BROSCHYR OM FÖRETAGSSANERINGSFÖRFARANDET, GÄLDENÄRENS UPPGIFTER OCH SANERINGSPROGRAMMET, VILKEN SKA GES TILL FÖRETAGSSANERINGSGÄLDENÄRER

INNEHÅLL

[ALLMÄNT 2](#_Toc75763639)

[SANERINGSFÖRFARANDET I ETT NÖTSKAL 2](#_Toc75763640)

[UTREDARE 4](#_Toc75763641)

[BORGENÄRSDELEGATIONEN 4](#_Toc75763642)

[SAMARBETE MELLAN UTREDAREN OCH GÄLDENÄREN 4](#_Toc75763643)

[INLEDANDE SAMTAL 5](#_Toc75763644)

[GÄLDENÄRENS SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER OCH SAMARBETA 5](#_Toc75763645)

[UPPFÖLJNING, ANALYS OCH RAPPORTERING AV AFFÄRSVERKSAMHETEN 6](#_Toc75763646)

[BETALNING AV SANERINGSSKULDER OCH FREDNINGSTIDEN 7](#_Toc75763647)

[FÖRETAGSSANERINGENS KOSTNADER 8](#_Toc75763648)

[GÄLDENÄRENS BESTÄMMANDERÄTT OCH BEGRÄNSNINGAR AV DENNA 9](#_Toc75763649)

[GÄLDENÄRENS AVTAL 10](#_Toc75763650)

[RÄTTEGÅNGAR 11](#_Toc75763651)

[GRUNDLÄGGANDE UTREDNING 11](#_Toc75763652)

[AVBRYTANDE AV SANERINGSFÖRFARANDET 11](#_Toc75763653)

[SANERINGSPROGRAM 12](#_Toc75763654)

[FASTSTÄLLANDE AV ETT SANERINGSPROGRAM 13](#_Toc75763655)

[GENOMFÖRANDE AV SANERIRNGSPROGRAMMET 14](#_Toc75763656)

[HUR ETT SKULDARRANGEMANG ELLER SANERINGSPROGRAM FÖRFALLER 15](#_Toc75763657)

[ÄNDRINGSSÖKANDE 16](#_Toc75763658)

ALLMÄNT

I denna broschyr får företagssaneringsgäldenärer information om företagssanering och gäldenärens ställning och uppgifter i denna samt rekommendationer om goda förfaringssätt för att åstadkomma en framgångsrik företagssanering.

Företagssanering är ett förfarande vars syfte är att sanera företagsverksamhet i de situationer där gäldenärens verksamhet är livsduglig. Målet med företagssanering är en helhetslösning, och den är inte avsedd enbart för arrangemang av gäldenärens skulder eller realisering av gäldenärens egendom.

För att sanera företagsverksamheten behövs ett saneringsprogram, som en domstol fastställer om vissa förutsättningar är uppfyllda, såvida det inte innan dess varit nödvändigt att avbryta saneringsförfarandet. Utgångspunkten är att företagssaneringen måste leda till ett bättre slutresultat än en konkurs ur borgenärernas synvinkel.

En yrkesutövare och näringsidkare kan ansöka om skuldarrangemang för privatpersoner för att arrangera skulder som hör till småskalig företagsverksamhet. Detta förfarande är ett lättare och billigare förfarande än företagssanering, som behandlas i denna broschyr.

SANERINGSFÖRFARANDET I ETT NÖTSKAL

På följande sida finns ett schema över saneringsförfarandets förlopp. Med saneringsförfarande avses skedet mellan domstolsbeslutet om inledande av saneringsförfarande till fastställandet av saneringsprogrammet. Saneringsförfarandet är avsevärt kortare än vad som beskrivits i schemat, vid användning av modellen om påskyndad företagssanering, vilken beskrivits i rekommendation nr 17 av delegationen för konkursärenden.

**FÖRENINGSSANERINGSFÖRFARANDET**

Förbud mot betalning av saneringsskuld

Beslut av en domstol (DS) om inledande av saneringsförfarande

DS inrättar en borgenärsdelegation

DS förordnar en utredare

Utredaren uppgör en grundläggande utredning

Utredaren assisterar och övervakar

Utredaren uppgör ett förslag till saneringsprogram

Invändningar mot fordringar

Delgivning av invändningar till gäldenären och målen för invändningarna.

