;

правовые требования кредитора; известные кредитору сведения об имеющемся имуществе должника;

информация о том, что должник является отсутствующим, при подаче заявления о признании банкротом отсутствующего должника;

перечень прилагаемых документов;

доказательства обращения с требованиями к должнику; иные сведения, если они необходимы для рассмотрения дела о банкротстве.

Одновременно с подачей заявления в суд кредитор (кредиторы) обязан (обязаны) направить должнику, уполномоченному органу копии заявления и прилагаемых к нему документов.

Заявление кредитора (кредиторов), не соответствующее требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 44 Закона, а также поданное без приложения необходимых документов, возвращается судом без рассмотрения.

Так, определением Медеуского районного суда гор.Алматы от 13.01.2014г. заявление Сажина И.В. о признании ТОО «ImperialXXI» банкротом было возвращено в связи с его несоответствием пункту 2 ст.22 Закона «О банкротстве», поскольку в нём не были указаны известные кредитору сведения об имеющемся у должника имуществе, доказательство обращения с требованиями к должнику (п.п.8),10)).

Кроме того, согласно ст.23 Закона к заявлению прилагаются документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере, направление должнику и уполномоченному органу копий заявления кредитора и приложенных к нему документов (п.п 1) и 2)).

Согласно пп. 13) п.1 ст.535 Налогового кодекса с заявлений о признании юридических лиц банкротами государственная пошлина взимается в размере 500 процентов, тогда как из приложенной квитанции об уплате государственной пошлины усматривается, что заявитель оплатил государственную пошлину в размере 8655 тенге.

В силу п.5 ст.22 Закона «О банкротстве» заявление кредитора, не соответствующее требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей статьи, а также поданное без приложения необходимых документов, возвращается судом без рассмотрения.

В соответствии с подпунктами 6) и 7) статьи 1 Закона банкротством признаётся признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для его ликвидации. Процедура банкротства – процедура, осуществляемая с целью удовлетворения требований кредиторов за счёт имущественной массы банкрота в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Производство по делу о банкротстве возбуждается в суде на основании заявления должника, кредитора (кредиторов) при наличии оснований, предусмотренных статьёй 5 Закона, и считается возбуждённым с момента вынесения судом определения о принятии к производству заявления о признании должника банкротом.

При этом форме и содержанию заявления Закон придаёт определённое значение, поскольку в соответствии со ст.43 Закона обращение в суд с заявлением о признании банкротом, не соответствующим требованиям статей 41 и 42, является основанием для возвращения заявления без рассмотрения.

Получив заявление о признании должника банкротом, суд не позднее пяти рабочих дней после поступления заявления выносит определение о возбуждении дела, копии которого направляются должнику, заявителю, уполномоченному органу, в государственные и иные органы, осуществляющие регистрацию прав на имущество, региональную палату частных судебных исполнителей и в территориальный орган юстиции по месту нахождения должника.

Проводя подготовку дела к судебному разбирательству, суд направляет копии этого определения в уполномоченный орган, должнику, кредиторам, прокурору и иным лицам, участвующим в деле.

Необходимо отметить, что при проведении обобщения, фактов нарушения сроков изготовления определений о принятии заявлений к производству суда и возбуждении дела о банкротстве, рассмотрения дел без вынесения определений о возбуждении и назначении дела к судебному разбирательству не установлено. Не установлено также нарушений сроков рассмотрения дел данной категории.

Определение о возбуждении дела должно содержать обязанность государственных и иных органов, осуществляющих регистрацию прав на имущество, о наложении ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 50 Закона.

Так, определением специализированного межрайонного экономического суда гор. Астаны от 04.09.2014г. было принято к производству суда заявление АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» о признании банкротом АО «Астана-Недвижимость» и по нему возбуждено гражданское дело.

Вынесенное судом определение не соответствует требованиям ст. 48 Закона, так как в нём не указана обязанность государственных и иных органов, осуществляющих регистрацию прав на имущество, о наложении ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 50 Закона.

Рассматривая дела о банкротстве, суды должны тщательно проверять действительно ли должник является неплатежеспособным, условия которой указаны в статье 5 Закона.

В соответствии с п. 4 ст. 3 Закона РК от 21 января 1997 года «О банкротстве» (далее – Закон) дела о банкротстве рассматриваются судом, если требования кредитора по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по налоговой задолженности, включая задолженность филиалов и представительств должника, составляют сумму не менее ста пятидесяти месячных расчетных показателей, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Законом РК от 4 декабря 2008 года «О республиканском бюджете» с 1 января 2013 года установлен месячный расчетный показатель в размере 1731 тенге. Соответственно, сумма в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей составляет 259 650 тенге.

Размер налоговой задолженности ТОО «АВР-сервис» превышает указанную сумму. В ст.ст. 52-53 ГК РК определено, что банкротство - признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для его ликвидации; под несостоятельностью понимается установленная судом неспособность должника - индивидуального предпринимателя или юридического лица в полном объеме - удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, произвести расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, обеспечить уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, а также обязательных пенсионных взносов; признание банкротства возможно в добровольном или принудительном порядке; признание банкротства в принудительном порядке осуществляется на основании заявления в суд кредитора.

Согласно п. 1 ст. 28 Закона РК от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве» субъект частного предпринимательства объявляется решением суда банкротом на основании заявления должника в суд или на основании заявления в суд кредитора, а в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, и иных лиц.

