**UKŁAD W UPADŁOŚCI**

 W swoim pierwotnym kształcie (do dnia 1.01.2016 r.) ustawa Prawo upadłościowe – zatytułowana wówczas Prawo upadłościowe i naprawcze regulowała dwa rodzaje postępowań – **postępowanie upadłościowe** prowadzone w stosunku do dłużników niewypłacalnych – oraz **postępowanie naprawcze**, które mogło być prowadzone w stosunku do dłużników dopiero zagrożonych niewypłacalnością. Postępowanie naprawcze zmierzało do restrukturyzacji zobowiązań dłużnika w drodze układu zawartego z wierzycielami i tym samym zapobieżeniu jego upadłości, a w dalszej perspektywie - uzdrowieniu jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Z kolei postępowanie upadłościowe mogło być prowadzone w dwóch formach – jako upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego i upadłość z możliwością zawarcia układu, którą można było ogłosić gdy zostało uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika.

Po wejściu w życie dnia 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (PR), z zakresu regulowanego przepisami PU zostały co do zasady wyłączone – jako uregulowane w nowej ustawie - kwestie dotyczące prowadzenia postępowań zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia poprzez zawarcie porozumienia z wierzycielami (a zatem układu) i uzdrowienia sytuacji ekonomiczno finansowej dłużnika, zarówno wtedy gdy dłużnik był już niewypłacalny, jak i był dopiero zagrożony niewypłacalnością. Uchylone zostały zatem przepisy PU regulujące postępowanie naprawcze, jak i postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Odpowiednik tych postępowań stanowią obecnie zmierzające do zawarcia układu z wierzycielami postępowania restrukturyzacyjne uregulowane w przepisach PR.

 W obecnym stanie prawnym nadal jest jednak dopuszczalne zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym - szczątkowe regulacje dotyczące tej kwestii zawiera Tytuł VA Części I PU, obejmujący art. 266a – 266f. Z mocy art. 266f PU w zakresie nieuregulowanym w tym tytule do układu i jego skutków przepisy Prawa restrukturyzacyjnego stosuje się odpowiednio.

 Zgodnie z art. 266a ust. 2 PU propozycje układowe w postępowaniu upadłościowym mogą zgłosić upadły, wierzyciel oraz syndyk. Podmioty te mogą wraz z propozycjami złożyć do sędziego-komisarza wniosek o całkowite lub częściowe wstrzymanie likwidacji masy upadłości do czasu zatwierdzenia układu. Niedopuszczalne jest wstrzymanie likwidacji masy upadłości, jeżeli propozycje układowe nie przewidują zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem niezwłocznie po zatwierdzeniu układu i prawomocnym zakończeniu postępowania na tej podstawie. Niedopuszczalne jest wstrzymanie likwidacji w zakresie przedmiotu obciążonego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, jeżeli sprzeciwi się temu wierzyciel, którego wierzytelność jest w ten sposób zabezpieczona. Sędzia-komisarz wstrzymuje likwidację masy upadłości wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania układu.

 Sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację masy upadłości i zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem – ale nie jest do tego zobowiązany - jeżeli zostało uprawdopodobnione, że układ zostanie przyjęty przez wierzycieli i wykonany.

 Obligatoryjnie sędzia-komisarz wstrzymuje likwidację masy upadłości i zwołuje zgromadzenie wierzycieli, jeżeli wniosek jest popierany przez wierzyciela lub wierzycieli posiadających łącznie co najmniej 50% sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom uprawnionym do głosowania nad układem.

 Zgromadzenie wierzycieli sędzia-komisarz zwołuje po zatwierdzeniu listy wierzytelności. Na zgromadzeniu przeprowadzane jest głosowanie nad przyjęciem układu, przy czym stosuje się w oparciu o art. 266f przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z art. 119 ust. 1 PR uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Przyjęty przez wierzycieli układ podlega zatwierdzeniu przez sąd upadłościowy w formie postanowienia. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania.