# ورشکستگی و قوانین مرتبط به آن در حقوق ایران و فرانسه

**نام و نام خانوادگی نویسنده اول**

*عنوان علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده اول*

*آدرس الکترونیکی نویسنده اول*

**نام و نام خانوادگی نویسنده دوم**

*عنوان علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده دوم*

*آدرس الکترونیکی نویسنده دوم*

**نام و نام خانوادگی نویسنده سوم**

*عنوان علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده سوم*

*آدرس الکترونیکی نویسنده سوم*

**نام و نام خانوادگی نویسنده چهارم**

*عنوان علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده چهارم*

*آدرس الکترونیکی نویسنده چهارم*

**چکیده**

قانون گذار در حقوق ایران در خصوص ورشکستگی سکوت اختیار نموده و در
حقوق تجارت هیچ گونه اشاره ای مبنی بر ورشکستگی وجود ندارد لازم به ذکر است
مطابق با قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه‌های خود هستند و فقط نسبت
به موضوعهایی که در قوانین و اساسنامه‌های انها ذکر نشده تابع مقررات اصلاحیه 1347 قانون تجارت
میشوند.

قانون فرانسه در سال 2005 اصلاح گردیده است و ورشکستگی را علاوه بر تجار به شرکتهای
غیرتجارتی نیز که موضوع آنها جنبه اقتصادی دارد تسری داده است.
در سیستم حقوقی فرانسه بیشتر به موسسه تجاری توجه میشود لذا بازسازی قضایی را در نظر گرفته اند
که یک سری امتیازاتی برای موسسه تجاری در نظر گرفته میشود که دوباره روی پای خود بایستد تا
بتواند به بازسازی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود بپردازد، از جمله اینکه میتواند دوباره معامله کند و
عملا در فرانسه شرکتهای دولتی با معافیت از قوانین ورشکستگی به فعالیت میپردازند.

**کلمات کلیدی:** **ورشکستگی، قوانین، حقوق ایران، حقوق فرانسه**

1. مقدمه

ورشکستگی یکی از مواردی است که با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و تحولات سریع در تولید، تجارت، فناوری و ... در عصر حاضر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با توجه به فضای رقابتی موجود در ابعاد ملی و بین المللی تسهیل امور مربوط به ورشکستگی می تواند در بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش رغبت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری، نقش مؤثری داشته باشد. افزایش کارایی عملکرد بازار، فشار بر شرکت ها به منظور بهبود مدیریت، الزام به رعایت اصول مبادله و حمایت از حقوقی بدهکاران و طلبکاران از ویژگی های اصلی یک قانون ورشکستگی مناسب میباشد. قانون تجارت کنونی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال ۱۸۰۷ میلادی فرانسه است. علیرغم اینکه قانون تجارت فرانسه از سال ۱۸۰۷ میلادی اصلاحات متعددی داشته و در سال ۲۰۰۵ میلادی آخرین بار اصلاح شده، در حقوق ایران از سال ۱۳۱۸ به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب ورشکستگی تدوین نشده است. از سوی دیگر، به لحاظ پیشرفت کشورها ترتیبات حقوقی جدیدی از قبیل بازسازی ایجاد شده که در قانون تجارت ایران وجود ندارد. لذا ضرورت دارد که قانون تجارت کشور متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری روز مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد. در پژوهش حاضر به برسی ورشکستگی شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه پرداخته خواهد شد.

1. مفاهیم ورشکستگی

به موجب صدر ماده 412 ق. ت. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی
که بر عهده اوست حاصل میشود. همچنین از ماده 413 قانون مذبور برمی آید که وقفه درتادیه قروض
یا سایر تعهدات نقدی موجب توقف بازرگانان است بنابراین:

شرط اول ورشکستگی، تاجر یا شرکت تجارتی بودن است. پس با توجه به تعریف تاجر و شرکت
تجارتی نمی توان افراد عادی یا سازمانهای غیر تجاری را ورشکسته دانست. پس اجزاء یا خدمه یا
شاگرد تاجراگر هم معاملات تجارتی انجام دهند مشمول ورشکستگی نخواهند بود. همچنین مدیر
شرکت چون به حساب خود تجارت نمی کند بر اثر ورشکستگی شرکت ورشکسته تلقی نخواهد
شد.(مهرابی،)1389
درمورد سازمانهای غیر تجارتی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی اگر فعالیت آنها منحصر به موضوع مندرج
در اساسنامه باشد. و دچار عدم توانائی پرداخت بدهیهای خود گردند چون اطلاق شرکت تجارتی به
آنها نمی شود، لذا باید مطابق مقررات اساسنامه خود اقدام به تصفیه نمایند و الا قهراً باید اعضاء آنها طبق
مقررات اعسار رفتار کنند. اما اگر چنین سازمانهایی برخلاف موضوع فعالیت خود اقدام به معاملات
تجارتی نمایند و دچار وقفه در پرداخت دیون شوند مشمول مقررات اعسار نخواهند بود و باید مطابق
مقررات ورشکستگی با آنها رفتار کرد.

شرط دوم داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت است والا اگرشخص محجوری معاملات تجارتی انجام دهد و دچار عدم توانائی در تادیه فروش گردد ورشکسته محسوب نخواهند شد.

شرط سوم تعلق ورشکستگی به اعمال تجارتی است. بنابراین اگر کسی که شغل دیگری غیر از تجارت
دارد به معاملات تجارتی هم بپردازد از این حیث مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود.

شرط چهارم اینست که دیون تاجر مربوطه به معاملات تجارتی باشد والا دیون غیر تجارتی مستلزم
توقف نیست مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد نماید و رفع آن مقدور نباشد.

شرط پنجم اینست که عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ناتوانی ازتادیه آنها باشد درغیر اینصورت
صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نخواهد بود.

شرط ششم اینست که لازم نیست دارائی تاجر کمتر از بدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را
بپردارد ورشکسته است چه ممکن است تاجر به دارائی خود دسترسی نداشته یا نقدینگی کافی یا کالای
قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهیهای خود را بپردازد (صفری،)1388

توقف پس از فوت : در ذیل ماده 412 تصریح شده است که حکم ورشکستگی تاجری را که حین
الفوت در حال توقف بوده تا یکسال از مرگ او نیز میتوان صادر نمود. بنابراین با تحقق دو شرط یعنی
توقف تاجرحین الفوت و عدم انقضاء یکسال از فوت وی ورشکستگی صادر نمود. در این حال امروز
ورشکستگی مربوط به ترکه و مال الارث خواهد بود و تقاضای صدور حکم ورشکستگی علاوه بر
بستانکاران و دادستان از طرف ورثه نیز قبول است (مهرابی،)1389

ورشکستگی پس از بر کناری از تجارت – مقنن ورشکستگی را مربوط به معاملات تجارتی قرارداده
است. بنایراین اگر تاجری در مدت اشتغال به اعمال بازرگانی دچار وقفه در پرداخت دیون و سپس
دست از تجارت کشیده است مشمول ورشکستگی خواهد بود گرچه در حال فعلی اطلاق تاجر به وی
نمی شود. اگر چه دراین خصوص تصریحی در قانون تجارت نشده ولی ازروح قانون و قاعده اولویت و
تنقیح مناط میتوان تاجر را ترک تجارت و وقفه درپرداخت دیون مربوطه به معاملات تجارتی ورشکسته
دانست. به نظرمیرسد که در اینجا نیز تقاضای ورشکستگی نباید از یکسال بگذرد

1. اقسام ورشکستگی

با توجه به مواد 412 و 514 و 549 قانون تجارت سه نوع ورشکستگی میتوان تشخیص داد که عبارتند
از:

1. ورشکستگی عادی
2. ورشکستگی به تقصیر
3. ورشکستگی به تقلب (عقبایی،)13

الف-ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی همان است که تاجری براثرعوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا سوء نیت و تقلب متوقف گردد، ورشکستگی عادی حالتی است که در آن باره فقط یک سلسله مقررات و دستورات مدنی وضع گردیده و با کمکهای قانونی وضع مختل و نابسامان بازرگان ورشکسته رسیدگی و تصفیه میشود. (الماسی و شیخ محمدی،)1395

ولی در ورشکستگی به تقصیر و یا به تقلب، علاوه براینکه حالت حقوقی بازرگان مورد توجه است
عواقب کیفری نیز به منظور مجازات بازرگان ورشکسته بوجود میآید.

