**Oila huquqi moduli bo‘yicha kazuslar**

***1-masala***

K va Blar turmush qurmoqchi bo‘lishdi. FHDYga nikoh tuzish uchun ariza berishganda FHDY tibbiy ko‘rikdan o‘tish uchun tuman tibbiyot muassasiga yo‘llanma berdi. Biroq, nikohlanuvchilar tibbiyot sifati va shifokorlar malakasiga ishonmasdan Toshknet shahridagi xususiy klinikalarda tekshiruvdan o‘tish istagini bildirdilar. Ammo, FHDYO ularning iltimosini rad etdi. Ular noiloj tuman tibbiyot birlashmasida tekshiruvdan o‘tishdi.

Shuningdek, nikohni qayd etish paytida B oliy ma’lumotliligi va ishda ishlashini agar bo‘lajak erining familiyasiga o‘tsa boshqa hujjatlarini ham o‘zgartirish kerak bo‘lishini vaj qilib erining familiyasiga o‘tishdan bosh tortdi. 6 oy birga yashashganidan keyin B familiyasini K familiyasiga o‘zgartirishni so‘rab FHDYga murojaat qildi. Biroq, FHDY mudirasi erning familiyasiga o‘tish imkoniyati faqat nikoh tuzilayotganda beriladi degan vaj bilan arizani rad etdi.

**Vaziyatga huquqiy baho bering.**

**Javob**

Bu vaziyatga huquqiy baho berishda O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, xususan **"Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish to‘g‘risida"gi Qonun**, **"Oila kodeksi"** va tegishli normativ-huquqiy hujjatlar asos bo‘ladi. Keling, har ikkala holatni alohida ko‘rib chiqamiz:

**1. Nikoh tuzishdan oldin tibbiy ko‘rik masalasi**

**Vaziyat:**

K va B tibbiy ko‘rikdan o‘tish uchun FHDYO tomonidan tuman tibbiyot muassasasiga yuborilgan. Ular esa tibbiy xizmat sifati va ishonchsizlik sababli xususiy klinikani tanlashni istashgan, ammo FHDYO bunga ruxsat bermagan.

**Huquqiy baho:**

* O‘zbekiston Respublikasi **Oila kodeksi**ning 17-moddasiga muvofiq, nikohdan oldin tibbiy ko‘rikdan o‘tish **majburiy** bo‘lib, nikohlanayotgan shaxslarning roziligi bilan amalga oshiriladi.
* **Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 4-maydagi 170-sonli qaroriga** (va unga oid Nizomlarga) asosan tibbiy ko‘rikni tashkil etish FHDYO zimmasiga yuklangan bo‘lib, odatda bu ko‘rik **davlat tibbiyot muassasalarida** amalga oshiriladi.
* Biroq, **xususiy klinikalar davlat litsenziyasiga ega bo‘lsa va tibbiy ko‘rik uchun zarur hujjatlarni rasmiylashtirish imkoniyati mavjud bo‘lsa**, nikohlanuvchilar u yerdan ham tibbiy ko‘rikdan o‘tishga haqlidir. Bunda tibbiy xulosa tegishli shaklda rasmiylashtirilgan bo‘lishi kerak.

**Xulosa:** FHDYO tomonidan faqat tuman tibbiyot birlashmasida ko‘rikdan o‘tishni talab qilish – bu holatda **noo‘rin va huquqiy asosdan mahrum**. Fuqarolar tibbiy xizmat ko‘rsatish muassasasini tanlash erkinligiga ega.

**2. Familiyani o‘zgartirish masalasi**

**Vaziyat:**

B nikohdan o‘tish paytida erining familiyasini olishdan bosh tortgan, biroq 6 oydan keyin o‘zi xohlagan holda erining familiyasini olish istagini bildirgan. FHDYO esa bu arizani rad etgan.

**Huquqiy baho:**

* **O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi**ning 226-modda. Familiya, ism va ota ismini o‘zgartirish haqidagi arizalarni ko‘rib chiqish tartibi belgilangan va bu erkindir.

**"Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish to‘g‘risida"gi Qonunning** 10-bob. Familiya, ism va ota ismini o‘zgartirish masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib unda quyidagi mavzuga doir holatlar qayd etilgan” xohishiga qarab nikohgacha bo‘lgan familiyaga (nikohda turgan davrida ham, nikohdan ajratilgandan keyin ham) qaytishda;

oila uchun umumiy familiyada bo‘lish istagi paydo bo‘lganda (agar nikoh tuzish paytida er-xotin umumiy familiya qabul qilishmagan bo‘lsa;

bolalarning ota yoki ona bilan bir xil familiyada bo‘lish, onasining nikohgacha bo‘lgan familiyasida bo‘lish, o‘gay otaning yoki vasiysining familiyasida bo‘lish istagi paydo bo‘lganda;”. Bu imkoniyat **faqat nikoh paytida emas, balki undan keyin ham mavjud**.

* Familiyani o‘zgartirish nikohdan keyin ham **shaxsning arizasiga asosan** amalga oshiriladi va bu FHDYO tomonidan belgilangan tartibda rasmiylashtiriladi.

**Xulosa:** FHDYO mudirasining "familiyani faqat nikoh vaqtida o‘zgartirish mumkin" degan vaj bilan arizani rad etishi **qonunga zid hisoblanadi**. B nikohdan keyin erining familiyasini olishni istasa, bu uning **shaxsiy huquqidir** va FHDYO bu arizani qonuniy tartibda ko‘rib chiqib, tegishli qaror qabul qilishi shart.

**Umumiy xulosa:**

1. **Tibbiy ko‘rikda** — fuqarolarning xizmat ko‘rsatuvchi muassasani tanlash huquqi buzilgan.
2. **Familiya masalasida** — fuqaroning familiyani o‘zgartirish huquqi cheklangan, bu esa noqonuniydir.

**Tavsiya:** K va B yuqoridagi holatlar bo‘yicha yuqori turuvchi FHDYO organlariga yoki Sudga shikoyat bilan murojaat qilish huquqiga ega.

***2-masala***

O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi bo‘lgan Xamidova Chexiya Respublikasi fuqarosi bo‘lgan Piter Chexga turmushga chiqdi. Ular nikohni O‘zbekiston Respublikasida qayd etishdi. Oradan besh yil o‘tgandan so‘ng, oilaviy kelishmovchiliklar natijasida nikohdan ajralishga qaror qilishdi. Oilaviy turmushi davomida orttirilgan mol-mulkni bo‘lishda kelishuvga erisha olmadi. Piter Chex bu masalalar Chexiya qonunchiligi bo‘yicha hal qilinishi, chunki er oila boshlig‘i hisoblanishini taʼkidladi. Xamidova esa, mazkur holatda mol-mulk O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi asosida er-xotin o‘rtasida teng taqsimlanishini qayd etdi.

*Vaziyatga huquqiy baho bering?*

**236-modda. Nikohdan ajratish**

O‘zbekiston Respublikasi hududida O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari bilan chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar o‘rtasidagi, shuningdek chet el fuqarolari o‘rtasidagi nikohdan ajratish O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida yashab turgan O‘zbekiston Respublikasining fuqarosi O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida yashab turgan eri (xotini) bilan tuzilgan nikohdan, mazkur shaxs qaysi davlat fuqarosi ekanligidan qat’i nazar, O‘zbekiston Respublikasi sudida ajralishga haqlidir.

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga binoan fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlarida nikohdan ajralish mumkin bo‘lgan hollarda bunday nikohdan ajralish O‘zbekiston Respublikasining diplomatik vakolatxonalarida yoki konsullik muassasalarida amalga oshirilishi mumkin.

**O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari bilan chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar o‘rtasidagi nikohdan ajratish O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida tegishli chet el davlatining qonunchiligiga rioya etilgan holda amalga oshirilgan bo‘lsa, O‘zbekiston Respublikasida haqiqiy deb e’tirof etiladi.**

O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida chet el fuqarolari o‘rtasidagi nikohdan ajratish tegishli chet el davlatining qonunchiligiga rioya etilgan holda amalga oshirilgan bo‘lsa, O‘zbekiston Respublikasida haqiqiy deb e’tirof etiladi.

# Xalqaro oila huquqi tizimi

### Xalqaro oila huquqi tizimi quyidagilardan iborat:

### • Xalqaro bitimlar (birlashtirilgan konvensiyalar) - Gaaga, MDH, BMT va boshqalar

### • Milliy kollizion va moddiy-huquqiy normalar

### • Sud qarorlarini tan olish va ijro etish tartibi to'g'risidagi protsessual normalar

# Xalqaro oila huquqi manbalari

#### Xalqaro shartnomalar:

* universal
* ikki tomonlama

#### Milliy qonunchilik:

Konstitutsiya

Fuqarolik kodeksi

Oila kodeksi

Boshqa qonun hujjatlari

#### Sud amaliyoti

#### Sud qarorlari

#### Odat normalari

#### Ilmiy doktrinalar va xalqaro huquq tamoyillari

# Xalqaro sudlar va arbitraj amaliyoti

#### Sudlarning roli

Xalqaro sudlar oilaviy nizolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega.