В соответствии с п.2 ст.3 Закона «О банкротстве» основанием для обращения должника с заявлением в суд о признании его банкротом является его неплатежеспособность при отсутствии возможности ее восстановления.

Согласно ст. 36 Закона решение суда о признании должника банкротом и возбуждении конкурсного производства выносится судом в случаях:

1) неспособности должника доказать свою состоятельность в ходе судебного разбирательства в срок не позднее двух месяцев с момента возбуждения дела;

2) наличия в отзыве должника признаний несостоятельности в срок не позднее тридцати дней с момента возбуждения дела с приложением документов, подтверждающих его несостоятельность;

3) подачи должником заявления о признании его банкротом в срок не позднее десяти дней с момента возбуждения дела с приложением документов, подтверждающих его несостоятельность.

Согласно п.15 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами Республики Казахстан законодательства о банкротстве» от 28.04.2000г. наличие в отзыве должника признания собственной несостоятельности в срок не позднее тридцати дней с момента возбуждения дела либо подача должником заявления о признании его банкротом в десятидневный срок со дня возбуждения дела о банкротстве в соответствии с пунктом 1-2), 1-3) статьи 36 Закона «О банкротстве» является основанием для признания должника банкротом.

Судам при поступлении признательного отзыва либо заявления должника следует в обязательном порядке проверить полномочия лица, подписавшего отзыв либо заявление.

Решение суда о признании должника банкротом, основанное на признании им своей несостоятельности, должно содержать сведения о финансовом состоянии должника, а также обоснованную оценку состоятельности должника по существу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона в случаях, установленных настоящим Законом, должник обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом.

Согласно пункту 2 статьи 5 Закона основанием для обращения должника с заявлением в суд о признании его банкротом является его неплатежеспособность при отсутствии возможности восстановления платежеспособности.

Форма и содержание заявления должника о признании его банкротом указаны в статье 41 Закона, прилагаемые к нему документы – в ст. 42.

Обращение должника в суд с заявлением о признании его банкротом, не соответствующим требованиям, предусмотренным статьями 41 и 42 Закона, является основанием для его возвращения без рассмотрения.

В случае же, когда обращение в суд с заявлением о признании его банкротом для должника является обязательным и к заявлению не приложены необходимые документы, такое заявление принимается судом к производству, а недостающие документы истребуются судом в порядке подготовки дела к судебному разбирательству.

В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Закона суд в течение двух рабочих дней со дня вынесения определения о возбуждении дела выносит определение о назначении временного управляющего из числа лиц, зарегистрированных в уполномоченном органе, сведения о которых размещены на интернет-ресурсе органа на дату вынесения определения.

По результатам осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника временный управляющий составляет заключение аналитического характера, которое при рассмотрении дела по существу является одним из доказательств состоятельности либо несостоятельности должника.

В соответствии со ст. 57 Закона решение о признании должника банкротом и его ликвидации без возбуждения процедуры банкротства выносится судом с согласия уполномоченного органа в отношении отсутствующего должника с учётом заключения временного управляющего об отсутствии должника по адресу, указанному в заявлении о признании должника банкротом, и об отсутствии имущества (активов), за счёт которого возможно осуществить процедуру банкротства. Ликвидация отсутствующего должника без возбуждения процедуры банкротства проводится уполномоченным органом в порядке, установленном статьей 118 Закона.

При возложении проведения процедуры ликвидации отсутствующего должника на уполномоченный орган в соответствии с пунктом 2 статьи 57 Закона к уполномоченному органу переходят права и обязанности администратора (подпункт 3) статьи 1 Закона – временный администратор, реабилитационный, временный и банкротный управляющие, назначаемые в установленном порядке в период рассмотрения дел в суде и проведения реабилитационной процедуры и процедуры банкротства), предусмотренные Законом.

В случае отсутствия активов у банкрота, а также сделок, подлежащих признанию недействительными в соответствии со статьей 7 Закона, уполномоченный орган обязан в месячный срок представить собранию кредиторов для согласования заключительный отчёт и ликвидационный баланс, в течение двух рабочих дней с момента согласования с собранием кредиторов представить в суд для утверждения заключительный отчёт и ликвидационный баланс, в течение трёх рабочих дней после утверждения судом заключительного отчёта закрыть банковские счета и сдать в орган государственных доходов бланки свидетельства налогоплательщика и свидетельства о постановке на учёт по налогу на добавленную стоимость (при их наличии).

При выявлении в ходе проведения ликвидации должника имущественной массы и (или) возврата в имущественную массу ранее выведенного имущества уполномоченный орган обязан обратиться в суд о пересмотре решения суда о признании должника банкротом без возбуждения процедуры банкротства по вновь открывшимся обстоятельствам.

Думается, что пересмотр решения суда о признании должника банкротом без возбуждения процедуры банкротства по вновь открывшимся обстоятельствам возможен на основании подпункта 1) статьи 404 ГПК, поскольку выявление в ходе проведения ликвидации должника имущественной массы и (или) возврат в имущественную массу ранее выведенного имущества является существенными для дела обстоятельствами, которые не были и не могли быть известны заявителю.