Yttranden om programförslaget

Särskild process

Ändring av förslaget

Beslut om invändningar och andra oklara fordringar

Slutligt förslag till saneringsprogram

Beslut om borgenärsgrupper och rösträtt

Yttranden om omröstningsutredningen

Omröstningsutredning

Röster

Beslut om fastställande av saneringsprogrammet

UTREDARE

I beslutet om inledande av saneringsförfarande förordnar domstolen i allmänhet en utredare, vars viktigaste enskilda uppgift är att uppgöra ett saneringsprogram, som borgenärerna kan godkänna, till vilket gäldenären kan binda sig och vilket domstolen kan fastställa. Utredaren övervakar borgenärernas intressen i saneringsförfarandet. Innan saneringsprogrammet uppgörs, ska utredaren sätta sig in i gäldenärsföretagets verksamhet och uppgöra en grundläggande utredning, som beskriver gäldenärsföretagets ekonomiska ställning. Utredaren följer och övervakar också företagsverksamheten och har också omfattande rätt att få information om företagsverksamheten och rätt att delta i företagsorganens möten. En inbjudan till företagsorganens möten ska sändas till utredaren. Det ligger på gäldenärens ansvar att utöva den egentliga affärsverksamheten. Samtycke av utredaren förutsätts dock för vissa betydelsefulla åtgärder.

Det ska observeras att utredarens roll inte är att verka som ombud för gäldenärsbolaget, utan att åstadkomma ett saneringsprogram som domstolen kan fastställa. Utredaren bevakar borgenärernas intressen och de ska godkänna saneringsprogrammet med en tillräcklig kvalificerad majoritet. Gäldenären ska själv föra fram sin syn på programförslaget, så att programmet är sådant att gäldenären kan binda sig till det för flera år.

Utredarens uppgifter pågår i regel fram till dess att saneringsprogrammet fastställs, såvida inte saneringsprogrammet upphört innan dess.

Utredarens uppgifter och ställning har refererats närmare i rekommendation nr 16 av delegationen för konkursärenden.

BORGENÄRSDELEGATIONEN

När saneringsförfarandet börjar eller under dess gång kan en domstol inrätta en borgenärsdelegation, som biträder utredaren i dennes uppgifter. Borgenärsdelegationen är ett rådgivande organ som utgörs av olika borgenärsgrupper. Borgenärsdelegationen fastställer utredarens arvode. Om en borgenärsdelegation inte inrättats, fastställs utredarens arvode av domstolen, i regel i samband med att saneringsförfarandet upphör. Inrättandet av en borgenärsdelegation beror på antalet borgenärer och på om borgenärerna eller någon av dem finner det nödvändigt att kräva en borgenärsdelegation.

SAMARBETE MELLAN UTREDAREN OCH GÄLDENÄREN

Samarbete mellan gäldenären och utredaren är en absolut förutsättning för framgångsrik företagssanering. En gäldenär ska sträva efter att aktivt ställa sin information till utredarens förfogande, liksom också sin erfarenhet av företagsverksamheten och sin syn på de genomförbara saneringsmetoderna för företaget. Det är också viktigt att gäldenären kan ge utredaren tillförlitlig ekonomisk information och realistiska prognoser. En ytterligare förutsättning för samarbete är att vissa åtgärder utanför gäldenärens sedvanliga löpande verksamhet under tiden för förfarandet är tillåtna enbart med samtycke av utredaren.

Samarbetet mellan utredare och gäldenärer har beskrivits närmare i rekommendation nr 16 av delegationen för konkursärenden.

INLEDANDE SAMTAL

I början av ett företagssaneringsförfarande finns det skäl att gäldenären och utredaren går igenom åtminstone följande ärenden:

* gäldenärens ekonomiska situation och de uppgifter och handlingar vilka är nödvändiga för att utreda denna och de beräkningar och planer som ska uppgöras
* företagets ägarförhållanden och närkrets
* principer som ska följas i betalningen av skulder (sanerings-/nya skulder och skillnader mellan dessa)
* förbud mot betalning av skulder och undantag till dessa
* begränsningar av gäldenärens bestämmanderätt
* gäldenärens skyldighet att lämna uppgifter och samarbeta
* en utredning över utredarens arvode och övriga saneringskostnader och beräkningsprinciperna
* saneringsförfarandets förlopp och tidsplan
* tidsplanen för nödvändiga tilläggsutredningar
* preliminära synpunkter på saneringsåtgärderna för företaget
* behovet av att ge information om att saneringsförfarandet startat och att verksamheten fortsätter till kunder, varuleverantörer eller andra intressentgrupper och den som sköter informationen.

Det rekommenderas att en promemoria eller ett protokoll över det inledande samtalet uppgörs och överlämnas till gäldenären.