#### Arbitraj

Arbitraj tomonlar o'rtasidagi kelishuv asosida nizolarni hal etishning muqobil usuli.

#### Amaliyot

Sud va arbitraj amaliyoti xalqaro oila huquqining rivojlanishiga hissa qo'shadi.

# Milliy qonunchilikning xalqaro huquq bilan o'zaro aloqasi

#### Implementatsiya

Davlatlar xalqaro huquq normalarini o'z milliy qonunchiligiga implementatsiya qilishlari kerak.

#### Muvofiqlik

Milliy qonunlar xalqaro huquq tamoyillariga zid bo'lmasligi zarur.

#### Ierarxiya

Xalqaro huquq milliy huquqdan ustun turishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud.

# Xalqaro oila huquqida yurisdiksiya masalalari

#### Yurisdiksiya turlari

Shaxsiy, hududiy va universal yurisdiksiya turlari mavjud.

#### Nizolar

Yurisdiksiya nizolari turli davlatlar o'rtasida kelib chiqishi mumkin.

#### Hal etish yo'llari

Xalqaro shartnomalar va sud amaliyoti yurisdiksiya masalalarini hal etishga yordam beradi.

***3-masala***

Fuqaro Baratov Islom 54 yoshda bo‘lib turmush o‘tog‘i Komola Rossiya davlatiga ishga ketib hozirda bedarak yo‘qolganini aytib o‘rtalaridagi nikohni bekor qilishni va u 53 yoshli fuqaro Jo‘raeva Nasiba bilan turmush qurmoqchi ekanligini bildirib Uchtepa tumani FXDYo bo‘limiga ariza bilan murojat qildi. Ushbu holatda arizadagi nikohni bekor qilish qismini qonuniy emasligini bildirib birinchi bo‘lib sudga murojat qilishini tushuntirdi va murojaatni ijrosiz qoldirib, vaqtdan unumli foydalanish maqsadida ularga tibbiy ko‘rikdan o‘tish uchun yo‘llanma berdi. Bu holatdan norozi bo‘lgan Boltaev tibbiy ko‘rikdan o‘tmasligini va birinchi nikohini ham bekor qilishi Oila qonunchiligiga asosan talab qildi. FHDYo bo‘limi mudiri agar tibbiy ko‘rikdan o‘tmasa nikoh rasmiylashtirilmasligini bildirdi.

*Birinchi nikoh qanday tartibda bekor qilinadi va FHDYoning vakolatlari qanaqa tartibda amalga oshiriladi. Tibbiy korikdan o‘tish majburiymi? Mazkur holat yuzasidan izoh bering. FHDYo organining harakatlari qonuniymi? Vaziyatga huquqiy baho bering.*

*JAVOB*

**37-modda. Nikohning tugatilish asoslari**

Er-xotindan birining vafoti yoki sud ulardan birini vafot etgan deb e’lon qilishi oqibatida nikoh tugaydi.

Nikoh er-xotindan biri yoki har ikkalasining arizasiga muvofiq nikohdan ajratish yo‘li bilan, shuningdek sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan er yoki xotinning vasiysi bergan arizaga muvofiq tugatilishi mumkin.

Agar Komola Rossiyaga ketib, uzoq muddatdan beri bedarak yo‘qolgan bo‘lsa, nikohni sud tartibida bekor qilish kerak bo‘ladi. Faqat **sud** uni **bedarak yo‘qolgan deb e’tirof etganidan keyin** yoki nikohni bekor qilish qarorini chiqarganidan so‘nggina FHDYo yangi nikohni rasmiylashtirishi mumkin.

**2. FHDYo organining vakolatlari qanday?**

FHDYo bo‘limi:

* Nikohni **ro‘yxatdan o‘tkazadi** yoki
* **Sud qaroriga asosan** nikohni bekor qilganlikni **dalolatnoma bilan tasdiqlaydi**.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 25.08.2003 yildagi 365-sonli qarori

**NIKOHLANUVChI ShAXSLARNI TIBBIY KO‘RIKDAN O‘TKAZISh TO‘G‘RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASh HAQIDA**

bunga muvofiq, nikohdan oldingi tibbiy ko‘rik ham FHDYo tomonidan nazorat qilinadi.

**3. Tibbiy ko‘rikdan o‘tish majburiymi?**

Ha. **Oila kodeksining 17-moddasi** va unga asoslangan boshqa me’yoriy hujjatlar asosida:

* Nikohdan avval **har ikkala tomon tibbiy ko‘rikdan o‘tishi shart**.
* Bu ko‘rik **majburiy** bo‘lib, agar kimdir undan bosh tortsa, FHDYo nikohni rasmiylashtirmaydi.

Bu tibbiy ko‘rik nikohga kirayotgan tomonlarning sog‘lig‘ini, nasl-nasab kasalliklarini aniqlash, ixtiyoriy ravishda oilaviy hayotga tayyorgarlik holatini baholash maqsadida belgilanadi.

**4. Mazkur holatda FHDYo organining harakatlari qonuniymi?**

**Ha, qonuniy:**

* FHDYo birinchi nikoh bekor qilinmaganini asos qilib olgan holda, ikkinchi nikohni rasmiylashtirishni rad etgani **to‘g‘ri**.
* Tibbiy ko‘rikdan o‘tmaganlik sababli nikohni rasmiylashtirmaslik ham **qonuniy choradir**.
* Fuqaro Boltaevning e’tirozlariga qaramay, birinchi nikoh faqat sud qarori asosida bekor qilinadi.

**✅ Xulosa:**

* Fuqaro Baratov Islom sudga murojaat qilib, birinchi nikohini bekor qildirish tartibidan o‘tishi **shart**.
* FHDYo arizasini **ijrosiz qoldirgani, tibbiy ko‘rik uchun yo‘llanma bergani va nikohni rasmiylashtirmagani — qonunchilikka muvofiq**.
* Tibbiy ko‘rikdan o‘tish — **majburiy** talab bo‘lib, FHDYo bu borada ham o‘z vakolatini to‘g‘ri amalga oshirgan.

***4-masala***

Er xotin Achilov va Achilovalar 5 yildan beri shariy nikoh asosida ijarada yashab kelishadi lekin ularning Jasur va Jamshid ismli farzandlari bor. Ular o‘zaro kelishuv asosida uy sotib olish maqsadida bolalarni oyiga 200 AQSH dollari yuborib turish sharti bilan qo‘shnisi Azizovaga berib, Achilov Koreya respublikasiga xotini Achilova Turkiya davlatiga ishlab kelish maqsadida ketishdi. Boshida 9 oy davomida xotini 200 AQSH dollari yuborib turadi lekin baxtsiz xodisa tufayli Achilova vafot etganligi sababli keyin pul yubormaydi. Achilov esa Koreya davlatida o‘zining yangi oilasidan pul orttirolmaydi binobarin o‘zi ham bolalarni moddiy taminlashni xohlamaydi lekin bolalaridan telefon orqali xabar olib turadi. Fuqaro Azizova bolalarni rasmiy ravishda farzandlikka olmoqchi ekanligini Achilovga aytganida u 15 yilda qaytishini aytib buni xohlamaydi. Azizova esa maslahat so‘rab huquqshunosga murojat qiladi.

*Ushbu vaziyatni amaldagi huquq normalari asosida tahlil qiling. Vaziyatga huquqiy baho bering*

*Bu holatda Oila kodeksining* 96-moddasiga ko‘ra Ota-onaning voyaga yetmagan bolalariga ta’minot berish majburiyati bor shu sababdan ham qonunan Azizova Achilovdan aliment talab qilishi kerak agarda u bundan bo‘yin tovlaydigan holda, Oila kodeksining 79-modda. Ota-onalik huquqidan mahrum qilish ko‘rib chiqiladi vas hu asnoda bu huquqidan mahrum qilingan taqdirda ham u aliment to‘lash majburiyatidan ozod etilmaydi.

Bu holat yuzasidan Azizova Oila kodeksining **149-modda. Ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni aniqlash va hisobga olish**

**Tartibida ish ko‘rishi kerak bo‘ladi**

Vasiylik va homiylik organlari ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni aniqlaydi, bunday bolalarni hisobga oladi va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan har bir holatga qarab, bolalarni joylashtirish shakllarini tanlaydi, shuningdek bundan buyon ularga ta’minot berish, ularni tarbiyalash va ularga ta’lim berish shart-sharoitlarini nazorat qilib boradi.