Так, банкротный управляющий ТОО «Элексия» Байбулатов Б.И. обратился в суд с заявлением о пересмотре решения специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области от 15.09.2014г. о признании ТОО «Элексия» банкротом по вновь открывшимся обстоятельствам по тем основаниям, что заявление о признании должника банкротом подписано и подано в суд не самим руководителем должника, а его представителем, учредитель ТОО и его руководитель Абильмажан С. в течение длительного времени находится в розыске в связи с непредставлением налоговой отчётности и не исполнением уведомлений налогового органа, орган управления юридического лица по указанному в учредительных и регистрационных документах отсутствует, задолженность должника перед бюджетом составляет свыше 23.000.000 тенге.

Кроме того банкротный управляющий указал, ТОО «Элексия» должно быть ликвидировано как отсутствующий должник.

Согласно ст. 47 Закона прокурор обращается в суд с заявлением о признании должника банкротом, когда им обнаружены признаки преднамеренного банкротства, в интересах кредитора – Республики Казахстан, государственных органов.

При этом заявление прокурора подаётся в суд с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Законом в отношении кредитора, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан или не вытекает из существа правоотношений.

Это положение согласуется с положением части 3 статьи 55 ГПК о том, что прокурор вправе обратиться в суд с иском, заявлением о защите прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, общественных или государственных интересов.

Из смысла пункта 23 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 12 января 2009 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о лжепредпринимательстве» лжепредприятия не подлежат ликвидации по основанию банкротства.

В соответствии со ст. 55 Закона рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве, суд может принять один из следующих судебных актов: решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства; решение о признании должника банкротом и его ликвидации без возбуждения процедуры банкротства; решение об отказе в признании должника банкротом. Решение о признании должника банкротом по заявлению кредитора или прокурора и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства выносится с учётом заключения временного управляющего о неплатежеспособности должника и наличия оснований для признания его банкротом, а также в случае не предоставления доступа временному управляющему к учётной документации, что препятствовало составлению заключения.

Содержание решений суда о банкротстве определено статьями 56 - 58 Закона. Кроме того, решение суда о банкротстве должно соответствовать требованиям статей 217 – 221 ГПК, а также требованиям Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 5 от 11 июля 2003года «О судебном решении».

Вопрос о подсудности гражданских дел о признании должника банкротом должен разрешаться в соответствии с положением статьи 44 Закона, согласно которому дело о банкротстве может быть возбуждено по заявлению как юридического, так и физического лица, при этом, исходя из смысла части 2 статьи 3 Закона (дела о банкротстве рассматриваются судом по общим правилам гражданского судопроизводства с особенностями, установленными настоящим законом), статьи 313 ГПК (дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц рассматриваются судом по общим правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве)

В целях объективного и всестороннего изучения судом вопроса о несостоятельности должника рассмотрение дела о банкротстве должно происходить с обязательным участием уполномоченного органа, несостоятельного должника, собственника имущества банкрота, кредитора и временного управляющего.

Решение суда о признании несостоятельного должника банкротом должно соответствовать требованиям ст. 55 – 58 Закона «О реабилитации и банкротстве», статей 217 – 221 ГПК, Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 5 от 11 июля 2003года «О судебном решении».

В решении суда должен быть дан анализ доказательств финансовой несостоятельности либо состоятельности должника и в связи с чем суд пришёл к выводу об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления о признании несостоятельного должника банкротом.

**Законодательство, применяемое при рассмотрении гражданских дел о банкротстве юридических лиц.**

Законодательство Республики Казахстан о банкротстве юридических лиц основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» от 07 марта 2014 года № 176 – V ЗРК, Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 3 от 28 апреля 2000г. (с изменениями и дополнениями, внесёнными нормативными постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан № 14 от 28 июня 2002 года и № 11 от 22 декабря 2008 года) «О некоторых вопросах применения судами Республики Казахстан законодательства о банкротстве», иных законов и нормативных правовых актов, устанавливающих особенности применения процедур банкротства в отношении отдельных хозяйствующих субъектов.

В отношении гражданских дел, возбужденных до введения в действие Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» от 07 марта 2014 года № 176 – V ЗРК действует Закон РК «О банкротстве». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом РК «О реабилитации и банкротстве», то применяются правила международного договора.

Закон «О реабилитации и банкротстве» применяется к делам об ускоренной реабилитационной процедуре и реабилитации юридических лиц, банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, кроме казённых предприятий и учреждений, накопительных пенсионных фондов, банков, страховых (перестраховочных) организаций.

В случае принятия судом решения о признании банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда банкротом их ликвидация осуществляется в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, а также пенсионом обеспечении.

Особенности применения процедуры банкротства в отношении хлопкоперерабатывающих организаций, хлебоприёмных предприятий, а также субъектов естественной монополии или субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, могут быть установлены законодательством Республики Казахстан.

Настоящий закон распространяется на банкротство индивидуальных предпринимателей в части, не урегулированной законодательством Республики Казахстан о частном предпринимательстве.

**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

**Заңды тұлғалардың банкроттығы туралы азаматтық істер**

**Банкроттық – борышкердiң сот шешiмiмен танылған, оны таратуға негiз болып табылатын дәрменсiздiгi.**

«Оңалту және банкроттық туралы» Заңның (әрі қарай - Заң) 4-бабына сәйкес, банкроттық борышкердiң сотқа берген өтiнiшi негiзiнде ерікті түрде банкроттық кредиторлардың немесе осы Заңмен уәкілеттік берiлген өзге де тұлғалардың сотқа берген өтiнiшi негiзiнде мәжбүрлі түрде белгiленедi.

Борышкердiң төлем қабілетін қалпына келтiру мүмкiндiгi болмаған кездегі төлем қабiлетсiздiгi өзiн банкрот деп тану туралы өтiнiшпен сотқа жүгiнуiне негiз болып табылады.

Бұл ретте Заңның 11-бабы 2-тармағына сәйкес, борышкер өзін банкрот деп тану туралы сотқа жүгінуге міндетті егер:

- оның мүлкінің меншік иесі, ол уәкілеттік берген орган, заңды тұлғаның құрылтайшылық құжаттармен осыған уәкілеттік берілген органы оны тарату туралы шешім қабылдаған, ал мүлкінің құны кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыру үшін жеткіліксіз болған жағдайда;

- егер бір кредитордың немесе бірнеше кредитордың талаптарын қанағаттандыру оның басқа кредиторлар алдындағы ақшалай міндеттемелерін толық көлемде орындаудың мүмкін болмауына әкелсе;

- борышкер төлем қабілетсіздігінің басталғаны туралы білген немесе білуге тиіс болған кезден бастап алты ай ішінде өзін банкрот деп танығанда.

Кредитордық борышкердi банкрот деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгiнуi үшін негiз болып борышкердiң төлем қабiлетсiздiгi табылады, яғни Заңның 5-бабының 1-бөлігінде шарттары көрсетілген.

**Борышкерді банкрот деп тану ісінің соттылығы**

Заңның 3-бабы 2-бөліміне және ҚР АІЖК 313-бабына сәйкес, сот дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы туралы iстердi Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктермен азаматтық сот iсiн жүргiзудiң жалпы қағидалары бойынша қарайды. Сотта банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу Заңның 5-бабында көзделген негіздер болған кезде – борышкердiң, кредитордың (кредиторлардың), Заңның 47-бабында көзделген жағдайларда – прокурордың, Заңның 82-бабында көзделген жағдайда – оңалтуды басқарушының өтiнiшi негiзiнде қозғалады.

Салықтарға және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерге қатысты мемлекеттік кіріс органы және өзге де уәкілетті мемлекеттік орган, сондай-ақ азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша кредитор — жеке және заңды тұлғалар борышкерді банкрот деп тану туралы кредитордың өтінішін сотқа беру құқығына ие болады.

Сот борышкердi банкрот деп тану туралы өтiнiштi іс жүргiзуге қабылдау туралы ұйғарым шығарған кезден бастап банкроттық туралы iс бойынша iс жүргiзу қозғалды деп есептеледі.

Бұл ретте, борышкер, оңалтуды басқарушы берген банкрот деп тану туралы өтiнiш соттың тиiстi шешiмiнсiз қайтарып алынбайды.

Заңның 82-бабында (Оңалту рәсiмiн тоқтату) көзделген негіздер бойынша өтiнiш берiлген жағдайларды қоспағанда, кредитордың (кредиторлардың), прокурордың өтiнiштерін олар борышкердi банкрот деп тану туралы шешiм қабылданғанға дейiн қайтарып алуы мүмкiн.

Заңның 44-бабына сәйкес, банкроттық туралы iс азаматтық-құқықтық және өзге де мiндеттемелер бойынша кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшi негiзiнде қозғалуы мүмкiн.

Біздің ойымызша, Заңның 44-бабының түсінігі бойынша (банкроттық туралы іс заңды және жеке тұлғалардың өтінішімен қозғалуы мүмкін ) Заңның 3 бабының 2 бөлімі (банкроттық туралы iстердi сот осы Заңда белгiленген ерекшелiктерімен азаматтық сот iсiн жүргiзудiң жалпы қағидалары бойынша қарайды.)

ҚР АІЖК 313-бабы (Сот дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы туралы iстердi Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктермен осы Кодексте көзделген жалпы қағидалар бойынша қарайды) банкроттық туралы істер олардың түрлеріне қарай мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттармен қарастырылуы тиіс.

Қызылорда облыстық соттарының қорытуларында ҚР АІЖК 30-бабына сәйкес қарастырылған істердің осы категориялары тек мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттардың соттылығына жататындығы көрсетілген).

Қазақстан Республикасының «Оңалту және банкроттық туралы» Заңының талаптарына сәйкес заңды тұлғаның банкроттығы туралы өтінішті борышкер мен қоса кредитор да беруі мүмкін.

Заңның 41-бабына сәйкес, борышкердiң өтiнiшi сотқа жазбаша нысанда берiледi, борышкер – заңды тұлғаның басшысы не құрылтайшылық құжаттарына сәйкес оны ауыстыратын адам қол қояды және онда өтiнiш берiлетiн соттың атауын;

кредиторлар талаптарын қанағаттандырудың мүмкiн еместiгiнiң негiздемесiн; онда бар мүлiк, оның iшiнде кепiл ауыртпалығы салынған, мүліктік жалдаудағы (жалға алудағы) және (немесе) лизингідегі мүлiк, банктік шоттардағы ақша, шоттардың нөмiрлерi және банктердiң орналасқан жерi туралы мәлiметтердi, орналасқан жерлерi мен берешек сомалары көрсетiлген дебиторлар тiзбесiн;

орындалу мерзiмi басталмаған мiндеттемелерi туралы мәлiметтердi;

қызметiнiң табиғи монополия саласына қатысы туралы немесе осы борышкердiң тауар нарығында үстем (монополиялық) жағдайға ие нарық субъектiсi болып табылатыны туралы ақпараты;

қоса берiлетiн құжаттар тiзбесi болуы тиiс.