ب-ورشکستگی به تقصیر

ماده 543 قانون تجارت در مقام بیان نوع و میزان مجازات بزه و به تقصیر مقرر داشته است:«ورشکستگی
به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا 3 سا ل حبس تأدیبی است.» لیکن ماده حاضر را باید
با توجه به موخر التصویب بودن مقررات ماده 671 ق.م.ا منسوخه دانست و لذا مجازات این بزه در حال
حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال میباشد مع الوصف حسب مقررات ورشکستگی ماده 558
قانون تجارت و ماده 111 لایحه اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات تبعی نیز
پیشبینی شده که در حال حاضر نیز قابل اعمال است.این مجازات تبعی اعلان حکم محکومیت تاجر
مبنی بر ورشکستگی به تقصیر به مدیریت شرکت به موجب ماده 558 و عدم امکان انتساب تاجر
ورشکسته به تقصیر به خرج محکوم علیه با توجه به ماده 111 لایحه اصلاح قانون تجارت است.(ضیا
جلدی،)1395
ج-ورشکستگی به تقلب

تقلب عنصر قانونی یک سلسله از جرائم است که مبتنی بر سوءنیت میباشند مثل کلاهبرداری و کم
فروشی و جعل نظائر اینها. قانون تجارت انجام اعمال زیر را از طرف بازرگان تقلب تشخیص و
ورشکستگی ناشی از آن را ورشکستگی به تقلب و مستلزم مجازات دانسته است.این نوع ورشکستگی جرم از درجه جنائی تلقی و مجازات آن مطابق ماده 236قانون مجازات عمومی حبس مجرد از سه تا
پنج سال تعیین گردیده است. ورشکستگی به تقلب طبق ماده 559ق.ت. باین شرح بیان شده است:
«هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه
ومعاملات صوری ازمیان برده و همچنین هرتاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد یا بوسیله صورت
دارائی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نماید.» (شقاقی
نژاد،)1372
خیلی از نوگرایان، بر این باور هستند که شخص حقوقی نیز میتواند مرتکب جرم شود. اینان حتی چنین
مثال میآورند که یک شرکت مطبوعاتی میتواند به شخص یا شرکتی توهین کند پس مرتکب جرم شده
است. درست این است که شخص حقوقی اصلاً توان ارتکاب جرم را ندارد. حتی با بدترین مرام هایی
که در اساسنامه اش باشد، در فرجام این شخص حقیقی است که به نمایندگی از شخص حقوقی در
ارتکاب جرم، مباشرت میکند. برای عدم امکان مباشرت شخص حقوقی در ارتکاب جرم، چنین استدلال
میشود.

1. نگاهی به قوانین ورشکستگی ایران، فرانسه

قوانین ورشکستگی کشور فرانسه به منظور استفاده از تجارب کشورهای بزرگ و پیشرو، از جنبه‌های مختلف شامل سال تصویب یا اصلاح، فرمهای درخواست رسیدگی، دامنه شمول، تقاضاکنندگان ورشکستگی و شرایط و الزامات آن، مرجع رسیدگی کننده، مسئول اجرای فرآیند ورشکستگی و اختیارات، توقف خودکار اقدامات طلبکاران علیه بدهکار، موارد باطل و بلااثر، قراردادهای در حال اجرا، استرداد کالاهای فروخته شده توسط طلبکاران، تسویه بدهی از محل دارایی‌ها، تأمین مالی پس از دادخواست، طبقه‌بندی طلبکاران، حمایت‌ها از ارزش طلب بستانکاران، تعیین بدهی‌ها، کمیته طلبکاران، ثبت برنامه بازسازی، تصویب برنامه بازسازی، اختیارات دادگاه در قبول بازسازی و مواجهه با بدهکاران ورشکسته خارجی مورد بررسی قرار گرفته و با قانون ورشکستگی ایران مقایسه شده است.

قوانین ورشکستگی فرانسه برای درخواست ورشکستگی دو فرم تجدید ساختار و انحلال را پیشبینی کرده‌اند. در قانون ورشکستگی ایران چنین فرم‌هایی منظور نشده و برای تقاضای ورشکستگی صرفاً دادخواست به دادگاه ارائه می‌شود.