Vasiylik va homiylik organidan tashqari boshqa yuridik va jismoniy shaxslarning ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni aniqlash va joylashtirish bo‘yicha faoliyat yuritishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Tashkilotlarning (maktabgacha ta’lim tashkilotlarining, umumta’lim muassasalarining, davolash muassasalarining va boshqa muassasalarning), fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining mansabdor shaxslari va boshqa fuqarolar bolalar ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lganligidan xabardor bo‘lgach, yetti kunlik muddat ichida bu haqda bolalar haqiqatda turgan joydagi vasiylik va homiylik organlariga xabar berishlari shart. Vasiylik va homiylik organi bunday ma’lumotlarni olgan kundan e’tiboran uch kun ichida bolaning turmush sharoitini tekshirib chiqishi va bunda bolaning ota-ona yoki qarindoshlari qaramog‘idan mahrum bo‘lganligi aniqlansa, uni joylashtirish masalasi hal bo‘lguniga qadar bolaning huquq va manfaatlari himoya qilinishini ta’minlashi shart.

Ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni vasiylik va homiylik organiga xabar qilmaganlik, shuningdek bunday bolalarni joylashtirishda qonunchilik talablarini buzganlik uchun ushbu moddaning [uchinchi qismida](javascript:scrollText(-5156951)) ko‘rsatilgan muassasalarning rahbarlari va organlarning mansabdor shaxslari qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi.

Ularni farzandlikka olishni aytib alohida murojaat etishi kerak bo‘ladi va bu qonunda belgilangan tartibda amalga oshiriladi agarda biron-bir qonunga zid holatlar bo‘lmasa bu holatda asrab olishi ham mumkin.

***5-masala***

Er-xotin Salimovlar o‘zaro munosabatlariga oydinlik kiritib olish maqsadida nikoh shartnomasi tuzishdi. Nikoh shartnomasida mol-mulklarining taqsimoti, mabodo nikohdan ajralishganida mol-mulkning qaysi qismi kimga tegishi va er Salimov xotiniga qancha ta’minot ajratishi bilan birga, bolalar tarbiyasi bilan bevosita Salimova shug’ullanishi, uy-ro‘zg’or ishlarini to‘liq zimmasiga olishi, xotinning qarindoshlari faqat bir marotaba uning tug’ilgan kuniga mehmonga kelishi xususidagi shartlarni ham kiritishdi. Mazkur nikoh shartnomasining mazmuni bilan tanishar ekan notarius bunday shartlarni nikoh shartnomasiga kiritish mumkin emasligi, keyinchalik bu shartnoma haqiqiy emas, deb topilishi mumkinligini er-xotin Salimovlarga tushuntirdi. Biroq er-xotin nikoh shartnomasining keyingi taqdiri ularning ishi ekanligini aytishdi, notariusdan bitimni notarial rasmiylashtirib berishni talab qilishdi va notarius nikoh shartnomasini aynan shu mazmunda tasdiqladi. Keyinchalik Salimovaning qarindoshlari uning uyiga bir necha marotaba mehmonga kelishganda Salimov xotini nikoh shartnomasini buzganligi sababli unga ta’minot bermasdan nikohdan ajralishini talab qildi va sudga da’vo arizasi berdi.

*Vaziyatga huquqiy baho bering.*

**31-modda. Nikoh shartnomasining mazmuni**

Er va xotin nikoh shartnomasiga ko‘ra birgalikdagi umumiy mulkning qonunda belgilangan (ushbu Kodeksning [23-moddasi](javascript:scrollText(-158694))) tartibini o‘zgartirishga, er va xotinning barcha mol-mulkiga, uning ayrim turlariga yoxud er va xotindan har birining mol-mulkiga nisbatan birgalikdagi, ulushli yoki alohida egalik qilish tartibini o‘rnatishga haqlidir.

Nikoh shartnomasi er va xotinning mavjud mol-mulkiga nisbatan ham, bo‘lg‘usi mol-mulkiga nisbatan ham tuzilishi mumkin.

Er va xotin nikoh shartnomasida o‘zaro moddiy ta’minot berish, oila xarajatlarini ko‘tarish, bir-birining daromadida ishtirok etish, boshqa shaxslar bilan mulkiy shartnomalar tuzish, birgalikda tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish bo‘yicha o‘z huquq va majburiyatlarini belgilab olishga, nikohdan ajralganda er va xotindan har biriga beriladigan mulkni aniqlab olishga, shuningdek nikoh shartnomasiga er va xotinning mulkiy munosabatlariga oid boshqa qoidalar kiritishga haqli.

Nikoh shartnomasida nazarda tutilgan huquq va majburiyatlar muayyan muddat bilan cheklanishi yoki muayyan shart-sharoitning yuzaga kelishi yoxud kelmasligiga bog‘liq qilib qo‘yilishi mumkin.

[*Oldingi*](https://lex.uz/docs/-104720?ONDATE=01.09.1998%2000#-158800)*tahrirga qarang.*

Nikoh shartnomasi er-xotinning huquq layoqati yoki muomala layoqatini, ularning o‘z huquqlarini himoya qilish uchun sudga murojaat qilish huquqlarini cheklashni, er-xotin o‘rtasidagi shaxsiy nomulkiy munosabatlarni, er-xotinning bolalarga nisbatan bo‘lgan huquq va majburiyatlarini tartibga solishni, mehnatga layoqatsiz ta’minot olishga muhtoj er yoki xotinning huquqini cheklovchi qoidalarni, er va xotindan birini o‘ta noqulay holatga solib qo‘yuvchi yoxud oila to‘g‘risidagi qonunchilikning normalariga zid keluvchi boshqa shartlarni nazarda tuta olmaydi.

*O‘zbekiston Resbuplikasi oila kodeksining31 -moddasida belgilanganidek fuqaro Salimovning bu harakatlari qonunga zid hisoblanadi.*

*Undan tashqari bu nikoh shartnomasi qonunga zid ravishda tuzilganligi bois O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksining* **33-modda (Nikoh shartnomasini haqiqiy emas deb topish) siga asosan haqiqiy emas deb topish ham mumkin.**

Nikoh shartnomasi sud tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik [kodeksida](https://lex.uz/docs/-111189" \l "-153452)nazarda tutilgan asoslar bo‘yicha to‘la yoki qisman haqiqiy emas deb topilishi mumkin.

Nikoh shartnomasining shartlari ushbu Kodeks 31-moddasi [beshinchi qismining](javascript:scrollText(-158800))talablariga zid kelsa, sud er-xotindan birining talabiga binoan nikoh shartnomasini to‘la yoki qisman haqiqiy emas deb topishi mumkin.

***6-Masala***

Sudga fuqaro Qodirov uning nikohini sud tartibida ajratib berishni so‘rab murojaat qildi. Shu bilan birga, Qodirov ikkala farzandni (11 va 6 yosh) unga berishlarini ham so‘raydi va bunga vaj etib Qodirova 1 yildan oshiq vaqt mobaynida farzandlar tarbiyasi bilan shug‘ullanmaganini, onsinikiga ketib qolib shu vaqtgacha kelmaganligini ko‘rsatadi. Sudda Qodirova nikohdan ajratilishga e'tiroz bildirmaydi. Lekin bolalarni unga berishlarini so‘raydi hamda oiladan ketganini va farzandlar tarbiyasi bilan shug‘ullanmaganini eri va qaynonasi bilan yomon munosabatlari tufayli bo‘lganini tushuntiradi. Bundan tashqari, da'vogar bolalar bilan unga ko‘rishishga ruhsat bermaganini aytadi. Qodirova suddan erining familiyasini unda qoldirishlarini ham so‘raydi, Qodirov esa bunga qarshi chiqadi.

*Vaziyatga huquqiy baho bering. Sud bolalar masalasini hal etayotib, qanday mezonlarga asoslanishi kerak?*

 **Nikohni bekor qilish** – Oila kodeksi 37-modda. Nikohning tugatilish asoslariga ko‘ra, taraflar rozi bo‘lsa, sud nikohni bekor qiladi. Qodirova e’tiroz bildirmagan, demak nikoh ajratiladi.

 **Farzandlar taqdiri** – Oila kodeksi 44-moddasi asosida, sud bolalar manfaatini inobatga oladi. Quyidagilar hisobga olinadi:

**44-modda. Nikohdan ajratish to‘g‘risida hal qiluv qarori chiqarish vaqtida sud tomonidan hal etiladigan masalalar**

Nikohdan sud tartibida ajratilayotganda er va xotin voyaga yetmagan bolalari kim bilan yashashi, bolalarga va (yoki) mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj er yoki xotinga ta’minot berish uchun mablag‘ to‘lash tartibi, bu mablag‘ning miqdori yoxud er-xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lishga doir kelishuvni ko‘rib chiqish uchun sudga taqdim qilishlari mumkin.

Ushbu moddaning[birinchi qismida](javascript:scrollText(-158856))ko‘rsatilgan masalalar bo‘yicha er va xotin o‘rtasida kelishuv bo‘lmagan taqdirda, shuningdek ushbu kelishuv bolalar yoki er-xotindan birining manfaatlariga zid ekanligi aniqlangan taqdirda sud:

nikohdan ajratilgandan keyin voyaga yetmagan bolalar ota-onasining qaysi biri bilan yashashini aniqlashi;

voyaga yetmagan bolalarga ta’minot berish uchun ota-onaning qaysi biridan va qancha miqdorda aliment undirilishini aniqlashi;

er va xotinning (ulardan birining) talabiga ko‘ra ularning birgalikdagi mulki bo‘lgan mol-mulkni bo‘lishi;

er (xotin)dan ta’minot olishga haqli bo‘lgan xotin (er)ning talabiga ko‘ra ana shu ta’minot miqdorini belgilashi shart.