Борышкер сотқа өтініш берумен бір мезгілде уәкiлеттi органға өтiнiштiң және оған қоса берiлетiн құжаттардың көшiрмелерiн жiберуге мiндеттi.

Борышкердің оның банкроттығын тануға берілген өтініші жоғарыда айтылған талаптарға сай болмаса кері қайтарылады.

Заңның 44-бабына сәйкес, кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшiнде өтiнiш берiлiп отырған соттың атауы;

борышкер дара кәсiпкердiң тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде), тұрғылықты жерi немесе борышкер заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi;

кредитор (кредиторлар) жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде), тұрғылықты жерi немесе кредитор (кредиторлар) заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi;

борышкердiң кредитор (кредиторлар) алдындағы оның талабы туындаған мiндеттемесi, бұл мiндеттеменiң орындалу мерзiмi;

осы кредитордың (кредиторлардың) борышкерге қойған талаптарының мәнi мен сомасы;

мiндеттеме бойынша берешектің және осы сомаға есептелген сыйақының (мүдденің), борышкерден өндiрiп алуға жататын тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсiмпұлдың) және залалдың сомасы; кредитор (кредиторлар) талаптарының белгiленген құқықтық негiздерi (сот шешiмi, бұл талаптарды борышкердiң тануы, ал олар болмаған кезде – кредитор (кредиторлар) талаптарының негiздiлiгiн және олардың сомаларын растайтын дәлелдемелер);

борышкердегі мүлiк туралы кредиторға (кредиторларға) белгiлi мәлiметтер; жоқ борышкерді банкрот деп тану туралы өтініш берілген кезде борышкердің жоқ екендігі туралы ақпарат; қоса берілетiн құжаттар тiзбесi;

борышкерге талаптар қойып жүгінуінің дәлелі; егер банкроттық немесе оңалту туралы iстi қарау үшiн қажет болса, өзге де мәлiметтер көрсетiлуге тиiс.

Кредитор (кредиторлар) сотқа өтініш берумен бір мезгілде 9 өтiнiштiң және оған қоса берілетiн құжаттардың көшiрмелерiн борышкерге, уәкiлеттi органға жiберуге мiндеттi.

Сот кредитордың (кредиторлардың) Заңның 44-бабының 2 және 3- тармақтарында көзделген талаптарға сай келмейтiн, сондай-ақ қажеттi құжаттар қоса тiркелмей берiлген өтiнiшiн қарамастан қайтарады.

Мәселен, 13.01.2014ж. Алматы қ-сы, Медеу ауданының сотының ұйғарымы бойынша И.В.Сажиннің «ImperialXXI» ЖШС-н банкроттығын тануға берілген өтініші «Банкроттық туралы» Заңнын 22 -бабының 2- тармағына сәйкес келмегендіктен қайтарылған, себебі онда борышкерге талаптар қойып жүгінуінің дәлелі (8),10 тармақтар)) ретінде кредиторға белгілі борышкердегі мүлiк туралы мәлiметтері көрсетілмеген.

Сонымен қатар, Заңнын 23 бабына сүйене отырып өтінішпен бірге белгіленген тәртіппен және мөлшерде мемлекеттік баж төленгенін растайтын құжат, борышкерге және уәкiлеттi органға өтініш көшiрмелерiн және оған қоса берілетiн құжаттары жiберіледi ( 1 және 2 тармақтар)).

Салық кодексінің 535-бабының 1-тарм.13) тармақшасына сәйкес, заңды тұлғалардың банкрот беп тануға берілген өтініші бойынша 500 пайыз көлемінде мемелекеттік баж алынады, демек өтініш берушінің мемлекеттік бажды 8655 тенге көлемінде ғана төлегенін қоса берілген мемлекеттік бажды төлеу түбіртегінен көруге болады.

Сот «Банкроттық туралы» Заңнын 22-бабының 5-тармағына сәйкес, кредитордың өтінішін, осы баптың 2 және 3 тармақтарында қарастырылған талаптарына сәйкес келмегендігінен, сонымен қатар қажетті қосымша құжаттардың болмауынан қараусыз қалдырады.

Заңнын 1-бабының 6) және 7) тармақшаларына сәйкес, банкротқа ұшырау борышкердің таратылуына негіз болатын оның төлем қабілетсіздігінің болуы сот шешімі арқылы танылған.

Банкроттық рәсім - Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен банкрот мүлікті есебінен кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын рәсім.

Сотта банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу осы Заңның 5-бабында көзделген негіздер болған кезде – борышкердiң, кредитордың (кредиторлардың) өтініштері бойынша қозғалады, және борышкердi банкрот деп тану туралы өтiнiштi іс жүргiзуге қабылдау туралы ұйғарым шығарған кезден бастап банкроттық туралы iс бойынша iс жүргiзу қозғалды деп есептеледі.

Сонымен қатар Заң өтініштің мазмұны мен нысанына белгілі бір мән береді, яғни Заңнын 43- бабына сәйкес банкрот деп тану туралы өтiнiшпен сотқа жүгiнуі Заңның 41 және 42-баптарында көзделген талаптарға сәйкес келмейтiндіктен өтiнiштiң қаралмай қайтарылуына негiз болып табылады.