GÄLDENÄRENS SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER OCH SAMARBETA

En gäldenär omfattas av en omfattande skyldighet att lämna uppgifter i ett saneringsförfarande (se FSL 13 §). Den omfattar alla uppgifter om gäldenärens verksamhet, vilka kan vara av betydelse för de beslut som ska fattas under förfarandet, utredningar över gäldenärens ekonomiska situation eller verksamhet eller för uppgörandet av saneringsprogrammet.

Gäldenären är också i övrigt skyldig att medverka till att utredaren och borgenärsdelegationen kan sköta sin uppgift på behörigt sätt och att saneringsförfarandet kan slutföras i behörig ordning (se FSL 13.2 §). Gäldenären är bland annat skyldig att ge utredaren tillträde till lokaliteter som är i gäldenärens besittning och att ge utredaren
möjlighet att granska och komma i besittning av gäldenärsföretagets företagshandlingar och företagsdatafiler (se FSL 9.1 §).

När gäldenären är en sammanslutning, gäller skyldigheten att lämna uppgifter och samarbeta för sammanslutningens styrelseledamöter, verkställande direktören och personer med personligt ansvar för sammanslutningens förbindelser. Skyldigheten gäller också för personal som är anställd hos gäldenären i ärenden som gäller gäldenärens arbetsuppgifter (se FSL 13.3 §). Gäldenären är skyldig att lämna domstolen, utredaren och borgenärsdelegationen de uppgifter som de kräver rörande omständigheter som är av betydelse för saneringsförfarandet och saneringsprogrammet (FSL 13 §).

Det finns skäl att med utredaren komma överens om vilka uppgifter som gäldenären överlämnar till denne på eget initiativ och inom vilken tidsram.

Om en gäldenär försummar sin skyldighet att lämna uppgifter och samarbeta, kan domstolen vid vite förplikta gäldenären att fullgöra den inom utsatt tid (FSL 82 §).

UPPFÖLJNING, ANALYS OCH RAPPORTERING AV AFFÄRSVERKSAMHETEN

Utredaren och gäldenären ska genast i början av saneringsförfarandet komma överens om den regelbundna uppföljningen av den ekonomiska situationen. Med uppföljning av den ekonomiska situationen avses uppföljning av såväl finansieringen som företagsverksamhetens lönsamhet. Ekonomiförvaltningen och dess rapporteringssystem ska kunna producera tillförlitlig och uppdaterad information om gäldenärens ekonomiska situation och gäldenären ska kontinuerligt informera utredaren om affärsverksamhetens ekonomiska utveckling.

Det är nödvändigt att avskilja nya skulder i bokföringen för att underlätta behandlingen och uppföljningen av borgenärer i olika ställning. En kontinuerlig uppföljning av saneringsskulder tillsammans med utredaren och bokföraren är synnerligen viktigt.

Ett mellanbokslut ska uppgöras för starttidpunkten för förfarandet, vilket ger en stor mängd information som är nödvändig för att genomföra företagssaneringen. Det är inte nödvändigt att mellanbokslutet varit föremål för revision, såvida inte utredaren anser annat. Från mellanbokslutet fås till exempel siffror för den konkursjämförelseberäkning som ska göras i den grundläggande utredningen och information för att fastställa säkerheten för eventuella företagsinteckningsskulder. Därtill är det möjligt att via mellanbokslutet granska saneringsskulderna och eventuella kvittningar.

Gäldenären ska i initialskedet av saneringsförfarandet uppgöra en affärsverksamhetsplan innehållande genomförbara åtgärder, såvida inte den plan som fogats till ansökan om sanering uppfyller dessa krav. Därtill är det i början av saneringsförfarandet ofta motiverat att uppgöra en kassaflödeskalkyl till exempel för ett halvt år framåt och en budget för en tidsperiod som överenskoms med utredaren.

Utgångspunkten kan anses vara att bokföringsrapporterna på eget initiativ ska överlämnas till utredaren månatligen (åtminstone resultaträkningen och balansräkningen). Det finns skäl att uppgöra den månatliga bokföringen alltid inom 1–2 veckor från månadens sista dag, eftersom miniminivån i bokföringslagen inte är tillräcklig för att generera rapporter i rätt tid i saneringsförfarandet.

Utredaren har rätt att använda sakkunniga till hjälp för att fullgöra sina uppgifter.

I början av saneringsförfarandet görs i allmänhet en särskild granskning av gäldenärens konton och verksamhet, vilken utförs av en revisor som är insatt i särskilda granskningar.

Det kan finnas skäl att anlita en sakkunnig också till exempel för planeringen av saneringen av gäldenärens verksamhet och genomförandet av denna eller för bidragande med branschexpertis. Affärsekonomiska utredningar och beräkningar, beskattningsrelaterade frågor och utredning av juridiska specialfrågor kan därtill förutsätta användning av en sakkunnig. Det är också möjligt att det är nödvändigt att inhämta en extern värdering av betydande egendom hos gäldenären för att fastställa värdet på säkerheten och för konkursjämförelsen.

