**PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE Cz. 12 - ZAKOŃCZENIE I UMORZENIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO**

 Koniec postępowania restrukturyzacyjnego nastąpić może bądź wskutek jego zakończenia, bądź przez umorzenie tego postępowania. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego następuje po wyczerpaniu wszystkich przewidzianych w przepisach PR etapów tego postępowania, aż do etapu wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu i jego uprawomocnienia – stanowi zatem niejako normalny przewidywany przez ustawodawcę sposób zamknięcia tego postępowania. Z kolei umorzenie postępowania następuje w jego trakcie, bez osiągnięcia etapu zatwierdzenia układu.

 Zgodnie z art. 324 ust. 1 PR postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu. O zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego obwieszcza się. Zatwierdzenie przez sąd restrukturyzacyjny układu powoduje wejście w życie jego postanowień i restrukturyzację zobowiązań dłużnika. Bezpośredni cel postępowania zostaje zatem osiągnięty. Odmowa zatwierdzenia układu skutkuje brakiem restrukturyzacji zobowiązań dłużnika i koniecznością ich realizacji w pełnej wysokości, co częstokroć może doprowadzić do jego szybkiej upadłości – stąd ustawodawca przewiduje w takiej sytuacji możliwość złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.

 Podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego określone zostały w art. 325 i 326 PR, przy czym można wśród nich wyróżnić podstawy o charakterze obligatoryjnym, których zaistnienie obliguje sąd do umarzenia postępowanie restrukturyzacyjne, oraz podstawy fakultatywne, w przypadku zaistnienia których decyzja o umorzeniu postępowania zależy od uznania sądu.

 Można również wyróżnić podstawy umorzenia dotyczące wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych i podstawy umorzenia dotyczące jedynie niektórych, ściśle określonych w przepisach rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych.

 Obligatoryjne podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, dotyczące wszystkich rodzajów postępowań uregulowanych w ustawie, zostały przez ustawodawcę wymienione w art. 325 ust. 1 PR, zgodnie z którym sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli:

1) prowadzenie postępowania zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli;

2) dłużnik wniósł o umorzenie postępowania i zezwoliła na to rada wierzycieli;

3) układ nie został przyjęty;

4) uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika

W kolejnych ustępach przywołanego przepisu ustawodawca określił przypadki dotyczące wszystkich rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, w których umorzenie postępowania ma jednak charakter fakultatywny, zależny od uznania sądu restrukturyzacyjnego, wynikając z leżących po stronie dłużnika okoliczności budzących wątpliwości co do jego intencji. Zgodnie z art. 325 ust. 2 PR sąd może umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany. Ponadto, z mocy art. 325 ust. 3 PR, sąd może umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza i zezwoliła na to rada wierzycieli.

Przepis art. 326 PR wskazuje obligatoryjne podstawy umorzenia dotyczące ściśle określonych postępowań restrukturyzacyjnych:

1. Przyspieszone postępowanie układowe sąd umarza w przypadku stwierdzenia, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Jeżeli jednak okoliczność ta ujawni się po przyjęciu układu, sąd może zatwierdzić układ o ile zostanie wykazane, że dłużnik nie wiedział o istnieniu wierzytelności spornych, a ich zaspokojenie w wyniku wykonania układu nie będzie mniejsze niż w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika.
2. Postępowanie układowe sąd umarza, jeżeli dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do zaspokajania zobowiązań, jeżeli opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzydzieści dni.
3. Postępowanie sanacyjne sąd umarza gdy:
4. dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem (w tym przypadku również obowiązuje domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do zaspokajania zobowiązań, jeżeli opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzydzieści dni),
5. brak jest realnych możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań.

Zgodnie z art. 327 PR na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni. Na postanowienie oddalające wniosek o umorzenie postępowania zażalenie przysługuje przy tym wyłącznie wnioskodawcy.

Skutki zakończenia i umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego określają przepisy art. 329 i nast. PR. Przede wszystkim zgodnie z art. 329 ust. 1 PR z dniem zakończenia postępowania albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania dłużnik odzyskuje prawo zarządu majątkiem, jeżeli był go pozbawiony lub było ono ograniczone, chyba że układ stanowi inaczej. Na mocy art. 330 ust. 1 zarządca po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienia odmawiającego zatwierdzenia układu wydaje niezwłocznie dłużnikowi jego majątek, księgi, korespondencję i dokumenty. Dotyczy to również sytuacji po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, chyba że postanowienia układu stanowią inaczej.

Jeżeli dłużnik nie odbierze swojego majątku w terminie wyznaczonym przez zarządcę, sąd zarządza likwidację majątku i określa sposób likwidacji. Jeżeli natomiast dłużnik nie odbiera ksiąg, korespondencji lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez zarządcę, zarządca oddaje je na przechowanie na koszt dłużnika.