Борышкердi банкрот деп тану туралы өтiнiштi ала отырып, сот өтiнiш келiп түскеннен кейiн бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей, іс жүргізу туралы ұйғарым шығарылып, соттың iс қозғау туралы ұйғарымының көшiрмелерiн сот борышкерге, өтiнiш берушiге, уәкiлеттi органға, мүлiкке құқықтарды тiркеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк және өзге де органдарға, жеке сот орындаушыларының өңiрлiк палатасына және борышкердiң орналасңан жерi бойынша аумақтық әділет органына жiбередi.

Банкроттық туралы істі сот талқылауына дайындау туралы ұйғарымның көшірмелерін уәкілетті органға, борышкерге, кредиторларға, прокурорға және іске қатысатын өзге де адамдарға жіберіледі.

ҚР АК 52-53 баптары бойынша банкроттық - борышкердiң соттың шешiмiмен танылған оны таратуға негiз болып табылатын дәрменсiздiгi; борышкердiң - жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның ақшалай мiндеттемелер бойынша несие берушiлердiң талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмауы, еңбек шарты бойынша жұмыс iстейтiн адамдармен еңбегiне ақы төлеу жөнiнде есеп айырыса алмауы, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, сондай-ақ мiндеттi зейнетақы жарналарын және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеуді қамтамасыз ете алмайтын қабiлетсiздiгi сот белгілеген оның дәрменсiздiгi деп түсiнiледi; банкроттық ерiктi түрде немесе мәжбүр ету тәртiбiмен танылуы мүмкiн; мәжбүр ету тәртiбiмен банкрот деп тану несие берушiнiң сотқа өтiнiш беруi негiзiнде жүзеге асырылады деп көрсетілген.

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы «Жеке кәсiпкерлiк туралы» Заңның 28-бабының 1-тармағына сәйкес, жеке кәсiпкерлiк субъектiсi борышкердің немесе кредитордың, ал Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда өзге де адамдардың сотқа өтiнiшi негiзiнде сот шешiмiмен банкрот деп танылады.

Заңның 36-бабына сәйкес, соттың борышкердi банкрот деп тану және конкурстық iс жүргiзудi қозғау туралы шешiмi мынадай жағдайларда:

1) iс 15 қозғалған кезден бастап екi айдан аспайтын мерзiмде соттың iстi қарауы барысында борышкер өзiнiң қабiлеттiлiгiн дәлелдей алмағанда;

2) iс қозғалған кезден бастап отыз күннен аспайтын мерзiмде, оның дәрменсіздігін растайтын құжаттарды қоса борышкердiң өз жауабында дәрменсiздiгiн мойындағанда;

3) iс қозғалған кезден бастап он күннен аспайтын мерзiмде, оның дәрменсіздігін растайтын құжаттарды қоса борышкер өзiн банкрот деп тану туралы арыз бергенде шығарылады.

2000 жылғы 28 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының «Қазақстан Республикасы соттарының банкроттық туралы заңды қолданудың кейбiр мәселелерi туралы» нормативтік қаулысының 15-тармағына сәйкес, іс қозғалған кезден бастап 30 күн мерзiмнен кешiктiрмей, борышкердiң дәрменсiздiгiн тану туралы жауабы немесе борышкердiң банкроттық туралы iс қозғалған кезден бастап 10 күн мерзiм iшiнде өзiн банкрот деп тану туралы өтiнiшi "Банкроттық туралы" Заңының 36-бабының 1-2), 1-3) тармақтарына сәйкес борышкердi банкрот деп тануға негiз болып табылады. Борышкердiң мойындау жауабы немесе өтiнiшi түскен жағдайда, соттар жауапқа немесе өтiнiшке қол қойған адамның өкiлеттерiн мiндеттi түрде тексеруi тиiс.

Соттың, борышкердiң өзiнiң дәрменсiздiгiн мойындауына негiзделген оны банкрот деп тану туралы шешiмi борышкердiң қаржы жағдайы туралы мәліметтердi, сондай-ақ борышкердiң дәрмендiлiгiне мәнiсi бойынша берiлген негiзделген бағаны қамтуы тиiс.

Заңның 4-бабының 3-тармағына сәйкес, осы Заңда белгiленген жағдайларда борышкер өзiн банкрот деп тану туралы өтiнiшпен сотқа жүгінуге мiндеттi. Заңның 5-бабының 2-тармағына сәйкес, борышкердiң төлем қабілетін қалпына келтiру мүмкiндiгi болмаған кездегі төлем қабiлетсiздiгi өзiн банкрот деп тану туралы өтiнiшпен сотқа жүгiнуiне негiз болып табылады.

Өзiн банкрот деп тану туралы борышкер өтiнiшiнiң нысаны мен мазмұны Заңның 41-бабында көрсетiлген, ал оған қоса берiлетiн құжаттар – 42-бапта.

Борышкердiң банкрот деп тану туралы, осы Заңның 41 және 42- баптарында көзделген талаптарға сәйкес келмейтiн өтiнiшпен сотқа жүгiнуi өтiнiштiң қаралмай қайтарылуына негiз болып табылады.

Борышкер үшiн банкрот деп тану туралы өтiнiшпен сотқа жүгiну мiндеттi болып табылған және қажеттi құжаттар өтiнiшке қоса берілмеген жағдайларда, мұндай өтiнiштi сот iс жүргiзуге қабылдайды, ал жеткiлiксiз құжаттарды сот талқылауына iстi дайындау тәртiбiмен сот сұратып алады.

Заңның 48-бабының 3-тармағына сәйкес, сот iс қозғау туралы ұйғарым шығарылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уәкілетті органның интернет-ресурсында ұйғарымды шығару күніне олар туралы мәліметтер орналастырылған, уәкілетті органда тіркелген тұлғалар қатарынан уақытша басқарушыны тағайындау туралы ұйғарым шығарады.

Уақытша басқарушы борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді жинауды жүзеге асыру нәтижелері бойынша талдамалық сипаттағы қорытынды жасайды, істі қарастырған кезде борышкердің дәрменді немесе дәрменсіз қабілеттілігіне бірден бір дәлел болып табылады.

Банкроттық туралы істі қараудағы соттық практикасының талдауы жоғарыда көрсетілген Заңның ереже талаптарын бұзуына соттар жол бермейді, уақытша басқарушы қорытындысы борышкердің дәрменділігіне дәлел ретінде талданады.

Заңның 57-бабына сәйкес Уақытша басқарушының борышкерді банкрот деп тану туралы өтініште көрсетілген мекенжай бойынша борышкердің жоқ екендігі және есебінен банкроттық рәсімін жүзеге асыру мүмкін болатын мүлкінің (активтерінің) жоқ екендігі туралы қорытындысын ескере отырып, жоқ борышкерге қатысты сот уәкілетті органның келісімімен борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғамай оны тарату туралы шешiм шығарады.

Банкроттық рәсімін қозғамай жоқ борышкерді таратуды уәкілетті орган Заңның 118-бабында белгіленген тәртіппен жүргізеді.

Заңның 57-бабының 2-тармағына сәйкес жоқ борышкерді тарату рәсімін жүргізу уәкілетті органға жүктелген кезде әкімшінің (сотта істерді қарау және оңалту рәсімі мен банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде белгіленген тәртіппен тағайындалатын уақытша әкімші, оңалтуды, уақытша және банкроттықты басқарушылар - Заңның 1-бабы 3-тармақшасы) Заңда көзделген құқықтары мен міндеттері уәкілетті органға ауысады.

Банкротта активтер, сондай-ақ Заңның 7-бабына сәйкес жарамсыз деп тануға жататын мәмілелер болмаған жағдайда, уәкілетті орган бір ай мерзімде кредиторлар жиналысына келісу үшін қорытынды есепті және тарату балансын ұсынуға, кредиторлар жиналысымен келіскен кезден бастап екі жұмыс күні ішінде сотқа бекіту үшін қорытынды есеп пен тарату балансын ұсынуға, сот қорытынды есепті бекіткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде банкроттың банктік шоттарын жабуға және салық төлеуші куәлігінің және қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің бланкілерін (олар болған жағдайда) мемлекеттік кіріс органына тапсыруға міндетті.

Борышкерді таратуды жүргізу барысында мүлік массасы және (немесе) бұдан бұрын шығарылған мүлікті мүліктік массасына қайтару анықталған кезде уәкілетті орган жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша банкроттық рәсімін қозғамастан, борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімін қайта қарау туралы сотқа жүгінуге міндетті. Банкроттық рәсімін қозғамастан борышкерді банкрот деп тану шешімін АІЖК 404-бабы 1) тармақшасы негізінде жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарауы мүмкін, солай болғанда борышкерді таратуды жүргізу барысында мүлік массасы және (немесе) бұдан бұрын шығарылған мүлікті мүліктік массасына қайтару кезінде өтініш берушіге белгілі болмаған және болмайды да, яғни іске елеулі мән жайлар болып табылады деп ойлаймыз.

Заңның 47-бабына сәйкес, прокурор әдейі банкроттық белгiлерiн анықтағанда, кредитор – Қазақстан Республикасының, мемлекеттік органдардың мүдделерінде борышкерді банкрот деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінеді.

Алайда, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде өзгеше көзделмесе немесе құқықтық қатынастардың мәнінен туындамаса, прокурордың өтінішi сотқа осы Заңда кредитордың өтiнiшiне қатысты көзделген талаптар сақтала отырып берiледi.

Бұл ереже АІЖ кодексінің 55-бабының 3- бөлігінің ережелеріне келіседі, яғни прокурор азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерiн, ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн, қоғамдық немесе мемлекеттiк мүдделердi қорғау туралы талап қойып, арыз беріп сотқа жүгінуге құқылы.

2014ж. ҚР БААТЖ мәліметтер базасының талдауынан, көрсетілген мерзімде сотқа заңды тұлғаларды банкрот деп тану өтініштерімен прокурорлар жүгінбеген.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 12 қаңтардағы «Жалған кәсіпкерлік туралы заңнаманы қолданудың кейбір мәселелері туралы» нормативтік қаулының 23-тармағының мәні бойынша жалған кәсіпкерлік банкроттық негізінде таратылуына жатпайды.

Заңның 55-бабына сәйкес, сот банкроттық туралы iстi сот отырысында қарап, мынадай сот актiлерiнiң бiрiн: борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешiм; борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғамастан, оны тарату туралы шешiм; борышкердi банкрот деп танудан бас тарту туралы шешiм қабылдауы мүмкін.