BETALNING AV SANERINGSSKULDER OCH FREDNINGSTIDEN

Med beslutet om att inleda ett saneringsförfarande börjar den så kallade fredningstiden, då förbudet mot betalning, ställande av säkerhet, indrivning och utmätning och verkställighet träder i kraft (se FSL 4 kap.). Syftet med fredningstiden, som följer efter inledandet av saneringsförfarandet, är att säkerställa att saneringsåtgärder jämte skuldarrangemang kan beredas utan att någon av borgenärerna med indrivnings- eller andra åtgärder kan försvaga förutsättningarna för sanering.

Förbuden under fredningstiden träder direkt i kraft med stöd av lagen med ett beslut om inledande av saneringsförfarande. En domstol kan dock på yrkande av sökanden eller gäldenären vid behov förordna tillfälliga förbud redan innan förfarandet börjar.

Efter att förfarandet börjat, får gäldenären inte betala saneringsskulder. Med saneringsskuld avses alla skulder hos gäldenären, vars uppkomstgrund föregått den dag då ansökan inletts. Inledning av förfarandet avbryter kumuleringen av dröjsmålsränta på saneringsskulder.

Nya skulder som uppkommer efter den dag då ansökan inletts ska däremot betalas normalt då de förfaller. Dessa nya skulder omfattas inte av rättsverkningarna av saneringsförfarandet, såsom betalnings- och indrivningsförbud. Bristande förmåga hos gäldenären att betala skulder efter att förfarandet inletts är en grund för ett hinder enligt FSL 7 §, vilken kan leda till att förfarandet läggs ner.

En betalning som gjorts i strid med betalningsförbudet ska returneras. Returneringsskyldigheten är absolut. Vad gäller returneringsskyldigheten är god tro hos mottagaren eller att betalningen är av ordinarie karaktär inte av betydelse.

Vissa undantag till betalningsförbudet har föreskrivits (FSL 18 §). De undantag till förbudet mot betalning vilka oftast blir tillämpliga utgörs av betalning av ränta på säkerhetsskuld, betalning av löner och semesterlöner till anställda, betalning av ringa skulder utifrån ett beslut av utredaren och fortsättning av ett betalningsrörelsekonto med kredit.

Undantag till betalningsförbud har behandlats närmare i rekommendation nr 19 av delegationen för konkursärenden. Om en gäldenär är osäker på om det handlar om en ny eller en massaskuld, finns det skäl för gäldenären att diskutera detta med gäldenären.

FÖRETAGSSANERINGENS KOSTNADER

Kostnaderna efter ansökan om företagssanering utgörs av arvodet till utredaren, kostnader för anlitande av en utredare, kostnader för särskild granskning, domstolsavgifter, arvoden till övervakare och andra eventuella kostnader. Kostnaderna stiger ofta till minst 10 000 euro, också för företagssanering av småskalig företagsverksamhet. Det finns skäl att vara medveten om detta också av den orsaken att bristande förmåga att klara av kostnaderna för saneringsförfarandet är en grund för att avbryta saneringsförfarandet.

En gäldenär har genast i början av förfarandet rätt att av utredaren få information om grunderna för hans arvode och en uppskattning av de totala kostnaderna för saneringsförfarandet. Om det senare ser ut som om kostnaderna överskrider uppskattningen, ska utredaren lägga fram en ny utredning.

Utredarens arvode betalas ur gäldenärens medel. Arvodet ska vara rimligt.

Utredaren ska i sin faktura lägga fram sina åtgärder på så sätt att den ger en övergripande bild av kostnaderna för saneringsförfarandet. Fakturan ska redogöra för den timtaxa som används av utredaren och hans assistenter. Utredaren ska därtill med tillräcklig noggrannhet meddela de vidtagna åtgärderna, de som vidtagit dessa, priset och den använda tiden. En specificerad faktura ska läggas fram också rörande särskilda åtgärder (såsom rättegångar eller realisering av egendom). Finns det fler än en utredare, ska de lägga fram sina krav samtidigt, om inte särskilda skäl för något annat förfarande föreligger (FSL 87.3 §).

Beloppet på ersättningen av utredarens arvode och kostnader fastställs av borgenärsdelegationen. Om en borgenärsdelegation inte finns, fastställs ersättningen av en domstol, i regel efter att förfarandet upphört. En gäldenär kan klandra ett beslut om arvode av borgenärsdelegationen och följaktligen överlämna ärendet för avgörande av en domstol. Ett yrkande ska anhängiggöras inom 14 dagar från det att gäldenären fick information om borgenärsdelegationens beslut, dock senast inom en månad från det att beslutet fattades.

