***Infoavond erfenisrechten door Notaris Dirk Smet op 17/04/2012***

* Erfenisrecht voor “valide” en “invalide” kinderen is idem.

Alleen is het door de juridische onmondigheid moeilijk te overleggen met “invalide” kinderen.
 Communicatie is soms moeilijk, of zelfs onmogelijk.

**Hebben de gehandicapte kinderen een statuut of niet.**

**Deze factoren spelen een rol.** => vrederechter is nodig

* Huwelijksrecht => erfenis mentaal gehandicapt kind uitstellen als één van de twee ouders komt te overlijden.
* Getrouwd zonder huwelijkscontract
Volgens het wettelijk stelsel zijn er 3 soorten eigendom, zijnde
1/persoonlijke goederen man
2/persoonlijke goederen vrouw
3/gemeenschappelijke goederen

|  |
| --- |
| Persoonlijke goederen man:* alle erfenissen
* schenkingen: vb. meubelen, bouwgrond, enz.
* alle bezit voor huwelijk.
 |

|  |
| --- |
| Persoonlijke goederen vrouw:* idem zoals bij man
 |

|  |
| --- |
| Gemeenschappelijke goederen:* alle inkomsten + besparingen na het huwelijk (ook als er vb. spaargeld op een spaarboekje staat op naam van één persoon, zonder volmacht voor de andere, is dit geld gemeenschappelijk!)
* auto op naam van één persoon, is eveneens gemeenschappelijk!
 |

vb 1: de vrouw erfde van haar ouders een appartement, verhuurt dit en ontvangt elke maand 600€ huur. Het appartement blijft bij persoonlijke goederen van de vrouw. De opbrengst van de huur gaat naar gemeenschappelijke goederen.

Vb2: de vrouw erft 100000€ van haar ouders
 => ze gebruikt dit geld om samen met haar man een appartement te kopen.

 Dat appartement kost 300000€

|  |  |
| --- | --- |
| 300000€ | 100000€ komt van erfenis vrouw |
|  | 200000€ komt van gemeenschappelijk |

* bij een scheiding krijgt de vrouw 1/3 van verkoopprijs terug, want dit komt uit haar persoonlijke goederen!

Bij overlijden man bestaat de erfenis van de vrouw uit:

Alles uit persoonlijke goederen man +helft van gemeenschappelijke goederen.

Andere helft gemeenschappelijke goederen gaat naar kinderen.

Een huwelijkscontract kan je elk moment wijzigen.

Hier heb je terug verschillende mogelijkheden:

1/Ganse gemeenschap gaat in volle eigendom naar de langst levende

=>burgerlijk voordeel

Voorbeeld man sterft, vrouw leeft nog, gezin met 3 kinderen, de kinderen erven 1/3 van de helft.

Andere helft gaat naar de vrouw

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kind 1 | Erft 1/6 | Betaal**t** hierop successierechten |
| Kind 2 | Erft 1/6 | “ “ |
| Kind 3 | Erft 1/6 | “ “ |

2 jaar later **sterft** ook de moeder.

De kinderen erven terug:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kind 1 | Erft 1/6 | Betaal**t** hierop successierechten |
| Kind 2 | Erft 1/6 | “ “ |
| Kind 3 | Erft 1/6 | “ “ |

Bij ‘jong’ overlijden wel best alles naar overblijvende echtgenote!

2/Vijf maand keuzetijd om te weigeren

Hier heb je bedenktijd, en kan je kiezen.

Als jonge mens aannemen **(vb. 36 j).**

Als oudere aan kinderen overlaten **(vb. 78 j).**

3/Niet kiezen binnen vijf maand = weigeren

Bvb van toepassing indien de overblijvende echtgenoot dement is en niet meer bekwaam is om te kiezen.

4/Selectieclausule
Hier kan je terug kiezen, vb: **je bent 60 jaar**

Erfenis bestaat uit:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wel/niet kiezen | Wel/niet successierechten betalen |
| Geld | Wel kiezen | successierechten betalen |
| Appartement | Niet kiezen |  |
| Gezinswoning | Wel kiezen | geen successierechten betalen(in Vlaanderen!) |

Dit wel of niet kiezen is afhankelijk van leeftijd, verstandhouding met kinderen enz , enz…

Ander vb:

Vrouw 84 j, man sterft

* vrouw gaat naar serviceflat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Geld | Niet kiezen |  |
| Appartement | Niet kiezen |  |
| Gezinswoning | Wel kiezen | geen successierechten betalen(in Vlaanderen!) |

 De gezinswoning verkoopt ze na vb. 5 maanden na overlijden van haar man

* successierechten : 0€!!!