Кредитордың немесе прокурордың өтініші бойынша борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешімді борышкердің төлем қабілетсіздігі және оны банкрот деп тануға негіздердің бар екендігі туралы уақытша басқарушының қорытындысын ескере отырып, сондай-ақ уақытша басқарушыға есепке алу құжаттамасына рұқсат берілмеген, бұл қорытынды жасауға кедергі болған жағдайда, сот шығарады.

Банкроттық туралы сот шешімдерінің мазмұны Заңның 56-58 бапбарында анықталған.

Сонымен қатар, соттың банкрот деп тану туралы шешімі ҚР АІЖК 217-221 баптарына және ҚР Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 11 маусымдағы №5 «Сот шешімі туралы» нормативтік қаулысына сәйкес болуы тиіс.

Заңның 85-бабына сәйкес, мыналар:банкроттық туралы істі қарайтын сот; уәкілетті орган; банкрот; банкрот мүлкiнің меншiк иесі, қатысушылар (құрылтайшылар); кредитор; уақытша және банкроттықты басқарушылар; басқа да мүдделі адамдар банкроттық рәсіміне қатысушылар болып табылады.

Жоғарыда айтылғандар бойынша борышкерді банкрот деп тану ісінде міндетті түрде сот отырысында өтініш беруші, уәкілетті орган, уақытша басқарушы, яғни банкрот деп тану туралы талап өтінішіне қатысты тұлға қатысулары керек.

Уақытша басқарушының, банкрот деп тану туралы талаптану өтінішіне қатысты тұлғаның қатысуынсыз істің қаралғаны соттың көрсетілген талаптарын бұзу болып табылады.

Борышкерді банкрот деп тану туралы азаматтық істердің соттылығы туралы мәселе Заңның 44-бабының ережелеріне сәйкес шешілуі тиіс. Оған сәйкес, заңды және жеке тұлғалардың өтініші бойынша банкроттық туралы іс қозғалуы мүмкін. Бұл ретте Заңның 3-бабының 2-бөлігі (сот банкроттық туралы істерді осы заңда бекітілген ерекшеліктерді ескере отырып, азаматтық сот өндірісінің жалпы ережелері бойынша қарайды) және ҚР Азаматтық істер жүргізу кодексінің 313 бабының (сот дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы, заңды тұлғаларды жеделдетілген оңалту рәсімі және оңалту туралы iстердi Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктермен осы Кодексте көзделген жалпы қағидалар бойынша қарайды) ережелері ескерілуі тиіс.

Сот борышкерді дәрменсіз деп тану туралы мәселені объективті түрде және жан-жақты зерттеуі мақсатында уәкілетті орган, дәрменсіз борышкер, банкрот тұлға мүлкінің меншік иесі, несие беруші және уақытша басқарушы банкроттық туралы істі қарауға міндетті түрде қатысуы тиіс.

Соттың дәрменсіз борышкерді банкрот деп тану туралы шешімі ҚР «Оңалту және банкроттық туралы» заңының 55-58 баптарына, ҚР АІЖК 217- 221 баптарына және ҚР Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 11 маусымдағы №5 «Сот шешімі туралы» нормативтік қаулысына сәйкес болуы тиіс.

Сот шешімінде борышкердің қаржылық дәрменсіздігі немесе қаржылық тұрақтылығын көрсететін дәйектер талдануы тиіс және осының негізінде сот дәрменсіз борышкерді банкрот деп тану туралы өтінішті қанағаттандыру немесе қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім шығаруы тиіс.

**Заңды тұлғалардың банкроттық бойынша азаматтық істерін қараудағы қолданылатын заңнама.**

Қазақстан Республикасының заңды тұлғалардың банкроттық туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және жеке шаруашылық субъектілерге қатысты қолданылатын процедураларының ерекшеліктерін белгілейтін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінен, 2014 жылғы 7 наурыздағы № 176-V ҚРЗ «Оңалту және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 2000 жылғы 28 сәуірдегі №3 Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысы (2002 жылғы 28 маусымындағы №14 және 2008 жылғы 22 желтоқсанындағы №11 Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларына енгізілген өзгерістері мен толықтырулармен бірге) «Қазақстан Республикасы соттарының банкроттық туралы заңды қолданудың кейбiр мәселелерi туралы» өзге де заңдар мен нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

2014 жылғы 7 наурыздағы «Оналту және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін қозғалынған азаматтық істеріне қатысты Қазақстан Республикасының «Банкроттық туралы» Заңы әрекет етеді.

Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта «Оңалту және банкроттық туралы» Заңда көзделгендегіден өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

«Оңалту және банкроттық туралы» Заң қазыналық кәсiпорындар мен мекемелерден, жинақтаушы зейнетақы қорларынан, банктерден, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан басқа, заңды тұлғаларды жеделдетiлген оңалту рәсімі және оңалту, дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы туралы iстерге қолданылады.

Сот банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, жинақтаушы зейнетақы қорын банкрот деп тану туралы шешім қабылдаған жағдайда оларды тарату Қазақстан Республикасының банк заңнамасына, Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі, сондай - ақ зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Банкроттық рәсiмдерiн мақта өңдеу ұйымдарына, астық қабылдау кәсіпорындарына, сондай-ақ табиғи монополия субъектiлерiне немесе тиісті тауар нарығында үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектiлерiне қатысты қолдану ерекшелiктерi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленуi мүмкiн.

Осы Заң Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлер туралы заңдарымен реттелмеген, яғни жеке кәсіпкерлердің банкроттылығына қолданылады.

**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