قانون ورشکستگی فرانسه همه نوع شخص حقیقی و حقوقی تاجر و غیرتاجر را باستثنای مؤسسات دولتی و شبه دولتی نظیر استانداری‌ها، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی در برمی‌گیرد. قانون ورشکستگی چین صرفاً شرکت‌های دولتی و تعاونی میباشد. قانون ورشکستگی ایران تنها اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر را شامل می‌شود و اشخاص غیرتاجر مشمول این قانون نیستند.

براساس قوانین فرانسه و ایران هم بدهکار و هم طلبکاران میتوانند از دادگاه درخواست رسیدگی به ورشکستگی نمایند. البته چنان که در جدول مشاهده میشود شرایط اعلام ورشکستگی در این دو کشور متفاوت است. بطوری که براساس قانون ورشکستگی چین چنانچه بدهکار توانایی ادای دیون را نداشته باشد و یا میزان
تعهدات شرکت بیشتر از ارزش داریی‌های آن باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست رسیدگی نماید.
قوانین ورشکستگی فرانسه و ایران برای بدهکار ضربالاجل تعیین کردهاند که در فرانسه 91 روز و در ایران 1 روز پس از توقف در پرداخت دیون میباشد و بدهکار باید طی این دوره زمانی تقاضای رسیدگی به ورشکستگی را به دادگاه ارائه نماید.

در فرانسه هر طلبکاری که طلب خود را دریافت نکرده است میتواند دادخواست ورشکستگی را علیه بدهکار ارائه دهد. طلبکار باید ثابت کند که پیش از این تلاش کرده است طلب معوق خود را بگیرد و بدهکار نیز
واقعاً قادر به پرداخت بدهیهای معوق شده خود نباشد. وی همچنین باید اثبات کند احیاء بدهکار
کاملاً غیرممکن است. بر اساس قانون ورشکستگی ایران هر کسی که از تاجر مطالباتی دارد می تواند
در صورت وقفه در تأدیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شرکت تجارتی دادخواست ورشکستگی علیه
هر یک از آنها تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. دادستان نیز به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدرو
حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید.

در ایران دادگاه عمومی به امور ورشکستگی رسیدگی میکند و در فرانسه براساس این که ورشکسته فعالیت
تجاری داشته یا شهروند عادی بوده دادگاه‌ها متفاوت است.

در فرانسه مدیر ]تصفیه[ قدرت اجرایی چندانی ندارد و نقش اصلی او تنفیذ تصمیمات مسئولان شرکت است. وی قدرت تعویض مدیریت شرکت را ندارد و میتواند پیشنهاداتی را برای کاهش بدهیها یا افزایش زمان بازپرداخت آنها ارائه کند. در ایران دادگاه یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین میکند. مدیر تصفیه میتواند از بین مدیران شرکت و یا سایر افراد باشد. چنانچه در حوزه دادگاه اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود
داشته باشد این اداره و در غیراینصورت یک نفر ناظر تعیین شده از طرف دادگاه بر عملکرد مدیرتصفیه
نظارت میکند. دعوت بستانکاران و بدهکاران ورشکسته، اداره اموال و وصول مطالبات ورشکسته،
فروش اموال ورشکسته، تقسیم دارایی ورشکسته بین بستانکاران و اعلام خاتمه ورشکستگی به عهده
مدیر تصفیه میباشد.

در فرانسه با شروع رسیدگی اقدامات طلبکاران علیه بدهکار بطور خودکار متوقف میشود. مدت توقف خودکار 1 ماه است که با موافقت دادگاه 1 ماه دیگر هم قابل تمدید است. براساس قانون ورشکستگی ایران، دادگاه تاریخ توقف تعیین مینماید. در غیر این صورت، تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاریخ توقف محسوب میشود. علاوه بر این بستانکاران میتوانند تا انقضا مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات خود معین شده است،
تغییر تاریخ توقف را از دادگاه درخواست نمایند.