Mol-mulkni bo‘lish uchinchi shaxslarning manfaatiga daxldor bo‘lgan hollarda sud mol-mulkni bo‘lish talabini alohida ish yuritish uchun ajratadi.

Nikohdan ajratish to‘g‘risidagi ish ko‘rib chiqilayotganida to‘yni o‘tkazishga ketgan sarf-xarajatlarni undirish haqidagi talablar qanoatlantirilmaydi.

Shuningdek 11 yoshli bolaning fikri so‘raladi va bu ham inobatga olinadi.

Qodirov hozircha farzandlarni boqmoqda, Qodirova esa uzoq vaqt ular bilan bo‘lmagan. Biroq, u oilaviy tazyiq sabab ketganini bildirgan. Sud bolalarning fikrini va har ikki tomonning sharoitini tahlil qilib qaror chiqaradi.

**46-modda. Nikohdan ajratilganda er (xotin)ning o‘z familiyasini o‘zgartirishi**

Nikohga kirish vaqtida o‘z familiyasini o‘zgartirgan er (xotin) nikohdan ajratilgandan keyin ham shu familiyada qolishga haqli yoxud uning xohishiga binoan sud tomonidan nikohdan ajratish to‘g‘risidagi qaror chiqarilayotganda unga nikohgacha bo‘lgan familiyasi qaytarilishi mumkin.

***7-masala***

Fuqaro Soliyev mehnat shartomasi asosida “Bunyodkor” MChJga ishga qabul qilinganligi uchun Soliyev o‘zini to‘la muomalaga layoqatli deb topilishini xohladi va 16 yoshdaligi e’tiborga olinib ota-onasining roziligi bilan vasilik va homiylik organining qarori bilan emansipatsiya qilindi. Oradan 3 oy o‘tgach fuqaro Soliyev va xolasining qizi bo‘lgan fuqaro Jamolova turmush qurmoqchi bo‘lishdi. Fuqaro Jamolova 17 yoshligi va homiladorligi sababli bo‘lajak turmush o‘rtoqlar Soliyevning yashash joyidagi FHDY joylashgan joydagi tuman hokimiga nikoh yoshini bir yoshga kamaytirib berishni so‘rab ariza yozishdi. Biroq tuman hokimi Soliyevning 17 yoshga to‘lmaganligi hamda xolasining qizi ekanligi sababli ularning arizasini rad etdi.

**Vaziyatga huquqiy baho bering. Nikoh yoshini qisqartirish hamda nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlarni tahlil qiling.**

**16-modda. Nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar**

Nikoh tuzishga:

loaqal bittasi ro‘yxatga olingan boshqa nikohda turgan shaxslar o‘rtasida;

nasl-nasab shajarasi bo‘yicha to‘g‘ri tutashgan qarindoshlar o‘rtasida, tug‘ishgan va o‘gay aka-ukalar bilan opa-singillar o‘rtasida, shuningdek farzandlikka oluvchilar bilan farzandlikka olinganlar o‘rtasida;

loaqal bittasi ruhiyat buzilishi (ruhiy kasalligi yoki aqli zaifligi) sababli sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan shaxslar o‘rtasida yo‘l qo‘yilmaydi.

**15-modda. Nikoh yoshi**

Nikoh yoshi erkaklar va ayollar uchun o‘n sakkiz yosh etib belgilanadi.

Uzrli sabablar bo‘lganida, alohida hollarda (homiladorlik, bola tug‘ilishi, voyaga yetmagan shaxsning to‘la muomalaga layoqatli deb e’lon qilinishi (emansipatsiya), nikohga kirishni xohlovchilarning iltimosiga ko‘ra nikoh davlat ro‘yxatidan o‘tkaziladigan joydagi tuman, shahar hokimi nikoh yoshini ko‘pi bilan bir yilga kamaytirishi mumkin.

Ular o‘zaro oila qurishlari mumkin ammo bunga yagona to‘siq Soliyev esa **16 yoshda**, ya’ni nikoh yoshi hatto qisqartirilgan holatda ham **kam**. Demak, **u bilan nikoh tuzish qonunga zid**.

***8-masala***

 Saidova Yulduz eri Saidov Tesha bilan nikohdan ajratish to‘g‘risida va ularning umumiy birgalikdagi mol-mulklarini bo‘lib berish haqida daʼvo arizasi bilan sudga murojaat qiladi.

Sudda Saidova Yulduz ularga nikoh toʼylariga o‘zining ota-onasi tomonidan sovg‘a qilingan yumshoq mebellar to‘plami, maishiy texnika to‘plami, televizor, qimmat pardalar va gilamlar uning xususiy mulki hisoblanishini bildiradi. Biroq, Saidov Tesha ushbu mulklardan hozirgacha umumiy foydalanib kelishayotganligini asos qilib ularni umumiy mulk deb topishni hamda xotinining qo‘lidagi tilla uzuk hamda qo‘l telefoni to‘y kuni sovg‘a sifatida berilganligi sababli qaytarilishi talab qildi.

Yumshoq mebellar va gilam er-xotinlarga ularning nikoh to‘yi kunida sovg‘a qilinganligi aniqlangan, lekin Saidova Yulduzning ota-onasi hech qanday hadya shartnomasini rasmiylashtirmagan. Saidova Yulduz bu holatlarni guvohlarning ko‘rsatmasi va to‘y kunidagi vedioyozuv orqali isbotlay olishini ma’lum qildi.

**Vaziyatga huquqiy baho bering. Er va xotinning umumiy mulki tarkibi va bo‘linish tartibini tahlil qiling.**

**23-modda. Er va xotinning umumiy mulki**

Er va xotinning nikoh davomida orttirgan mol-mulklari, shuningdek nikoh qayd etilgunga qadar, bo‘lajak er-xotinning umumiy mablag‘lari hisobiga olingan mol-mulklari, agar qonun yoki nikoh shartnomasida boshqacha hol ko‘rsatilmagan bo‘lsa, ularning birgalikdagi umumiy mulki hisoblanadi.

Er va xotinning nikoh davomida orttirgan mol-mulklari jumlasiga (er va xotinning umumiy mol-mulkiga) er va xotin har birining mehnat faoliyatidan, tadbirkorlik faoliyatidan va intellektual faoliyat natijalaridan orttirgan daromadlari, ular tomonidan olingan pensiyalar, nafaqalar, shuningdek maxsus maqsadga mo‘ljallanmagan boshqa pul to‘lovlari (moddiy yordam summasi, mayib bo‘lish yoki salomatligiga boshqacha zarar yetkazish oqibatida mehnat qobiliyatini yo‘qotganlik munosabati bilan yetkazilgan zararni qoplash tarzida to‘langan summalar va boshqalar) kiradi. Er va xotinning umumiy daromadlari hisobiga olingan ko‘char va ko‘chmas ashyolar, qimmatli qog‘ozlari, paylari, omonatlari, kredit muassasalariga yoki boshqa tijorat tashkilotlariga kiritilgan kapitaldagi ulushlari hamda er va xotinning nikoh davomida orttirgan boshqa har qanday mol-mulklari, ular er yoki xotindan birining nomiga rasmiylashtirilgan yoxud pul mablag‘lari kimning nomiga yoki er va xotinning qaysi biri tomonidan kiritilgan bo‘lishidan qat’i nazar, ular ham er va xotinning umumiy mol-mulki hisoblanadi.

Er va xotindan biri uy-ro‘zg‘or ishlarini yuritish, bolalarni parvarish qilish bilan band bo‘lgan yoki boshqa uzrli sabablarga ko‘ra mustaqil ish haqi va boshqa daromadga ega bo‘lmagan taqdirda ham er va xotin umumiy mol-mulkka nisbatan teng huquqqa ega bo‘ladi.

Fermer xo‘jaligi va dehqon xo‘jaligi a’zolarining birgalikdagi mulki bo‘lgan mol-mulkka nisbatan er va xotinning egalik qilish, foydalanish va tasarruf etish huquqlari fermer xo‘jaligi va dehqon xo‘jaligi to‘g‘risidagi qonunlarda belgilanadi. Fermer xo‘jaligi va dehqon xo‘jaligining mol-mulkini bo‘lish O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining [223](https://lex.uz/docs/-111189#-154280) va [225-moddalarida](https://lex.uz/docs/-111189#-154296)nazarda tutilgan qoidalar asosida amalga oshiriladi.

**26-modda. Er va xotinning shaxsiy foydalanishidagi buyumlar**

Qimmatbaho buyumlar va zebu-ziynatlardan boshqa shaxsiy foydalanishdagi buyumlar (kiyim-bosh, poyabzal va boshqa shu kabilar), garchi nikoh davomida er va xotinning umumiy mablag‘i hisobiga olingan bo‘lsa ham, ulardan foydalanib kelgan er va xotinning xususiy mulki hisoblanadi.