Dit alles kan je best eens laten berekenen bij een notaris.

|  |  |
| --- | --- |
| Successierechten tussen ouders en kinderenOf man/vrouw, dus erfenis in rechte lijn: |  |
| 0 – 50000€ | 3% |
| 50000 – 250000€ | 9% |
| Alles boven 250000€ | 27% |

|  |  |
| --- | --- |
| Successierechten tussen broers en zussen |  |
| 0 – 75000€ | 30% |
| 0– 125000€ | 55% |
| Alles boven 125000€ | 65% |

 Een kind kan je NIET onterven!

Indien er geen testament is wordt alles verdeeld, maar je kan wel herverdelen!

Vb.:

|  |
| --- |
| Bij één kind: ½ weg geven aan goed doel |
| Bij twee kinderen: 1/3 weg geven |
| Bij drie kinderen: ¼ weggeven |

Vb. indien 100000 beschikbaar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kind 1 | 1/4 | 25000 |
| Kind 2 | 1/4 | 25000 |
| Kind 3 | 1/4 | 25000 |
|  | Wegschenken | 25000 |

Testament:


1/ **notarieel** testament

2/ eigenhandig testament

Een eigenhandig testament is kosteloos, voorwaarde: moet datum op staan en handtekening en zelf geschreven zijn!

a/ legaat met last aan één kind

last = voogdij opnemen, vb. op bezoek gaan bij broer of zus.

Vb verdeling bij 3 kinderen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kind 1 | 25000€ | Last = + 25000€ extra |
| Kind 2 | 25000€ |  |
| Gehandicapt kind | 25000€ |  |

Risico: kind 1 doet haar ‘last’ 20 jaar na uw dood , doet de 25000€ extra op, en wordt ziek, dus kan haar last niet meer nakomen.

Kind 2 kan zeggen dat kind 1 haar last niet meer doet en de 25000€ terug eisen!

Hier bestaat geen enkele controle op!

b/ schenking met last

Idem legaat met last aan één kind, maar je krijgt extra als ouder nog leeft.

c/ legaat met last aan een derde

Dit is het geval indien er maar 1 (gehandicapt) kind is.

Die derde kan dan vb VZW zijn waar uw kind verblijft, hier ook opgelet!!Als uw kind verhuist naar een instelling blijft het geld bij de vorige instelling, dus geld gaat niet mee met uw kind.

d/ nominatief fonds oprichten in koning boudewijnstichting

Moet **minimum** 75000€ zijn, ze houden 15% van het geld af voor de kosten. De andere 85% gaat naar de wensen van uw kind.

e/ private stichting op naam van uw kind

3 bestuurders nodig.

Testament maken met restlegaat!

Indien dit niet gebeurt, gaat bv gezin: vader/moeder/ één gehandicapt kind

Kind krijgt bij overlijden vader helft van erfenis vader/moeder

Andere helft gaat naar vb. broer moeder.

Dit probleem voorkom je door een testament te maken met een restlegaat.

Een voorbeeld: je vermeldt dat alles voor mijn kind is, en bij het overlijden van mijn kind gaat alles naar persoon X of Y

Erfenis tss broers en zussen:

|  |  |
| --- | --- |
| Successierechten tussen broers en zussen |  |
| 0 – 75000€ | 30% |
| 0– 125000€ | 55% |
| Alles boven 125000€ | 65% |

Vb.:

Jouw mentaal gehandicapt kind sterft 20j na u .

Zijn/haar totale bezit is 110000€, zijnde:

|  |  |
| --- | --- |
| Erfenis ouders | 100000€ |
| Zelf gespaard | 5000€ |
| Rente | 5000€ |

Welke % toepassen voor successierechten?

100000€ => tarief erfenis in rechte lijn, (komt van ouder)

10000€ => tarief tussen broers en zussen (komt rechtstreeks van overleden kind)

Maar… dit moet je kunnen bewijzen!!

Dus alle bankafschriften zelf goed bewaren, want banken vernietigen alles na 10 jaar, in dit voorbeeld is er 20 jaar tussen, dus je moet het zelf kunnen bewijzen, anders betaal je op de volledige som **het** tarief tussen broers en zussen!!!!

Wat in testament zetten?

1/restlegaat

2/voogd benoemen, indien deze niet is aangeduid, en bij ruzie tussen kinderen neemt vrederechter

 vreemde, meestal een advocaat => dus te vermijden!

3/manier van leven beschrijven, want je moet jaarlijks uitgavenstaat indienen bij vrederechter.

Nog één goede tip:

Laat aan uw familiale verzekering weten dat je een gehandicapt kind hebt, en laat hen dit ook op papier zetten dat ze hiervan op de hoogte zijn! Zo kan de verzekering in geval van schade niet zeggen dat ze hier niet van op de hoogte waren!!

Notaris : Smet Dirk

 Lage Kerkwegel 4

 9170 Sint-Gilles-Waas TEL : 03/727 10 80