در فرانسه اعمال حقوقی انجامشده توسط شخص ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی و در دوران مشکوک، نسبت به طلبکاران بلااثر میباشد و در طول دوره رسیدگی پرداخت بابت بدهی‌های قبل از رسیدگی بجز موارد خاصی که دادگاه اجازه میدهد، ممنوع است. براساس قانون ورشکستگی ایران چنانچه ثابت شود تاجر متوقف تا 5 سال قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین معامله بوده، آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله تفاوت قیمت را قبل از صدور حکم فسخ بپردازد. معاملات صوری یا مسبوق به تبانی خودبهخود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصهای خواهد برد. همچنین
بعد از توقف هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از منقول و غیرمنقول،
تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل از هر طریقی، هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول
تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود و معامله اموال ورشکسته توسط کارکنان اداره
تصفیه یا وابستگان آنها تا درجه دوم از طبقه دوم باطل و بلااثر هستند.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | فرانسه | ايران |
| سال تصويب يا اصلاح | ولین قانون در سال 3081 میلادی تصویب شده و اخرین اصلاح آن در سال 5881 میلادی صورت گرفته است | اولین قانون در سال 3133 تصویب شده و تغییر خاصی نداشته است. در سال 3130 نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب رسیده است |
| فرمهاي درخواسترسيدگی | تا سال 5881 میلادی دادخواست ورشکستگی بوده که از این سال براساس اصلاحات موسوم به رویه حفاظت" 9 دو فرم تجدید ساختار و انحلال برای درخواست ورشکستگی در نظر گرفته شده است | دادخواست ورشکستگی |
| دامنه شمول | اشخاص اعم از تاجر و غیرتاجر و شرکتها اعم از تجاری و غیرتجاری (باستثنای استانداری، شهرداری، بخشداری و سایر مؤسسات عمومی | شرکتهای تجاری و تجار |
| تقاضاكنندگانورشکستگی و شرايط والزامات آن | هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی، حتی غیرتاجر که از پرداخت دیون خود متوقف شود باید ظرف 91 روز درخواست شروع رسیدگی قضایی به ورشکستگی خود را به دادگاه مربوطه ارائه دهد.-هر طلبکاری که طلب خود را دریافت نکرده است میتواند دادخواست ورشکستگی را علیه بدهکار ارائه دهد. طلبکار باید ثابت کند کهپیش از این تلاش کرده است طلب معوق خود را بگیرد و بدهکار نیز واقعاً قادر به پرداخت بدهیهای معوقشده خود نباشد. وی همچنین باید اثبات کند احیاء بدهکار کاملاً غیرممکن است | هر تاجر بدهکار مکلف است دادخواست توقف خود را ظرف 1روز از تایخ وقفه در پرداخت دیون به انضمام صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی مربوط به دفتر دادگاه حقوقی یک محل اقامت خود تسلیم نماید.- مطابق بند ب از ماده 931 ق.ت هر کسی که از تاجر مطالباتی دارد می تواند در صورت وقفه در تأدیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شرکت تجارتی دادخواست ورشکستگی علیه هر یک از آنها تهیه و به دادگاه تقدیم نماید.- دادستان به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدرو حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید |
| مرجع رسيدگی كننده | براساس این که ورشکسته فعالیت تجاری داشته یا شهروند عادی بوده دادگاهها متفاوت است. (به ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی تجاری، دادگاه عمومی ذیصلاح دعاوی تجاری رسیدگی میکند. | دادگاه عمومی |
| مواجهه با بدهکارانورشکسته خارجی | قوانین ورشکستگی شرکتهایی که مرکز اصلی فعالیت آنها در اتحادیه اروپا است (به جز دانمارک) شامل قوانین 5888/3191 اتحادیه اروپا مصوب 53 ماه می سال 58 است. در خصوص سایر کشورها، قانون مقر دادگاهرسیدگیکننده اجرا میشود | دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.هر گاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه میشود که بنگاه بازرگانی، شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد، یا سابقاً داشته است |
| ثبت برنامه بازسازي | اگر شرکت در سررسید بدهیها قادر به پرداخت آنها باشد میتواند طی 9 روز فرآیند مصالحه یا بازسازی را شروع کند | ظرف 9 روز از تاریخ موعدی که تعیین گردیده، وقتی مجمع طلبکاران به دعوت عضو ناظر با حضور حداقل تعداد نصف بعلاوه یک طلبکاران و دارندگان سه چهارم از مطالبات تشکیل گردید، در صورتی که توافق اکثریث لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی حاصل شد، ورشکستگی تعلیق گردیده و تاجر به کار تجارتی خود ادامه میدهد |
| تعيين بدهی‌ها | طلبکاران باید دعاوی خود در مورد رسیدگی قضایی به ورشکستگی را ظرف دو ماه (اگر در خارج از خاک اصلی فرانسه باشد ظرف 9 ماه) پس از انتشار اطلاعیه شروع دادرسی در روزنامه رسمی اعلامیه‌های تجاری و مدنی" به ثبت برسانند | تاجر ملزم به ارائه صورت بدهیها میباشد. علاوه بر این بستانکاران مکف هستند ظرف 1روز از تاریخ پایان مهلت نشر آخرین آگهی، اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به مدیر دفتر دادگاه مربوطه تسلیم نموده و رسید دریافت کنند |