På yrkande av utredaren kan arvodet betalas som delprestationer allt efter som uppdraget fortskrider, om detta med beaktande av uppdragets varaktighet, arbetsmängden och andra omständigheter ska anses vara skäligt (FSL 87.1 §). Till exempel efter att en grundläggande utredning uppgjorts, kan betalning av delprestationer vara ändamålsenligt. Arvodet jämte delprestationer ska dock fastställas av borgenärsdelegationen eller av en domstol (FSL 87.4 §).

I praktiken görs ofta överenskommelser om förskottsfakturering. Gäldenären och utredaren borde göra en separat överenskommelse om förskottsfaktureringspraxis. I så fall förfaller inte en stor faktura för betalning på en gång för gäldenären, och utredarna får en ersättning för sitt arbete inom rimlig tid och utan orimlig kreditförlustrisk. Den första förskottsfakturan uppgörs genast då förfarandet börjat och den andra senast då den grundläggande utredningen färdigställts. Det är sedvanligt att förskottsfakturering sker månatligen.

Utredaren ska i förväg, redan i början av saneringsförfarandet, förhandla med gäldenären om de principer som följs då sakkunnighjälp anlitas och då sakkunnigarvoden betalas, eftersom kostnaderna ska betalas av gäldenären. Utredaren ska ge gäldenären uppgifter om uppdrag som överlämnats till sakkunniga och de uppskattade kostnaderna för dessa.

I anknytning till granskningen av gäldenärens verksamhet ska utredaren informera gäldenären om granskningsbehovet och ge en uppskattning om granskningskostnaderna.

GÄLDENÄRENS BESTÄMMANDERÄTT OCH BEGRÄNSNINGAR AV DENNA

Trots att ett saneringsförfarande inletts, har gäldenären fortfarande rätt att besluta över bolagets verksamhet och också ansvaret för utövandet av affärsverksamheten. Såvida inte annat föreskrivits eller förordnats, utövar gäldenären självständigt bestämmanderätt i ärenden som hör till bolagets sedvanliga affärsverksamhet och gäldenären kan företa rättshandlingar som hör till den sedvanliga verksamheten. Gäldenären får företa rättshandlingar som avviker från den sedvanliga affärsverksamheten enbart med samtycke av utredaren (FSL 29 §). Utredaren har dock inte befogenhet att företa rättshandlingar för en gäldenärs räkning, det vill säga att det utan egen medverkan av gäldenären inte är möjligt att företa bindande rättshandlingar.

Gäldenärens bestämmanderätt över den egna verksamheten begränsas av bestämmelserna om de rättshandlingar vilka en gäldenär inte kan företa utan samtycke av utredaren enligt FSL 29 §. Sådana utgörs av rättshandlingar som avviker från gäldenärens sedvanliga affärsverksamhet och som är vittgående.

Trots att en rättshandling enligt gäldenären inte är ovanlig eller vittgående, finns det skäl för gäldenären att vara i kontakt med utredaren i fråga om betydande rättshandlingar. Det finns skäl att diskutera begränsningar av bestämmanderätten med utredaren då saneringsförfarandet börjar och under dess gång. För vidtagandet av sådana åtgärder rekommenderas det att ett skriftligt samtycke inhämtas i förväg av utredaren.

GÄLDENÄRENS AVTAL

Inledande av saneringsförfarandet påverkar i regel inte de avtal som gäldenären redan ingått, såvida inte annat föreskrivits. Om saneringsgäldenären i sin helhet eller partiellt försummat en avtalsprestation då förfarandet börjar, och avtalet inte är sedvanligt med tanke på gäldenärens verksamhet, har utredaren rätt att välja om gäldenären ska hållas kvar i avtalet. Om avtalet är sedvanligt med tanke på gäldenärens verksamhet, har utredaren inte en sådan valmöjlighet.

Gäldenären har under tiden för saneringsförfarandet rätt att säga upp ett hyres- eller leasingavtal med en uppsägningstid på två månader. Skadestånd som orsakas av uppsägning är saneringsskuld för en gäldenär.

Det finns bestämmelser om uppsägning av arbetsavtal i samband med ett saneringsförfarande i 7 kap. 7 § i arbetsavtalslagen. En gäldenär kan säga upp ett arbetsavtal med en uppsägningstid på två månader utifrån de förutsättningar som nämns i paragrafen. Arbetstagarens egen uppsägningstid är 14 dagar i samband med ett saneringsförfarande. Vid uppsägning av anställda ska bestämmelserna om samarbetsförfarandet följas.