**27-modda. Er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish**

Er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish er va xotindan birining talabiga ko‘ra, ular nikohda bo‘lgan davrda ham, nikohdan ajralishgandan keyin ham, shuningdek kreditor er va xotindan birining umumiy mol-mulkdagi ulushiga undiruvni qaratish uchun umumiy mol-mulkni bo‘lish talabi bilan arz qilgan hollarda amalga oshirilishi mumkin.

Er va xotinning umumiy mol-mulki er va xotin o‘rtasida o‘zaro kelishuv asosida bo‘lib olinishi mumkin. Er va xotinning xohishi bilan ularning umumiy mol-mulkni bo‘lish to‘g‘risidagi o‘zaro kelishuvi notarial tartibda tasdiqlanishi mumkin.

Nizo tug‘ilgan hollarda er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish, shuningdek er va xotinning bu mol-mulkdagi ulushini aniqlash sud tartibida amalga oshiriladi.

Umumiy mol-mulkni bo‘lishda sud er va xotinning har biriga mulkning qaysi qismi berilishi lozimligini aniqlaydi. Er (xotin)ga unga qarashli ulushdan oshiq qiymatga ega bo‘lgan mol-mulk beriladigan hollarda, xotin (er)ga tegishli pul yoki o‘zga kompensatsiya belgilanishi mumkin.

Oilaviy munosabatlar tugatilganda, sud er va xotin alohida yashagan davrda orttirgan mol-mulkni ulardan har birining o‘z mulki deb topishi mumkin.

Voyaga yetmagan bolalar ehtiyojini qondirish uchun olingan buyumlar (kiyim-bosh, poyabzal, maktab va sport jihozlari, musiqa asboblari, bolalar kutubxonasi va boshqalar) bo‘linmaydi hamda bolalar er va xotindan qaysi biri bilan yashasa, unga kompensatsiyasiz beriladi.

Er va xotinning umumiy mol-mulki hisobidan o‘rtadagi voyaga yetmagan bolalar nomiga qo‘yilgan omonatlar o‘sha bolalarga tegishli hisoblanib, er-xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish paytida e’tiborga olinmaydi.

Er va xotinning umumiy mol-mulki ular nikohda turgan davrda bo‘lingan taqdirda, er va xotin mol-mulkining bo‘linmay qolgan qismi, shuningdek er va xotin tomonidan ular nikohda turgan davrda orttirilgan mol-mulk keyinchalik ularning birgalikdagi umumiy mulkini tashkil qiladi.

Nikohdan ajralgan er va xotinning umumiy mol-mulkni bo‘lish to‘g‘risidagi talablariga nisbatan uch yillik da’vo muddati qo‘llaniladi.

***9-masala***

 2010-yil mart oyida Saliyev Akmal va Soliyeva Guli turmush qurdilar. 2015-yil aprelgacha birga yashadilar. Ushbu davr mobaynida ular o‘rtasida hech qanday oilaviy nizolar, urush-janjallar kelib chiqmadi. Oilani moddiy jihatdan taʼminlash maqsadida Saliyev Akmal Rossiyaga jo‘nab ketdi.

Oradan 6 yilga yaqin muddat o‘tishiga qaramay, erdan hech qanday darak bo‘lmaydi. Buning natijasida 2021-yil iyunda xotin Soliyeva Guli erini vafot etgan deb topish to‘g‘risida sudga murojaat qildi va tegishli ravishda nikohlarini tugallanganligini rasmiylashtirdi. Sudning hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirganidan so‘ng, xotin boshqa erga tegdi va nikohini qonuniy ravishda rasmiylashtirdi.

Soliyeva Guli va ikkinchi eri Boltayev Tesha bilan nikoh munosabatida yashayotgan vaqtlarida Soliyevaning birinchi eri Saliyev Akmal chet eldan qaytib keldi. Shundan so‘ng u xotinini boshqa erga tekkanligini bildi va undan ikkinchi turmushi bilan nikohini tugatishini so‘radi va u bilan yana avvalgiday nikoh munosabatiga kirishishini so‘radi. Lekin Soliyeva Guli bunga rozi bo‘lmadi. Shunda Saliyev Akmal ular tomonidan tuzilgan nikohni haqiqiy emas deb topish va umumiy mol-mulkni bo‘lishni so‘rab sudga murojaat qildi.

**Vaziyatga huquqiy baho bering.**

**27-modda. Er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish**

Er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish er va xotindan birining talabiga ko‘ra, ular nikohda bo‘lgan davrda ham, nikohdan ajralishgandan keyin ham, shuningdek kreditor er va xotindan birining umumiy mol-mulkdagi ulushiga undiruvni qaratish uchun umumiy mol-mulkni bo‘lish talabi bilan arz qilgan hollarda amalga oshirilishi mumkin.

Er va xotinning umumiy mol-mulki er va xotin o‘rtasida o‘zaro kelishuv asosida bo‘lib olinishi mumkin. Er va xotinning xohishi bilan ularning umumiy mol-mulkni bo‘lish to‘g‘risidagi o‘zaro kelishuvi notarial tartibda tasdiqlanishi mumkin.

Nizo tug‘ilgan hollarda er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish, shuningdek er va xotinning bu mol-mulkdagi ulushini aniqlash sud tartibida amalga oshiriladi.

Umumiy mol-mulkni bo‘lishda sud er va xotinning har biriga mulkning qaysi qismi berilishi lozimligini aniqlaydi. Er (xotin)ga unga qarashli ulushdan oshiq qiymatga ega bo‘lgan mol-mulk beriladigan hollarda, xotin (er)ga tegishli pul yoki o‘zga kompensatsiya belgilanishi mumkin.

Oilaviy munosabatlar tugatilganda, sud er va xotin alohida yashagan davrda orttirgan mol-mulkni ulardan har birining o‘z mulki deb topishi mumkin.

Voyaga yetmagan bolalar ehtiyojini qondirish uchun olingan buyumlar (kiyim-bosh, poyabzal, maktab va sport jihozlari, musiqa asboblari, bolalar kutubxonasi va boshqalar) bo‘linmaydi hamda bolalar er va xotindan qaysi biri bilan yashasa, unga kompensatsiyasiz beriladi.

Er va xotinning umumiy mol-mulki hisobidan o‘rtadagi voyaga yetmagan bolalar nomiga qo‘yilgan omonatlar o‘sha bolalarga tegishli hisoblanib, er-xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish paytida e’tiborga olinmaydi.

Er va xotinning umumiy mol-mulki ular nikohda turgan davrda bo‘lingan taqdirda, er va xotin mol-mulkining bo‘linmay qolgan qismi, shuningdek er va xotin tomonidan ular nikohda turgan davrda orttirilgan mol-mulk keyinchalik ularning birgalikdagi umumiy mulkini tashkil qiladi.

Nikohdan ajralgan er va xotinning umumiy mol-mulkni bo‘lish to‘g‘risidagi talablariga nisbatan uch yillik da’vo muddati qo‘llaniladi.

**28-modda. Er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lishda ulushlarni aniqlash**

Er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lishda hamda ularning shu mol-mulkdagi ulushlarini aniqlashda, agar er va xotin o‘rtasidagi nikoh shartnomasida boshqacha hol nazarda tutilmagan bo‘lsa, er va xotinning ulushlari teng deb hisoblanadi.

Sud voyaga yetmagan bolalar manfaatlaridan va (yoki) er va xotindan birining e’tiborga loyiq manfaatini hisobga olib, jumladan, agar er yoki xotin uzrsiz sabablarga ko‘ra daromad olmagan bo‘lsa yoxud er va xotinning umumiy mol-mulkini oila manfaatlariga zarar yetkazgan holda sarflagan bo‘lsa, er va xotinning umumiy mol-mulkidagi ulushlari tengligidan chekinishga haqlidir.

Er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lishda er va xotinning umumiy qarzlari ularga belgilangan ulushlarga mutanosib ravishda har ikkalasi o‘rtasida taqsimlanadi.

Agar er va xotindan biri umumiy mol-mulkni er yoki xotinning erkiga zid ravishda va oila manfaatiga mos bo‘lmagan holda o‘z xohishiga ko‘ra sarflagan yoki boshqa shaxsga o‘tkazgan bo‘lsa, uni bo‘lishda bu mol-mulk yoki uning qiymati hisobga olinadi

**48-modda. Sud tomonidan vafot etgan deb e’lon qilingan yoki bedarak yo‘qolgan deb topilgan er (xotin) qaytib kelgan hollarda nikohning tiklanishi**

Sud tomonidan vafot etgan deb e’lon qilingan yoki bedarak yo‘qolgan deb topilgan er (xotin) qaytib kelgan va tegishli sud qarorlari bekor qilingan hollarda, nikoh er-xotinning birgalikdagi arizasiga ko‘ra fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organi tomonidan tiklanishi mumkin.