1. درس آموخته‌ها و پيشنهادات براي ايران

- مقایسه قوانین ورشکستگی ایران و فرانسه نشان میدهد که طی 38 سال اخیر کشور فرانسه قوانین خود را اصلاح کرده و آن را با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ملی و بین‌المللی تنظیم نموده‌اند. قانون فعلی ایران در خصوص رسیدگی به امور ورشکستگی از قانون ورشکستگی سال 3081 میلادی فرانسه اقتباس شده و در سال 3133 وضع گردیده است و تاکنون نیز اصلاح یا تغییری به آن اعمال نشده است، در حالی که فرانسه پس از آن بارها اصلاحاتی را در قانون ورشکستگی خود اعمال نموده است. بدیهی است که شرایط اقتصادی با 8 سال پیش تفاوت زیادی دارد، از آنجا که نحوه برخورد با یک بنگاه ورشکسته درحقوق ورشکستگی سنتی و نوین متفاوت است، ضروری است که قانون رسیدگی به امور ورشکستگی کشور مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با شرایط حاضر اقتصاد ملی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد جهانی اصلاح گردد.

با توجه به تجربه کشور فرانسه در خصوص قوانین ورشکستگی، موارد زیر جهت بهبود فرآیند قانونی امور ورشکستگی در کشور پیشنهاد میگردد:

1. کشور فرانسه قانون مخصوصی برای رسیدگی به ورشکستگی دارند ولی در ایران ورشکستگی ذیل قانون تجارت گنجانده شده است. با توجه به اهمیت موضوع ورشکستگی و تعدد مواد و تبصره‌های مربوط به آن بهتر است برای ورشکستگی قانونی منفک از قانون تجارت تصویب گردد.
2. حداقل دو فرم شامل تجدید ساختار و انحلال برای درخواست رسیدگی به ورشکستگی در نظر
گرفته شود.
3. گسترش پوشش قانون ورشکستگی طوری که انواع اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل شود.
4. مهلت بدهکار برای ارائه دادخواست رسیدگی به ورشکستگی از 1روز وقفه در پرداخت دیون به
حداقل یک ماه افزایش یابد. (آمریکا و چین ضربالاجل زمانی در این خصوص مشخص نکردهاند ولی در فرانسه بدهکار 91 روز مهلت دارد.)
5. ایجاد دادگاه تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری از جمله ورشکستگی میتواند موجب تسریع در
روند دادرسی گردد.
6. در مواد قانونی مربوط به ورشکستگی در ایران "توقف خودکار اقدامات طلبکاران علیه بدهکار"
دیده نشده و توقف اقدامات طلبکاران علیه بدهکار منوط به صدور حکم از طرف دادگاه میباشد. لازم است که دوره توقف خودکار در قانون لحاظ شود تا طلبکاران بطور موازی با دادگاه پیگیر امور مربوطه نباشند.
7. در فرانسه مدیر تحت شرایطی میتواند از قاضی بخواهد که به قراردادی خاتمه داده شود. در قوانین ایران بجز موارد خاص این الزام وجود دارد که قراردادها استمرار یابد. لازم است در خصوص
ادامه یا رد قراردادهای در حال اجرا انعطاف بیشتری صورت گیرد.
8. در ایران برخلاف سه کشور آمریکا، چین و فرانسه تمهیداتی در خصوص تأمین مالی پس از ارائه
دادخواست ورشکستگی لحاظ نشده است لذا ضرورت دارد که برای این موضوع راههایی در نظر گرفته شود.
9. نهاد بازسازی (تجدید ساختار) بخش مهمی از قوانین کشورهای آمریکا، چین و فرانسه میباشد در
حالی که در قانون ایران وجود ندارد و قرارداد ارفاقی در مقایسه با آن بسیار ناقص است. لذا پیشنهاد میشود فصلی تحت عنوان بازسازی در قانون گنجانده شود. با استفاده از تجربه کشورهای مذکور میتوان موارد زیر را در خصوص بازسازی لحاظ نمود:
* تعیین مهلت زمانی برای بدهکار جهت ارائه برنامه بازسازی
* تعیین مهلت زمانی برای تأیید برنامه بازسازی از سوی طلبکاران در قالب کمیته طلبکاران
* دادن اختیار به دادگاه جهت قبول برنامه بازسازی حتی در صورت عدم تأیید از سوی طلبکاران به شرطی که منافع بازسازی برای طلبکاران کمتر از منافع انحلال نباشد.
1. نتیجه­گیری

