1. **Nadzorca i zarządca**

Postępowanie restrukturyzacyjne w myśl art. 23 PR, prowadzi się z udziałem nadzorcy. albo zarządcy. Zarządca powoływany jest co do zasady w postępowaniu sanacyjnym, natomiast w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych bierze udział nadzorca, którym jest, zależnie od rodzaju postępowania nadzorca układu (w postępowaniu o zatwierdzenie układu) albo nadzorca sądowy – w uproszczonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym. Możliwe jest powołanie zarządcy w przyspieszonym postępowaniu układowym i postepowaniu układowym jeżeli dłużnik został pozbawiony zarządu własnego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nadzorca układu | Postępowanie o zatwierdzenie układu | Wybrany przez dłużnika (spośród osób spełniających wymogi określone w art. 24 PR) który zawiera z nim umowę. Zawarcie umowy z nadzorcą jest w postepowaniu o zatwierdzenie układu obligatoryjne. |
| Nadzorca sądowy | 1. Uproszczone postępowanie układowe. 2. Postępowanie układowe | Wyznaczony co do zasady przez sąd restrukturyzacyjny.  Może być także wskazany przez dłużnika za zgodą wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, ale sąd może odmówić jego powołania, gdy kandydat nie daje rękojmi należytego sprawowania obowiązków.  Może nastąpić zmiana przez sąd osoby nadzorcy na skutek uchwały rady wierzycieli |
| Zarządca | Postępowanie sanacyjne | Wyznaczony co do zasady przez sąd restrukturyzacyjny.  Może być uwzględniony wniosek dłużnika (co do osoby zarządcy), do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności.  Może nastąpić zmiana przez sąd osoby zarządcy na skutek uchwały rady wierzycieli |

Ustanowienie nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy ma różny wpływ na możliwość zarządzania majątkiem przez dłużnika. Co do zasady w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik sprawuje zarząd własny swoim majątkiem, chyba że został ustanowiony zarządca. W uproszczonym postepowaniu układowym i postępowaniu układowym zarząd własny dłużnik sprawuje pod nadzorem nadzorcy sądowego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nadzorca układu | Zawarcie umowy z nadzorcą układu nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem.  Dłużnik udziela nadzorcy układu pełnych i zgodnych z prawdą informacji w celu wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym (pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz udostępnia dokumenty dotyczące swojego majątku i zobowiązań | W ramach sprawowanego nadzoru nadzorca układu może kontrolować czynności dłużnika dotyczące jego majątku, a także przedsiębiorstwo dłużnika, w tym sprawdzać, czy mienie dłużnika, które nie stanowi części przedsiębiorstwa, jest dostatecznie zabezpieczone przed zniszczeniem lub utratą.  Do czynności nadzorcy układu należy w szczególności:  1) sporządzenie planu restrukturyzacyjnego;  2) przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych;  3) sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych;  4) współpraca z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania głosów przy zachowaniu praw wierzycieli;  5) złożenie sprawozdania o możliwości wykonania układu |
| Nadzorca sądowy | Po powołaniu nadzorcy sądowego dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie rady wierzycieli. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna. | Podstawowym zadaniem nadzorcy sądowego jest zatem kontrola sposobu sprawowania zarządu przez dłużnika w czasie postępowania układowego, w tym udzielanie zgody na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.  Do czynności nadzorcy sądowego należy w szczególności:  1) zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;  2) sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności;  3) ocena propozycji układowych, w tym, w razie potrzeby, doradztwo w zakresie ich zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, podejmowanie działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie największej liczby ważnych głosów, udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz złożenie opinii o możliwości wykonania układu;  4) w przyspieszonym postępowaniu układowym – sporządzenie spisu wierzytelności spornych. |
| Zarządca | Dłużnik jest pozbawiony zarządu masą sanacyjną. Zarząd ten niezwłocznie obejmuje zarządca. Czynności prawne dokonane przez dłużnika dotyczące mienia, wobec którego dłużnik utracił prawo zarządu, są nieważne.  Spełnienie świadczenia do rąk dłużnika pozbawionego prawa zarządu, dokonane po obwieszczeniu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, nie zwalnia z obowiązku spełnienia świadczenia do rąk zarządcy, chyba że równowartość świadczenia wpłynęła do masy układowej albo sanacyjnej | Podstawowym zadaniem zarządcy jest sprawowanie zarządu masą sanacyjną. W sprawach dotyczących masy sanacyjnej zarządca dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek dłużnika, nie odpowiada za zaciągnięte w tych sprawach zobowiązania.  Wykonuje obowiązki sprawozdawcze ciążące na dłużniku. |