Agar er (xotin) yangi nikohga kirgan bo‘lsa, nikohni tiklash mumkin emas.

**10-*masala***

 Soliyev va Soliyeva o‘rtasida nikohdan ajratish va umumiy mulkni bo‘lish vaqtida nizo kelib chiqdi. Er-xotinning birgalikdagi yashashlari davomida erning oylik maoshi hisobiga “Cobalt” avtomobili sotib olinadi. Bundan tashqari, oila ehtiyojlari uchun mebellar, oshxona jihozlari to‘plami va farzandlar ehtiyoji uchun velosiped, noutbuklar va turli xil sport anjomlari sotib olingan edi.

Xotin erining daromadi hisobiga olingan mol-mulkda uning ham ulushi borligini ko‘rsatib o‘tadi. Lekin, er bunga rozi bo‘lmay, xotini uchun faqatgina farzandlari ehtiyoji uchun olingan mol-mulkni qoldirishini taʼkidlaydi.

Shuningdek, sud jarayonida er-xotin qonuniy nikohdan o‘tishlaridan oldin   
1 yil davomida sha’riy nikohda yashagani va ushbu davr mobaynida ham birgalikda mol-mulk sotib olishgani aniqlandi.

**Vaziyatga huquqiy baho bering. Ushbu holatda er-xotin o‘rtasidagi mol- mulk qanday bo‘linishi kerak?**

**23-modda. Er va xotinning umumiy mulki**

Er va xotinning nikoh davomida orttirgan mol-mulklari, shuningdek nikoh qayd etilgunga qadar, bo‘lajak er-xotinning umumiy mablag‘lari hisobiga olingan mol-mulklari, agar qonun yoki nikoh shartnomasida boshqacha hol ko‘rsatilmagan bo‘lsa, ularning birgalikdagi umumiy mulki hisoblanadi.

Er va xotinning nikoh davomida orttirgan mol-mulklari jumlasiga (er va xotinning umumiy mol-mulkiga) er va xotin har birining mehnat faoliyatidan, tadbirkorlik faoliyatidan va intellektual faoliyat natijalaridan orttirgan daromadlari, ular tomonidan olingan pensiyalar, nafaqalar, shuningdek maxsus maqsadga mo‘ljallanmagan boshqa pul to‘lovlari (moddiy yordam summasi, mayib bo‘lish yoki salomatligiga boshqacha zarar yetkazish oqibatida mehnat qobiliyatini yo‘qotganlik munosabati bilan yetkazilgan zararni qoplash tarzida to‘langan summalar va boshqalar) kiradi. Er va xotinning umumiy daromadlari hisobiga olingan ko‘char va ko‘chmas ashyolar, qimmatli qog‘ozlari, paylari, omonatlari, kredit muassasalariga yoki boshqa tijorat tashkilotlariga kiritilgan kapitaldagi ulushlari hamda er va xotinning nikoh davomida orttirgan boshqa har qanday mol-mulklari, ular er yoki xotindan birining nomiga rasmiylashtirilgan yoxud pul mablag‘lari kimning nomiga yoki er va xotinning qaysi biri tomonidan kiritilgan bo‘lishidan qat’i nazar, ular ham er va xotinning umumiy mol-mulki hisoblanadi.

Er va xotindan biri uy-ro‘zg‘or ishlarini yuritish, bolalarni parvarish qilish bilan band bo‘lgan yoki boshqa uzrli sabablarga ko‘ra mustaqil ish haqi va boshqa daromadga ega bo‘lmagan taqdirda ham er va xotin umumiy mol-mulkka nisbatan teng huquqqa ega bo‘ladi.

Fermer xo‘jaligi va dehqon xo‘jaligi a’zolarining birgalikdagi mulki bo‘lgan mol-mulkka nisbatan er va xotinning egalik qilish, foydalanish va tasarruf etish huquqlari fermer xo‘jaligi va dehqon xo‘jaligi to‘g‘risidagi qonunlarda belgilanadi. Fermer xo‘jaligi va dehqon xo‘jaligining mol-mulkini bo‘lish O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining [223](https://lex.uz/docs/-111189#-154280) va [225-moddalarida](https://lex.uz/docs/-111189#-154296)nazarda tutilgan qoidalar asosida amalga oshiriladi.

**26-modda. Er va xotinning shaxsiy foydalanishidagi buyumlar**

Qimmatbaho buyumlar va zebu-ziynatlardan boshqa shaxsiy foydalanishdagi buyumlar (kiyim-bosh, poyabzal va boshqa shu kabilar), garchi nikoh davomida er va xotinning umumiy mablag‘i hisobiga olingan bo‘lsa ham, ulardan foydalanib kelgan er va xotinning xususiy mulki hisoblanadi.

**27-modda. Er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish**

Er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish er va xotindan birining talabiga ko‘ra, ular nikohda bo‘lgan davrda ham, nikohdan ajralishgandan keyin ham, shuningdek kreditor er va xotindan birining umumiy mol-mulkdagi ulushiga undiruvni qaratish uchun umumiy mol-mulkni bo‘lish talabi bilan arz qilgan hollarda amalga oshirilishi mumkin.

Er va xotinning umumiy mol-mulki er va xotin o‘rtasida o‘zaro kelishuv asosida bo‘lib olinishi mumkin. Er va xotinning xohishi bilan ularning umumiy mol-mulkni bo‘lish to‘g‘risidagi o‘zaro kelishuvi notarial tartibda tasdiqlanishi mumkin.

Nizo tug‘ilgan hollarda er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish, shuningdek er va xotinning bu mol-mulkdagi ulushini aniqlash sud tartibida amalga oshiriladi.

Umumiy mol-mulkni bo‘lishda sud er va xotinning har biriga mulkning qaysi qismi berilishi lozimligini aniqlaydi. Er (xotin)ga unga qarashli ulushdan oshiq qiymatga ega bo‘lgan mol-mulk beriladigan hollarda, xotin (er)ga tegishli pul yoki o‘zga kompensatsiya belgilanishi mumkin.

Oilaviy munosabatlar tugatilganda, sud er va xotin alohida yashagan davrda orttirgan mol-mulkni ulardan har birining o‘z mulki deb topishi mumkin.

Voyaga yetmagan bolalar ehtiyojini qondirish uchun olingan buyumlar (kiyim-bosh, poyabzal, maktab va sport jihozlari, musiqa asboblari, bolalar kutubxonasi va boshqalar) bo‘linmaydi hamda bolalar er va xotindan qaysi biri bilan yashasa, unga kompensatsiyasiz beriladi.

Er va xotinning umumiy mol-mulki hisobidan o‘rtadagi voyaga yetmagan bolalar nomiga qo‘yilgan omonatlar o‘sha bolalarga tegishli hisoblanib, er-xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish paytida e’tiborga olinmaydi.

Er va xotinning umumiy mol-mulki ular nikohda turgan davrda bo‘lingan taqdirda, er va xotin mol-mulkining bo‘linmay qolgan qismi, shuningdek er va xotin tomonidan ular nikohda turgan davrda orttirilgan mol-mulk keyinchalik ularning birgalikdagi umumiy mulkini tashkil qiladi.

Nikohdan ajralgan er va xotinning umumiy mol-mulkni bo‘lish to‘g‘risidagi talablariga nisbatan uch yillik da’vo muddati qo‘llaniladi.

***11-masala***

Salimov va Karimova o‘rtasida 2015-yil avgust oyida nikoh qurilgan. 2022-yil aprelda prokuror arizasi asosida sudda Salimov va Karimovalarning nikohini haqiqiy emas deb topish to‘g‘risida ish qo‘zg‘atilgan. Chunki 2010-yil Salimov va boshqa bir ayol Jovliyeva o‘rtasida qonuniy nikoh tuzganligi va u hali ham kuchda ekanligi maʼlum bo‘ldi. Salimov bu holatni Karimovadan berkitgan hamda Salimovning pasportida birinchi nikohga oid tegishli belgi ham bo‘lmagan. Aniqlanishicha, Salimovga 2014-yili yangi pasport avvalgisini yo‘qotganligi uchun berilgan hamda yangi pasportga nikohga oid tegishli belgi kiritilmagan.

Bundan tashqari, Salimov va Karimova nikoh tuzishdan oldin tibbiy ko‘rikdan o‘tish tartibini buzishgani, ya’ni Salimovda OIV kasalligi borligi uchun tibbiy ma’lumotlarni soxtalashtirishgani, bunga Karimova ham rozi bo‘lganligi aniqlandi.

**Vaziyatga huquqiy baho bering. Nikoh tuzish, tibbiy ko‘rikdan o‘tish va nikohni haqiqiy emas deb topish tartib-taomillari xususida fikr yuriting.**

**13-modda. Nikoh tuzish tartibi**

Nikoh fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlarida tuziladi.

Diniy rasm-rusumlarga binoan tuzilgan nikoh huquqiy ahamiyatga ega emas.

Nikoh tuzish nikohlanuvchilarning fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlariga ariza berganlaridan keyin bir oy o‘tgach, shaxsan ularning ishtirokida amalga oshiriladi.