یک - ورشکستگی در فرانسه

 مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تصمیم میشود اگر چه اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی میکنند اما برخی شر کتها ممکن است بدون ملی همه مراحل به
ورشکستگی کامل برسند

طبق قا نون فرانسه عدم پر داخت مفهوم کلیدی است که در آن یک شرکت دچار مشکلات مالی میشود
لازم به ذکر است اگر یک وضعیت عدم پرداخت وجود داشته رویه قضایی سازماندهی مجدد یا انحلال
باید آغاز گردد..

هنگامی که یک کسب وکار خود را در وضعیت عدم پرداخت مییابد، یک دوره 45روزه وقت دارد که
در آن اعلام عدم پرداخت یا ورشکستگی کند. فبل از قانون سال 2005آن یک دوره 15 روزه بود . دوره 45 روزه از اولین روز اعلام عدم پرداخت آغاز میشود. قانون در شواری این ترتیب توصیه میکند که
شخص بدون تا خیر اعلام کند. مجازات برای کسانی وجود دارد که در این مدت ور شکستگی خود را
اعلام نمی کنند و یا میخواهند آن را به تاخیر بیندازند.

معنای فنی ورشکستگی برای حقواقدانان فرانسوی، توصیف وسیعی از مجازات است که چنین
مجازاتهایی تنها در صورتی به کار گرفته میشود که قوانین مربوط به قانون تجارت فرانسه را نقص
کرده باشد فرد سپس به عنوان یک ور شکسته توصیف میشود.

حقواق فرانسه به یک شرکت بدهکار اجازه میدهد که از مشکل مالی خود خارج شود یک مهلت قانونی
در ادعای طبلکاران طول یک دوره برشخص تحمیل میشود و طلبکاران باید هرگونه طرح سازماندهی
مجدد که توسط دادگاه حل و فصل انجام میگیرد در پیذیرند.

