**Artikel 2: Afkoop partneralimentatie**

* 1. De man gaat over tot afkoop van de alimentatie, die hij met ingang van de datum van ontbinding van het huwelijk van partijen aan de vrouw verschuldigd zal zijn, door uitbetaling aan de vrouw van een afkoopsom ter grootte van € 150.000 binnen 14 dagen na de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking (niet eerder dan die datum om fiscale redenen). Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt, is de man met ingang van de vijftiende dag na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking zonder verdere aanmaning in gebreke en is hij over het niet betaalde bedrag of gedeelte van dat bedrag aan de vrouw een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Door middel van deze regeling wordt de alimentatieverplichting van de man jegens de vrouw definitief en onvoorwaardelijk afgekocht en beëindigd/gelimiteerd. De man zal niet gehouden zijn verder of later nog op enigerlei wijze bij te dragen in het levensonderhoud van de vrouw, die door acceptatie van deze regeling onvoorwaardelijk afstand doet van alle verdere alimentatierechten. Deze alimentatieafspraak is voor beide partijen bindend en zal niet door een rechterlijke uitspraak of anderszins kunnen worden gewijzigd, ook niet op grond van een wijziging van omstandigheden.

**Artikel 7: Fiscale regeling**

* 1. Partijen hebben tijdens het huwelijk steeds gezamenlijk aangifte voor de inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen gedaan, verzorgd door <>. Over de jaren tot en met 2021 is reeds aangifte gedaan. Tot en met het jaar 2020 zijn de definitieve aanslagen reeds ontvangen en afgewikkeld. Over het belastingjaar 2021 verwachten partijen gezamenlijk per saldo een aanslag ten name van de man van € <>, zoals beschreven en berekend in de brieven van <>. De man zal deze aanslag voldoen zonder verrekening met de vrouw.
	2. Partijen zullen ook over het jaar 2022 gezamenlijk aangifte doen. De man met behulp van <> en de vrouw met behulp van <>. Partijen stellen vast dat zij gedurende een gedeelte van het kalenderjaar 2022 elkaars fiscaal partner zullen zijn. In hun aangiften IB/PH 2022 zullen zij uitdrukkelijk opteren voor toepassing van de keuzemogelijkheid die artikel 2.17 lid 7 Wet IB 2001 biedt (fictief fiscaal partnerschap gedurende het gehele kalenderjaar). Op grond van de verdere toepassing van artikel 2.17 Wet IB 2001 wordt de voor het kalenderjaar 2022 in aanmerking te nemen persoonsgebonden aftrek van de man uit hoofde van de in artikel 2.1 vermelde afkoopsom partneralimentatie in aanmerking genomen in de aangifte IB/PH 2022 van de vrouw. Partijen beogen met het voorgaande de fiscale gevolgen van de in artikel 2.1 vermelde afkoopsom partneralimentatie in hun aangiften IB/PH 2022 te neutraliseren, door in de aangifte van de vrouw de afkoopsom partneralimentatie in aanmerking te nemen op grond van zowel artikel 3.102 lid 1 Wet IB 2001 (belaste inkomsten) als artikel 6.3 lid 1 letter b Wet IB 2001 (persoonsgebonden aftrek). Partijen zijn zich ervan bewust dat de vrouw een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet is verschuldigd over de in aanmerking te nemen inkomsten (afkoopsom partneralimentatie) en dat er een verschil is gelegen tussen de omvang van de persoonsgebonden aftrek en het over de alimentatie-inkomsten verschuldigde belastingbedrag, waardoor de alimentatie-inkomsten voor de vrouw zijn belast met het percentage van de belastingschijf in box 1 waarin die inkomsten belast zijn minus het percentage van de aftrekbaarheid (in 2022 maximaal 40%). De vrouw zal de bijdrage zorgverzekeringswet en inkomstenbelasting (met inachtneming van de persoonsgebonden aftrek) over de afkoopsom zelf dienen te voldoen, waarbij partijen overeenkomen dat de man daarin een bijdrage betaalt aan de vrouw van € 5.791,99 binnen 14 dagen nadat de vrouw de betreffende belastingaanslag aan de man heeft overhandigd. De vrouw zal de kosten ter verwerving van de afkoopsom in aftrek kunnen brengen. Voor het overige verwerkt ieder de eigen inkomsten en aftrekposten in de eigen aangifte en komen aanslagen en restituties IB/PH die het jaar 2022 betreffen, voor rekening van althans komen toe aan de partij, op wier naam de aanslagen respectievelijk restituties zijn gesteld.
	3. Vanaf het belastingjaar met ingang van 1 januari 2023 zal ieder der partijen zelfstandig de eigen aangifte verzorgen. Aanslagen en restituties IB/PH die de periode vanaf 1 januari 2023 betreffen, komen voor rekening van althans komen toe aan de partij, op wier naam de aanslagen respectievelijk restituties zijn gesteld.
	4. Indien en voor zover de financiële regeling zoals omschreven in deze overeenkomst leidt tot onvoorziene gevolgen voor de heffingen, kan de partij die geconfronteerd wordt met deze onvoorziene gevolgen de andere partij verzoeken om opnieuw in overleg te treden teneinde de overeenkomst op zodanige wijze aan te passen dan wel aan te vullen, dat de onvoorziene gevolgen tot een minimum worden beperkt. De andere partij is gehouden om hieraan mee te werken voor zover deze hier geen financieel nadeel van ondervindt dan wel voor dit financieel nadeel wordt gecompenseerd.
	5. Partijen hebben over en weer niet de bedoeling om elkaar te bevoordelen in het kader van de verdeling en verrekening. Mocht evenwel komen vast te staan (hetgeen partijen zich niet kunnen voorstellen), dat er een bevoordeling is geweest die objectief gezien leidt tot de conclusie dat er sprake is van schenking ex artikel 1 van de Successiewet 1956, dan beroepen partijen zich op de vrijstelling zoals opgenomen in artikel 33 onder 12 van de Successiewet 1956 (natuurlijke verbintenis). Mocht deze uitzondering definitief niet van toepassing worden verklaard, dan beroepen partijen zich op toepassing van het echtgenotentarief dat volgt uit onderdeel 2 van het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 5 juli 2010 (nummer DGB2010/872M). Een hieruit voorvloeiende verplichting tot betaling van een aanslag schenkbelasting, ook als die zou worden opgelegd aan de vrouw, zal door de man worden gedragen.