Uzrli sabablar bo‘lganda fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organi bir oy o‘tgunga qadar nikoh tuzishga ruxsat berishi mumkin.

Alohida hollar (homiladorlik, bola tug‘ilishi, bir tarafning kasalligi va boshqalar)da nikoh ariza berilgan kuni tuzilishi mumkin.

Nikoh tuzish fuqarolik holati dalolatnomalarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish uchun belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organi nikohni ro‘yxatga olishni rad etganda, shikoyat bilan bevosita sudga yoki bo‘ysunishiga ko‘ra yuqori turuvchi organga murojaat qilinishi mumkin.

**14-modda. Nikoh tuzishning ixtiyoriyligi**

Nikoh tuzish ixtiyoriydir.

Nikoh tuzish uchun bo‘lajak er-xotin o‘z roziligini erkin ifoda etish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Nikoh tuzishga majbur qilish taqiqlanadi.

**15-modda. Nikoh yoshi**

Nikoh yoshi erkaklar va ayollar uchun o‘n sakkiz yosh etib belgilanadi.

Uzrli sabablar bo‘lganida, alohida hollarda (homiladorlik, bola tug‘ilishi, voyaga yetmagan shaxsning to‘la muomalaga layoqatli deb e’lon qilinishi (emansipatsiya), nikohga kirishni xohlovchilarning iltimosiga ko‘ra nikoh davlat ro‘yxatidan o‘tkaziladigan joydagi tuman, shahar hokimi nikoh yoshini ko‘pi bilan bir yilga kamaytirishi mumkin.

**16-modda. Nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar**

Nikoh tuzishga:

loaqal bittasi ro‘yxatga olingan boshqa nikohda turgan shaxslar o‘rtasida;

nasl-nasab shajarasi bo‘yicha to‘g‘ri tutashgan qarindoshlar o‘rtasida, tug‘ishgan va o‘gay aka-ukalar bilan opa-singillar o‘rtasida, shuningdek farzandlikka oluvchilar bilan farzandlikka olinganlar o‘rtasida;

loaqal bittasi ruhiyat buzilishi (ruhiy kasalligi yoki aqli zaifligi) sababli sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan shaxslar o‘rtasida yo‘l qo‘yilmaydi.

**17-modda. Nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish**

Nikohlanuvchi shaxslar davlat sog‘liqni saqlash tizimi muassasalarida bepul asosda tibbiy ko‘rikdan o‘tadilar. Tibbiy ko‘rikdan o‘tish hajmi va tartibi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Nikohlanuvchi shaxslar ellik yoshdan oshgan bo‘lsa, shuningdek ushbu Kodeks 13-moddasining [beshinchi qismida](javascript:scrollText(-158617))ko‘rsatilgan alohida hollar mavjud bo‘lganda tibbiy ko‘rikdan o‘z roziligi bilan o‘tkaziladi.

**49-modda. Nikohni haqiqiy emas deb topish asoslari pastda to‘liq berilgan**

**50-modda. Nikohni haqiqiy emas deb topish tartibi**

Nikohni haqiqiy emas deb topish faqat sud tartibida amalga oshiriladi.

Nikohni haqiqiy emas deb topish haqida sudning qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qaroridan nusxa berilayotganda pasportga yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatga tegishli belgi qo‘yiladi.

Nikohni haqiqiy emas deb topish haqida sud chiqargan hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirgach, o‘n kun ichida undan ko‘chirma nikoh tuzilganligi ro‘yxatga olingan joydagi fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organiga yuboriladi.

**51-modda. Nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan tuzilgan nikohni haqiqiy emas deb topish**

**52-modda. Nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar mavjud bo‘lganda tuzilgan nikohni haqiqiy emas deb topish**

**53-modda. Majburlab tuzilgan nikohni haqiqiy emas deb topish**

**54-modda. Soxta nikohni haqiqiy emas deb topish**

**12-*masala***

 Sergeyev va Sergeyeva nikoh tuzishgandan 1 yil o‘tib Sergeyevning birinchi xotini kelib, ularning uyida janjal ko‘taradi. Uning gapiga ko‘ra, Sergeyev u bilan rasman ajrashmagan, pasportini almashtirish paytida nikohda ekanligini ko‘rsatib o‘tmagan. Bu yangilikni eshitgan Sergeyeva darhol uydan ketadi va sudga nikohni haqiqiy emas deb topishlari to‘g‘risida murojaat etadi. Nikoh haqiqiy emas deb topiladi. Lekin nigoh davomida orttirilgan mol-mulk va bitta avtomashina bo‘yicha Sergeyevaning advokati nikoh haqiqiy emas deb topilgan bo‘lsa-da, mol-mulkni ulushli mol-mulk deya topib, fuqarolik qonun hujjatlari bo‘yicha bo‘lib berishlarini hamda Sergeyevaga insofli xotin sifatida yetkazilgan moddiy (to‘y marosimida ketkazilgan mablag‘ va sarpolar miqdorida) va maʼnaviy zarar qoplashlarini talab etadi.

**Vaziyatga huquqiy baho bering. Nikohni haqiqiy emas deb topish asoslari va oqibatlarini tahlil qiling.**

**49-modda. Nikohni haqiqiy emas deb topish asoslari**

Nikoh quyidagi hollarda haqiqiy emas deb topiladi:

ushbu Kodeksning [14—16-moddalarida](javascript:scrollText(-158625))belgilangan shartlar buzilganda;

soxta nikoh tuzilganda, ya’ni er-xotin yoki ulardan biri oila qurish maqsadini ko‘zlamay nikoh qayd qildirganda;

nikohlanuvchi shaxslardan biri tanosil kasalligi yoki odamning immunitet tanqisligi virusi (OIV kasalligi) borligini ikkinchisidan yashirganda, agar ikkinchisi sudga shunday talab bilan murojaat etsa.

**56-modda. Nikohni haqiqiy emas deb topish oqibatlari**

Haqiqiy emas deb topilgan nikoh er-xotin uchun ushbu Kodeksda belgilangan shaxsiy va mulkiy huquq hamda majburiyatlarni vujudga keltirmaydi.

Nikohi haqiqiy emas deb topilgan shaxslarning mulkiy huquqiy munosabatlari O‘zbekiston Respublikasi [Fuqarolik kodeksi](https://lex.uz/docs/-111189" \l "-154240)bilan tartibga solinadi.

Nikohning haqiqiy emas deb topilishi shunday nikohdan tug‘ilgan yoki nikoh haqiqiy emas deb topilgan kundan keyin uch yuz kun ichida tug‘ilgan bolalarning huquqlariga ta’sir etmaydi.

Sud nikohni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risida hal qiluv qarori chiqarishda shunday nikoh tuzilishi bilan huquqi buzilgan er (xotin)ni (insofli er (xotin)ni) ushbu Kodeksning [118](javascript:scrollText(-159286)) va [119-moddalariga](javascript:scrollText(-159299))muvofiq xotin yoki eridan ta’minot olish huquqiga ega deb topishga haqlidir, nikohni haqiqiy emas deb topish vaqtiga qadar birgalikda orttirilgan mol-mulkni bo‘lishga nisbatan esa, ushbu Kodeksning[23](javascript:scrollText(-158694)), [27](javascript:scrollText(-158735))va [28-moddalarida](javascript:scrollText(-158758))belgilangan qoidalarni tatbiq etishga, shuningdek nikoh shartnomasini to‘la yoki qisman haqiqiy deb topishga haqlidir.

Insofli er (xotin) o‘ziga yetkazilgan moddiy va ma’naviy zararni qoplashni fuqarolik qonunchiligida nazarda tutilgan qoidalar bo‘yicha talab qilishga haqli.

Insofli er (xotin) nikoh haqiqiy emas deb topilganda, nikoh tuzish davlat ro‘yxatiga olingan vaqtda tanlagan familiyasini saqlab qolishga haqlidir.

***13-masala***

 Salomov va Saliyevalar oilasi o‘zaro quda bo‘lishni maqsad qildilar va kelin bola hali 17 yosh bo‘lgani uchun hamda ortiqcha tashvishsiz va yugur-yugursiz to‘y kunini o‘tkazish maqsadida FHDYdan keyingi yil o‘tishligini, hozircha esa to‘yni o‘tkazishni kelishib olishadi. Dang‘illama to‘yxonada tantanali to‘y o‘tkaziladi. To‘y uchun ikki tomon ham katta xarajatlar qilishadi, bir-birlariga to‘y sovg‘alari berishadi. Biroq, kuyov bola oradan 3 oy muddat o‘tib, xotini bilan yashay olmasligini hamda o‘zining avvaldan yaxshi ko‘rgan qizi borligini va unga uylanishini aytib, kelinni ota uyiga jo‘natib yuboradi.

Salomovlar oilasi to‘yga sarflagan xarajatlari evaziga kelinning sarpolari, mahr sifatida berilgan tilla taqinchoqlari va kelinning otasi tomonidan kiyovga sovg‘a qilingan avtomashinani qaytarishdan bosh tortadi.