RÄTTEGÅNGAR

När ett saneringsförfarande börjat, får gäldenären fortfarande föra talan i rättegångar som är anhängiga eller som blir anhängiga då förfarandet börjat eller i ett annat förfarande som kan jämställas med detta, såvida inte utredaren börjar föra gäldenärens talan. Utredaren kan också anhängiggöra en rättegång för gäldenärens räkning. Utredaren kan under saneringsförfarandet ta emot delgivning för gäldenärens räkning vid sidan om personer som normalt är behöriga att ta emot delgivningar.

Återvinning för ett gäldenärsföretags räkning kan yrkas enbart av utredaren (se FSL 35 §). Med återvinning avses återgång av sådana avgifter och andra rättshandlingar, vilka skadar borgenärerna eller kränker borgenärernas jämställdhet och vilka gäldenären företagit före fristdagen. Med fristdag avses den dag under vilken ansökan om saneringsförfarande gjordes, eller om en ansökan om försättande av gäldenären i konkurs var anhängig då, den dag då ansökan om konkurs gjordes. Utredaren ska utreda eventuella återvinningsgrunder. Utredaren ska informera gäldenären om sin avsikt att väcka återvinningstalan för gäldenärens räkning och vid behov ge denne möjlighet till intervention.

Utredaren kan i stället för en borgenär driva en återvinningstalan som borgenären väckt.

GRUNDLÄGGANDE UTREDNING

 I början av förfarandet ska utredaren uppgöra en grundläggande utredning över gäldenärens ekonomiska situation för parterna.

Den grundläggande utredningen ligger till grund för bedömningen av förutsättningarna att fortsätta förfarandet och uppgörandet av ett förslag till saneringsprogram. Därför borde det redogöra för om det finns förutsättningar för sanering av företagsverksamheten. Utredningen borde också redogöra för hurudana typer av åtgärder saneringen förutsätter.

Rekommendation nr 16 av delegationen för konkursärenden innehåller närmare information om innehållet i en grundläggande utredning.

AVBRYTANDE AV SANERINGSFÖRFARANDET

Om ett hinder enligt lagen uppkommer, kan det förordnas att saneringsförfarandet ska läggas ner (se FSL 7.2 §).

Om det till exempel blir sannolikt att insolvensen inte kan undanröjas med saneringsprogrammet eller ny insolvens inte kan bekämpas på annat än på kortvarigt sätt, kan saneringsförfarandet avbrytas. Ytterligare grunder för avbrytande utgörs bland annat av att det blivit sannolikt att gäldenärens tillgångar inte räcker för att täcka de kostnader som orsakas av saneringsförfarandet eller att gäldenärens betalningsförmåga inte räcker för att betala nya skulder.

För en lyckad sanering är det viktigt att saneringsbar företagsverksamhet kan fortsätta maximalt normalt efter att saneringsförfarandet börjat. Detta kan tala för anskaffning av ny kreditfinansiering. En betydande ökning av nya skulder kan å andra sidan äventyra saneringsborgenärernas ställning på grund av prioriteten för de skulder som uppkommit under förfarandet. Följaktligen får de inte bli för stora i förhållande till gäldenärens likviditet och betalningsförmåga.

När en grund för att avbryta förfarandet uppkommer, kan utredaren, borgenären eller gäldenären framföra ett krav på avbrytande av förfarandet till tingsrätten. Utredaren är skyldig att göra en ansökan om avbrytande, om en grund för avbrytande inte kan undanröjas inom rimlig tid.

SANERINGSPROGRAM

Ett saneringsprogram är en helhetslösning för sanering av gäldenärens företagsverksamhet. Att uppgöra detta program är utredarens viktigaste enskilda uppgift. För att utnyttja parternas sakkunnighet finns det ofta skäl för utredaren att förhandla, också i omfattande grad, med enskilda borgenärer och borgenärsgrupper, med beaktande av att fastställande av ett förslag till ett saneringsprogram kräver tillräckligt understöd av borgenärerna. Utredaren ska vid behov se till att ett ändamålsenligt godkännande fås av gäldenärens ägare eller organ för andra saneringsåtgärder än skuldarrangemang. Gäldenärens sakkunnighet om den egna affärsverksamheten och utnyttjandet av denna i uppgörandet av programmet är nödvändig för ett framgångsrikt saneringsprogram.

Utöver det programförslag som utredaren uppgjort har också gäldenären och borgenärerna möjlighet att uppgöra ett eget programförslag. Ofta är det dock mer ändamålsenligt att utredaren och gäldenären försöker åstadkomma ett programförslag som passar bägge parter, då det inte är nödvändigt att använda extra resurser för att uppgöra ett konkurrerande förslag.

I lagen om företagssanering framgår allmänt vilka utredningar som saneringsprogrammet ska innehålla och vilka frågor programmet ska reglera (FSL 41 §). Saneringsprogrammet innehåller bestämmelser om åtgärder som syftar till att fortsätta, ändra eller avsluta gäldenärens verksamhet. Dessutom upptas i programmet skuldarrangemang, som har till syfte att förbättra företagets verksamhetsförutsättningar (FSL 39, 42 § och 44 §). Skuldarrangemangsmetoder omfattar till exempel ändring av betalningstidsplanen och sänkning av skuldbeloppet (FSL 44 §). En viktig del av saneringsprogrammet är ett betalningsprogram som gäller betalning av skulder och skuldarrangemang, vilket i sig är en verkställighetsgrund (FSL 60 §).

En betalning som tillfaller borgenären vid sanering får inte vara mindre än vad borgenären skulle få om gäldenären gick i konkurs. Säkerhetsskulder intar en särskild ställning genom att skuldbeloppet inte kan sänkas till de delar som den täcks av säkerhetens värde (FSL 45 §). Lagen om företagssanering definierar inte de affärsekonomiska åtgärder som sanering förutsätter, utan de bestäms från fall till fall.

Ett saneringsprogram innehåller i typfallet villkor som gäller gäldenärens åtgärder. Sådana villkor kan vara till exempel villkor som gäller ledningens arvoden, olika personalarrangemang och krav som gäller extra kapital. Också återbetalning av lån som delägare tagit ut har ofta varit en förutsättning för att fastställa ett saneringsprogram.

För andra saneringsåtgärder än skuldarrangemang är det typiskt att de på ett eller annat sätt förutsätter åtgärder av gäldenärsföretagets organ eller ägare eller medverkan av alla dessa. Ofta fastställs förutsättningarna för dessa saneringsåtgärder enligt den övriga lagstiftningen (t.ex. enligt de bolags-, arbets- eller avtalsrättsliga bestämmelserna). I ett saneringsprogram är det också möjligt att meddela olika villkor, som ska uppfyllas för att programmet ska kunna fastställas (se FSL 55.3 §) eller grunder för att ett skuldarrangemang ska förfalla (se FSL 64.3 §).

En gäldenär har rätt att bestrida fordringar enligt programförslaget vad gäller grund eller belopp. Dessa invändningar som gäller saneringsskulder ska anmälas skriftligen till utredaren före den tidsfrist som domstolen fastställt. Också utredaren kan göra bestridandet för gäldenärens räkning. Ofta är det ändamålsenligt för gäldenären att först vara i kontakt med utredaren, om någon fordran enligt gäldenären antecknats felaktigt i programförslaget.

FASTSTÄLLANDE AV ETT SANERINGSPROGRAM

Borgenärerna ska ha tillfälle att sätta sig in i programförslaget, framföra sin åsikt och rösta om förslaget. För omröstningen indelas borgenärerna i grupper enligt slag av fordran. I praktiken godkänns saneringsprogrammet i allmänhet med de förutsättningar som föreskrivs i lagen, med samtycke av majoriteten av borgenärsgrupperna och i vissa situationer av majoriteten av en borgenärsgrupp.

Också gäldenären hörs om programförslaget. Eftersom gäldenärens syn på programmet och gäldenärs bundenhet till efterlevnaden av programmet väsentligt påverkar genomförbarheten, borde gäldenären i sitt yttrande meddela om gäldenären är beredd att iaktta det föreslagna programmet. Gäldenären kan i sitt yttrande också föra fram omständigheter, som kan utgöra hinder för fastställande av det föreslagna programmet.

Domstolen undersöker att de villkor för fastställande av programmet som föreskrivs i lagen uppfylls. Domstolen tar inte ställning till programmets affärsekonomiska innehåll. Till slut fastställer domstolen saneringsprogrammet. Tiden från det att saneringsförfarandet inleds till det att saneringsprogrammet fastställs är i allmänhet ett år.

När saneringsprogrammet har fastställts ersätter dess innehåll saneringsskuldernas tidigare villkor. Ett saneringsprogram som fastställts av en domstol duger vid behov som sådant som verkställighetsgrund för borgenären på samma sätt som en dom som förpliktar till en prestation.

GENOMFÖRANDE AV SANERIRNGSPROGRAMMET

Saneringsprogrammet varar i allmänhet i flera år, sex år i genomsnitt.