در پژوهش حاضر به مطالعه ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. در
حقوق ایران در زمینه ورشکستگی ، کاستیهای بسیاری وجود دارد از جمله نبود
قوانین ومقررات، نبود معیار ماهوی اعلام ورشکستگی، فقدان قوانین ومقررات ورشکستگی؛ همچنین در
حقوق تجارت هیچ گونه اشارهای مبنی بر ورشکستگی وجود ندارد قانونگذار در حقوق
ایران از ورشکستگی و به تبع آن از تمام موادی که میتواند این گونه مسائل را حل و
فصل نماید سکوت اختیار نموده. لازم به ذکر است. فقط نسبت به موضوعهای که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر نشده تابع مقررات اصلاحیه 1347 قانون تجارت میشوند. کشور فرانسه زودتر از ایران اقدام به قانون گذاری در خصوص ورشکستگی نموده است. علاوه براین فرانسه در سال 2005 میلادی اصلاحات را در قانون ورشکستگی خود انجام دادهاند، در حالی که در قانون ورشکستگی ایران اصلاحاتی انجام نشده است .برای مثال در کشور فرانسه معاملات تاجر قبل از توقف تابع قانون عام کرده اند در حالی که در ایران قبل از ورشکستگی و توقف اگر تاجر معا ملاتی را انجام دهد معاملات تابع قانون تجارت است. قوانین ورشکستگی فرانسه برای در خواست ورشکستگی دو فرم بازسازی قضایی و انحلال را پیش بینی کر ده اند، در حقوق فرانسه – ماده 1 قانون 565-13 ژوئیه 1967 با اصلاحات بعدی با توجه به مواد 96 و 104همان قانون، ورشکستگی را علاوه بر تجار، به شرکتهای غیر تجارتی نیز که موضوع آنها جنبه اقتصادی دارد (به استثناء استانداری – شهرداری – بخشداری و سایر مؤسسات عمومی) تسری داده است.
قانون ورشکستگی ایران تنها اشخاص حقیقی و حقوقی تا جر راشامل میشود واشخاص غیرتاجر
مشمول این قا نون نیستند. براساس قوانین فرانسه و ایران هم بد هکار و هم طلبکاران میتواننداز دادگاه در خواست رسیدگی به ورشکستگی نمایند .در ماده 438 قانون فرانسه تصریح گردیده که اعلامیه شامل مشخصات قا نون شرکت و در شرکتها دارائی شر کاء ضامن با ضافه اسامی وسایر مشخصات آنها خواهد بود . مدت اعلام در قانون ایران 3 روز از تاریخ وقفه ولی در قانون تجارت فرانسه ظرف 45 روز تعیین گردیده است. در فرانسه هر طلبکاری که طلب خود را دریافت نکرده است میتواند داد خواست ورشکستگی را علیه بد هکار ارائه دهد. طلبکار باید ثابت کند که بیش از این تلاش کرده است طلب معوق خود را بگیرد و بدهکار نیز واقعا" قادر به پر داخت بد هیهای معوق شده خود نباشد. وی همچنین باید اثبات کند احیاء بد هکار غیر ممکن است .براساس قانون ورشکستگی ایران هر کسی که از تاجر مطالباتی دارد میتواند در
صورت وقفه در تأدیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شرکت تجارتی داد خواست ورشکستگی علیه هر
یک از آن ها تهیه وبه دادگاه تقدیم نماید. دادستان نیز به نمایندگی از طرف جا معه حق دارد صدور
حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی متوقف را از دادگاه مر بوطه تقاضا نماید. در ایران دادگاه
عمومی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی تا جر را دارد. و در فرانسه براساس این که
ورشکسته فعالیت تجاری داشته یا شهروند عادی بوده دادگاه ها متفاوت است. در پایان ذکر این نکته
ضروری است که یکی از امتیازات که اغلب از سوی شر کتهای دولتی در فرانسه مورد استفاده قرار
گیرد، معا فیت از قوانین ورشکستگی است.

1. فهرست منابع و ماخذ

- قنواتی، جلیل و اسماعیل کهنمویی، "بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه آن با
قرارداد ارفاقی"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش‌های حقوق تطبیقی)، دوره ،39شماره ،9زمستان
.331-395 ، صص3103

- عبدالملکی، مهدی و مریم احمدیان، " راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار»
بانک جهانی .3نماگر حل وفصل ورشکستگی"، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش
شماره ،31311آبان .3131

-عقیلی کرمانی، پرویز، " ورشکستگی: تصفیه یا بازسازی"، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ،5110
، 3133/1/50صفحه( 35بانک و بیمه.)

**-** K. Beraho, Enoch, "Targeted Bankruptcy Reforms: The Cases of USA, China, UK, Germany, France, pain and Romania", *Journal of the Annals of the University of Bucharest*, Economic and Administrative Sciences, number 212012.
**-** K. Beraho, Enoch, " A comparative review of bankruptcy reforms in the USA, the UK, China and Malaysia", *Problems and Perspectives in Management*, Volume 5, Issue 3, 2011.

**-** Ringeval, Emmanuel. Mason, Alan & Nicolas Morelli, " Restructuring &
Insolvency", 2013, http://evanflaschen.net/France%20Insolvency%20Laws.pdf