***Основні нововведення до Кодексу України з процедур банкрутства***

До основних нововведень належить впровадження автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність», що об’єднує необхідні реєстри та бази даних і до складу якої входить електронний кабінет арбітражного керуючого. Так, за положеннями ***статті 1***, яка викладена в новій редакції, зазначено, що «автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність» – сукупністю програмно-технічних і телекомунікаційних засобів, які забезпечують збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та фінансово-економічні показники боржника, формування Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, функціонування електронного кабінету арбітражного керуючого та захист від несанкціонованого доступу».

Також ***стаття 3*** викладена в новій редакції, в якій зазначено, що Державний орган з питань банкрутства «формує та веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих України, Єдиний реєстр боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), що є складовими частинами автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність», і встановлює порядок подання відомостей (інформації), необхідних для ведення зазначених реєстрів».

Окрім того, відтепер позовні заяви щодо банкрутства зможуть розглядатися у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін. Так, ***статтю 7*** доповнено абзацами такого змісту: «заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження. Позивач має право в позовній заяві заявити мотивоване клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку загального позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі».

***Статтю 9*** щодо оскарження судових рішень у процедурі банкрутства (неплатоспроможності) доповнено частиною п’ятою: «До апеляційного або касаційного суду направляються матеріали справи у витребуваній ухвалою апеляційного чи касаційного суду частині. Суд, який розглядає апеляційну чи касаційну скаргу, може витребувати справу про банкрутство (неплатоспроможність) у повному обсязі за власною ініціативою. Належним чином засвідчені копії справи або частини справи залишаються в господарському суді для подальшого здійснення провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

Матеріали справи про банкрутство (неплатоспроможність), які стосуються заяви (позову), поданої (поданого) в порядку, визначеному статтею 7 цього Кодексу, направляються господарським судом до апеляційного чи касаційного суду в повному обсязі. Належним чином засвідчені копії справи залишаються в господарському суді для подальшого здійснення провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність)».

Подання заяв про відкриття провадження у справі про банкрутство регламентовано ***статтею 34*** Кодексу, в новій редакції якої зазначено, що заява про відкриття провадження у справі про банкрутство подається кредитором або боржником, а стосовно боржника – державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі – органом (суб’єктом), уповноваженим управляти державним майном, у письмовій формі.

Окрім того, до переліку документів, які має містити заява також внесено зміни. Зокрема, **доповнено** таким змістом: «найменування органу (суб’єкта), уповноваженого управляти державним майном щодо боржника – державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», а також **виключено** «докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом судовий збір не підлягає сплаті;».

Важливим нововведенням є й те, що ***статтю 40 «Забезпечення вимог кредиторів»*** доповнено нормою, яка передбачає, що ухвала про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів є виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню.

Також у новій редакції викладено норми ***статті 42 «Визнання недійсними правочинів боржника»,*** де зазначено, щогосподарський суд у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, поданою в порядку, визначеному статтею 7 цього Кодексу, може визнати недійсними правочини або спростувати майнові дії, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, якщо вони порушили права боржника або кредиторів.

***Стаття 58*** щодо постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури доповнена частиною другою такого змісту: «За клопотанням зборів кредиторів або ліквідатора господарський суд може прийняти рішення про введення процедури санації і після визнання боржника банкрутом, за умови наявності схваленого зборами кредиторів плану санації. Розгляд кредиторами плану санації здійснюється відповідно до статті 52 цього Кодексу. Рішення зборів кредиторів про звернення до господарського суду з клопотанням про введення процедури санації і призначення керуючого санацією приймається зборами кредиторів у порядку, визначеному статтею 52 цього Кодексу для схвалення плану санації. При цьому для визначення кількості голосів кредиторів не враховуються голоси кредиторів, які відповідно до статті 52 цього Кодексу не мають права голосу при схваленні плану санації або змін до нього. Схвалений кредиторами план санації, протоколи голосування кожного класу кредиторів та клопотання про введення процедури санації і призначення керуючого санацією подаються до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.

Господарський суд постановляє ухвалу про введення процедури санації боржника, призначення керуючого санацією та затвердження плану санації відповідно до частини сьомої статті 52 цього Кодексу. У разі постановлення господарським судом ухвали про відмову у введенні процедури санації та затвердженні плану санації стосовно боржника продовжується процедура ліквідації. Постановлення ухвали про відмову у введенні процедури санації та затвердженні плану санації не перешкоджає повторному зверненню до суду з відповідним клопотанням».

Також у ***статті 90*** розширено перелік підстав з яких господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), зокрема у разі: смерті, оголошення померлим або визнання безвісно відсутнім боржника – фізичної особи; укладення мирової угоди між боржником та кредиторами відповідно до статті 192 Господарського процесуального кодексу України; прийняття рішення про приватизацію боржника, яким є державне підприємство або господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Крім того, значно розширено ***статтю 96*** Кодексу щодо особливостей банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, зокрема встановлено, що арбітражний керуючий у справі про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, **повинен скласти іспит** за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

У новій редакції ***статті 114*** розширено зобов’язання арбітражних керуючих у справі про неплатоспроможність фізичної особи, зокрема доповнено такими положеннями: розглядати заяви кредиторів із грошовими вимогами до боржника, що надійшли у встановленому цим Кодексом порядку; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; скласти та у випадках, передбачених цим Кодексом, вести реєстр вимог кредиторів; скликати збори кредиторів та організовувати їх проведення; сформувати ліквідаційну масу.

Також зміни торкнулися і підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, про які зазначено у ***статті 115.*** Так, у частині другій цієї статті пункт перший «розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати)» – **виключено**; а пункт третій викладено в такій редакції – «у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними».

У ***статті 116*** щодо заяв про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність абзац перший частини п’ятої викладено в такій редакції: «Декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували року подання до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Боржник також подає декларацію про майновий стан за рік, в якому подається заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, станом на перше число місяця, що передує місяцю подання заяви до суду».

Окрім того, положення ***статті 133***, якими регламентовано порядок задоволення вимог кредиторів, змінено. Так, у частині другій зазначеної статті, **виключено** слова «а також витрати на проведення аукціону». Крім того, пункт 1 частини четвертої після слів «до боржника щодо» доповнено словами «виплати заборгованості із заробітної плати працівникам, які перебувають/перебували у трудових відносинах із боржником».

У прикінцевих та перехідних положеннях зазначено, що протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом призначення арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств або господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, здійснюється господарськими судами без наявності свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Арбітражні керуючі, призначені у справах про банкрутство державних підприємств або господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, до дня набрання чинності цим Законом та протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом здійснюють свої повноваження до складання іспиту за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.