УДК **347.6**

**Варакута Л.В.,** студенка, Юридичний факультет,

Національний авіаційний університет, м. Київ Науковий керівник: Білоусов В.М., старший викладач

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Конституція України у ст.51 гарантує кожній особі шлюб, який заснований на вільній згоді чоловіка та жінки, а також рівні права та обов’язки кожному у шлюбі. Саме тому у Сімейному кодексі України є норма щодо укладання шлюбного договору між подружжям або особами, що подали заяву про реєстрацію шлюбу. Адже, прописавши всі необхідні питання у шлюбному договорі, подружжя убезпечує себе від публічного вирішення спорів у судах при розлученні.

В Україні інститут шлюбного договору з’явився в 1992 р. із внесенням доповнень до Кодексу про шлюб та сім’ю. У юридичній літературі не існує єдиного визначення поняття «шлюбного договору». Наприклад, науковці Т.А. Кобзєва та Ю.О. Горбатко розглядають шлюбний договір як правочин (угоду), що укладається між нареченими або подружжям, в якому передбачаються майнові права і обов’язки подружжя, зокрема, питання, пов’язані з правом власності на рухоме та нерухоме майно, як придбане до шлюбу, так і під час шлюбу, та майно, одержане в дар чи успадковане одним із подружжя [1].

Беручи до уваги досвід зарубіжних країн, у Естонській Республіці правовий режим шлюбного контракту визначається розділом 3 під назвою «Шлюбний контракт» Закону про сім’ю. Згідно ст. 59 Закону про сім’ю Естонської Республіки, подружжя за шлюбним контрактом може: припинити режим майна, що діє між ними на підставі вибору, зробленого при вступі в шлюб, або на підставі шлюбного контракту; встановити інший передбачений законом режим майна або в передбачених законом випадках змінити режим майна [2].

Наприклад, у Цивільному кодексі Литовської Республіки 2000 року ст. 3.101 визначила шлюбний контракт як договір подружжя, що визначає їхні майнові права й обов’язки в період шлюбу, а також у разі розлучення або роздільного проживання. Згідно ст. 3.104 Цивільного кодексу Литовської Республіки зазначено, що подружжя може визначити правовий режим як для майна, яке вже належить подружжю, так і для майна, яке буде набуте подружжям у майбутньому. Права й обов’язки подружжя, визначені шлюбним контрактом, можуть обмежуватися в часі, виникнення чи припинення права та обов’язків може пов’язуватися з виконанням певної умови, обумовленої в шлюбному договорі [2].

Укладення шлюбного договору є взаємним волевиявленням осіб. Умови шлюбного договору, які погіршують умови одного з подружжя всупереч порівняно з законодавством України не можуть бути визнані дійсними, так само як і шлюбний договір, укладений без додержання порядку, встановленого законодавством України [3].

Відповідно до ст. 93 Сімейного кодексу України зміст шлюбного договору має такі особливості: шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки; можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків; шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми; шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені Сімейним Кодексом, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище; не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації. Варто наголосити , що одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається, так як згідно ст. 101 СКУ на вимогу одного з подружжя шлюбний договір за рішенням суду може бути змінений, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення [3].

Українська практика показує, що шлюбний договір, на жаль, застосовується не для регулювання спільного проживання й користування майном, а на випадок розірвання шлюбних відноси. У шлюбному договорі можна визначити можливий порядок поділу майна, зокрема після розірвання шлюбу. А тому за таких умов ,на випадок розлучення, можна уникнути тривалих судових процесів щодо поділу майна, маючи більше шансів зберегти добрі стосунки після розлучення [2].

Отже, шлюбний договір – це документ, який укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується подружжям, а також особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, регулює майнові відносини між подружжям (наприклад, визначає розмір часток кожного із подружжя зі спільного майна), у тому числі визначає їхні майнові права та обов'язки як батьків. Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, строки тривалості окремих прав та обов’язків.

Література

1. Кобзєва Т.А., Горбатко Ю.О. Шлюбний договір як спосіб уникнення розлучень / Т.А. Кобзєва, Ю.О. Горбатко // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 1.

2. Жилинкова И.В. Брачный договор: моногр. / И.В. Жилинкова. – Харьков: Ксилон, 2005. – 173 с.

3. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс]. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14>

4. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.