Genomförandet av saneringsprogrammet ligger i första hand på gäldenärens ansvar.

Under genomförandet av saneringsprogrammet, fortsätter gäldenärsbolagets affärsverksamhet inom de gränser som saneringsprogrammet fastställer. Gäldenären betalar saneringsskulder enligt det betalningsprogram som fastställts i programmet. I det fallet att skulder skärts ned i programmet, finns det ofta i programmet ett förordnande om en skyldighet att göra tilläggsbetalningar, om vissa villkor är uppfyllda.

Om kapital på saneringsskulder skärts ned i saneringsprogrammet, får gäldenären inte längre under genomförandet av programmet på annat sätt än det som förordnats i programmet dela ut medel till ägarna. Medel som delats ut i strid med detta förbud ska returneras till bolaget. Utdelning av medel i strid med förbudet kan också leda till att ett skuldarrangemang förfaller (FSL 64 §).

För uppföljningen av genomförandet av saneringsprogrammet är det möjligt att en övervakare förordnas, vilken övervakar genomförandet av programmet för borgenärernas räkning. Det är möjligt att utredaren eller en annan person förordnas till övervakare. Också borgenärsdelegationens mandat kan i programmet förordnas att fortsätta fram till slutet av programmet. Gäldenärens skyldighet att lämna uppgifter och samarbeta fortsätter under genomförandet av programmet med samma innehåll som mellan starten för saneringsförfarandet och fastställandet av programmet. Också användning av tvångsmedel för att fullgöra en skyldighet är fortfarande möjligt.

Det finns skäl för övervakaren och gäldenären att komma överens om hur gäldenären ger övervakaren information och om andra principer för samarbetet.

Utgångspunkten är att ett fastställt saneringsprogram inte ändras. En gäldenär kan kräva att ett program ändras, om beloppet på en saneringsskuld eller borgenärens rätt fastställs i annan form än vad som beaktats i programmet och denna lösning påverkar innehållet i skuldarrangemanget eller betalningsprogrammet enligt programmet (FSL 63 §). En sådan situation kan uppkomma till exempel av bestridande av en fordran.

Efter att saneringsprogrammet upphört ska övervakaren eller gäldenären, om en övervakare inte finns, utan dröjsmål ge borgenärsdelegationen och borgenärerna en slutredogörelse om programmets utfall. Slutredogörelsens datum ska meddelas också till Rättsregistercentralen (FSL 62.2 §).

HUR ETT SKULDARRANGEMANG ELLER SANERINGSPROGRAM FÖRFALLER

Ett skuldarrangemang som förordnats i ett saneringsprogram eller ett helt saneringsprogram kan förordnas att förfalla enligt de förutsättningar som föreskrivits i FSL 64 och 65 §. Ett skuldarrangemang kan förfalla, om gäldenären på väsentligt sätt försummat en programenlig skyldighet gentemot en borgenär eller om en annan förfallogrund som förordnats i programmet blir verklighet. Hela saneringsprogrammet kan förfalla, om det uppdagas att det hade funnits ett hinder för fastställande av programmet. Ett hinder kan vara till exempel att gäldenären i den verksamhet som saneringsförfarandet gäller har gjort sig skyldig till ett gäldenärsbrott (se strafflagen 39 kap., FSL 7.2 §). Ett program kan även förordnas att förfalla om gäldenären brutit mot programmet för att gynna någon borgenär och förseelsen inte är ringa.

Om skuldsaneringen förfaller, har borgenären rätt till betalning enligt de ursprungliga villkoren. Dröjsmålsränta under den tid skuldsaneringen var i kraft ska dock betalas enbart om domstolen av något särskilt skäl bestämmer det. Om hela programmet förfaller, har borgenärerna samma rätt till betalning som de haft, om programmet inte hade fastställts.

En gäldenär kan efter att saneringsprogrammet fastställts försättas i konkurs. I regel förfaller ett program, om försättandet i konkurs sker före saneringsprogrammet upphört. En domstol kan dock på yrkande av gäldenären eller den borgenär som gjort konkursansökan bestämma att saneringsprogrammet inte förfaller på grund av konkursen, om det finns särskilda skäl för detta, med anledning av att huvuddelen av saneringsskulderna redan har betalats i enlighet med programmet (FSL 66 §).

ÄNDRINGSSÖKANDE

En gäldenär har rätt att söka ändring i domstolsbeslut i ett ärende som gäller saneringsförfarandet eller saneringsprogrammet, såvida inte ändringssökande förbjudits separat eller det handlar om ett avgörande som gäller behandlingen av ärendet.

Sami Uoti Marina Vatanen

ordförande sekreterare