**Vaziyatga huquqiy baho bering. Yuqoridagi nizo qanday tartibda hal qilinadi? Ushbu holatlar kelib chiqmasligi uchun nikohdan qay tartibda o’tilishi va er-xotin o‘rtasidagi mulkiy munosabatlar qanday tartibga solinishi kerak?**

**1. Holatga huquqiy baho:**

Nikoh **FHDYda rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazilmagan**, ya’ni qonuniy nikoh tuzilgan **emas**. Oila huquqiga ko‘ra, nikoh faqat FHDY organida qayd etilgandan keyin haqiqiy hisoblanadi. Shuning uchun tomonlar o‘rtasidagi munosabatlar **er-xotin huquqiy maqomida emas**.

**2. To‘y xarajatlari va sovg‘alarning huquqiy maqomi**

Fuqarolik kodeksiga ko‘ra:

* **Hadya** – beg‘araz berilgan mol-mulk, odatda **qaytarilmaydi** (FK tartibida ko‘rib chiqiladi).
* Lekin agar hadya **nikoh tuzilishi sharti bilan berilgan bo‘lsa** va nikoh rasmiylashmasa, beruvchi sud orqali **qaytarib olishni talab qilishi mumkin** (FK tartibida ko‘rib chiqiladi).

🔹 **Avtomobil** – agar bu sovg‘a kuyovga faqat nikoh tuziladi degan shart bilan berilgan bo‘lsa, Salomovlar uni **qaytarishni talab qilishga haqli**.

🔹 **Tilla taqinchoqlar (mahr)** – diniy yoki odatiy huquq asosidagi mahr sifatida berilgan bo‘lsa ham, rasmiy nikoh yo‘qligi sababli bu talablar sudda **fuqarolik nizosi sifatida ko‘rib chiqiladi**.

🔹 **Sarpolar va boshqa to‘y xarajatlari** – to‘g‘ridan-to‘g‘ri qaytarilmaydi, lekin agar xarajatlar **bir tomon aybi bilan foydasiz ketgan bo‘lsa**, sud xarajatlarni qisman **qoplash to‘g‘risida qaror chiqarishi mumkin**.

**3. Nizo qanday tartibda hal etiladi?**

* Bu masalalar **fuqarolik sudi**da qaraladi;
* Har bir sovg‘aning yoki xarajatning **maqsadi, berilish sharti va haqiqatda foydalanilganligi** aniqlanadi;
* Sud huquqiy emas, balki **amaliy va odatdagi munosabatlarni** ham hisobga oladi.

**4. Kelajakda bunday holatlarning oldini olish uchun:**

**Nikohni FHDY orqali rasmiylashtirish** – faqat shundan so‘ng er-xotin maqomi paydo bo‘ladi;

**Mulkiy munosabatlarni yozma tarzda rasmiylashtirish**:

* Masalan, tilla, avtomobil, mahr yoki sovg‘alar **shartnoma yoki yozma bayonnoma bilan** berilishi;
* Agar kerak bo‘lsa, **nikohdan oldingi shartnoma** tuzish.

**Xulosa:**

* To‘y o‘tkazilgan bo‘lsa-da, FHDYda rasmiy nikoh bo‘lmaganligi sababli tomonlar er-xotin hisoblanmaydi;
* Sovg‘alar va xarajatlar **hadya** sifatida baholanadi, lekin ularning **nikoh sharti bilan bog‘liqligi** isbotlansa, sud orqali **qaytarilishi mumkin**;
* Kelajakda bunday nizolarni oldini olish uchun **nikohni rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazish va mulkiy munosabatlarni huquqiy jihatdan mustahkamlash** zarur.

***14-masala***

Saidov va Saidova turmush qurishdan oldin nikoh shartnomasi tuzishga kelishib olishdi, bunda agar umumiy mol-mulk bo‘linadigan bo‘lsa oilaviy hayotda orttirilgan mol-mulkning 90 foizi Saidova va bolalarga qolishi nazarda tutildi. Nikoh tuzish paytida shu shartlar asosida nikoh shartnomasi ham tuzildi. Oradan maʼlum muddat o‘tgach, Saidovning ishlari keskin ravishda orqaga keta boshlaydi. Hayot qiyinchiliklariga bardosh berolmagan Saidova ajralish haqida o‘ylay boshlaydi. Buning oqibatlaridan qo‘rqqan Saidov nikoh shartnomasini qisman haqiqiy emas deb topish haqidagi daʼvo arizasi bilan sudga murojaat etadi va arizasida mabodo ajralishsa, nikoh shartnomasining qoidalari uni noqulay holatga solib qo‘yishini vaj etib ko‘rsatadi.

**Vaziyatga huquqiy baho bering. Nikoh shartnomasini haqiqiy emas deb topish asoslarini tahlil qiling.**

**32-modda. Nikoh shartnomasini o‘zgartirish va bekor qilish**

Nikoh shartnomasi er-xotinning kelishuvi bilan istalgan vaqtda o‘zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Nikoh shartnomasi qanday shaklda tuzilgan bo‘lsa, uning o‘zgartirilishi yoki bekor qilinishi ham shunday shaklda amalga oshiriladi.

Nikoh shartnomasini bajarishdan bir tomonlama bosh tortishga yo‘l qo‘yilmaydi. Nikoh shartnomasi er-xotindan birining talabi bilan O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik [kodeksida](https://lex.uz/docs/-111189" \l "-155943)belgilangan asoslar va tartibda sudning hal qiluv qarori bilan o‘zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin.

Nikoh tugatilgan paytdan boshlab nikoh shartnomasining amal qilishi ham tugaydi, nikoh shartnomasida nikoh tugatilganidan keyingi davr uchun nazarda tutilgan majburiyatlar bundan mustasno.

**33-modda. Nikoh shartnomasini haqiqiy emas deb topish**

Nikoh shartnomasi sud tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik [kodeksida](https://lex.uz/docs/-111189" \l "-153452)nazarda tutilgan asoslar bo‘yicha to‘la yoki qisman haqiqiy emas deb topilishi mumkin.

Nikoh shartnomasining shartlari ushbu Kodeks 31-moddasi [beshinchi qismining](javascript:scrollText(-158800))talablariga zid kelsa, sud er-xotindan birining talabiga binoan nikoh shartnomasini to‘la yoki qisman haqiqiy emas deb topishi mumkin.

***15-masala***

 Fuqaro Abrorov sudga fuqaro Abrorova bilan tuzilgan nikohini haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi daʼvo bilan murojaat etadi. Daʼvogar arizasida shuni ko‘rsatadiki, javobgar nikohga oila qurish maqsadisiz kirgan, unga Toshkentdan propiska olish masalasini hal qilish kerak bo‘lgan. Shu tufayli, er-xotin o‘rtasida mehr yo‘qligini, munosabatlari yomonligini, javobgar yaqin orada sud orqali turar joyni bo‘lib olmoqchi ekanligini aytadi. Abrorov bu maʼlumotlarni rad etadi hamda sudga tushuntirish beradi, u oila qurish niyati bilan nikohga kirgan, biroq keyinchalik daʼvogarning aybi tufayli o‘rtaga sovuqchilik tushgan. Shuningdek, javobgar shuni taʼkidlaydiki, u daʼvogar bilan 2 yil birga yashagan, oylik maoshini doimiy ravishda oilasiga olib kelgan, xotiniga g‘amxo‘rlik qilgan va uning birinchi nikohidan bo‘lgan yosh bolasiga otalik munosabatida bo‘lgan. Ammo u o‘rtada paydo bo‘lgan sovuq munosabatlar tufayli u haqiqatdan yaqin orada sud orqali turar joyni bo‘lib olmoqchiligini ko‘rsatadi.

**Vaziyatga huquqiy baho bering.**

**49-modda. Nikohni haqiqiy emas deb topish asoslari**

Nikoh quyidagi hollarda haqiqiy emas deb topiladi:

ushbu Kodeksning [14—16-moddalarida](javascript:scrollText(-158625))belgilangan shartlar buzilganda;

soxta nikoh tuzilganda, ya’ni er-xotin yoki ulardan biri oila qurish maqsadini ko‘zlamay nikoh qayd qildirganda;

nikohlanuvchi shaxslardan biri tanosil kasalligi yoki odamning immunitet tanqisligi virusi (OIV kasalligi) borligini ikkinchisidan yashirganda, agar ikkinchisi sudga shunday talab bilan murojaat etsa.

**50-modda. Nikohni haqiqiy emas deb topish tartibi**

Nikohni haqiqiy emas deb topish faqat sud tartibida amalga oshiriladi.

Nikohni haqiqiy emas deb topish haqida sudning qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qaroridan nusxa berilayotganda pasportga yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatga tegishli belgi qo‘yiladi.

Nikohni haqiqiy emas deb topish haqida sud chiqargan hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirgach, o‘n kun ichida undan ko‘chirma nikoh tuzilganligi ro‘yxatga olingan joydagi fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organiga yuboriladi.