**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ**

**Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

**Έννοια**

Το **εμπόριο** είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, αφού συντελεί στην κυκλοφορία του οικονομικού αγαθού από τον παραγωγό στον καταναλωτή με τη μεσολάβηση τρίτου προσώπου.

**Εμπορικό Δίκαιο** είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις εμπορικές συναλλαγές. Το Εμπορικό Δίκαιο είναι τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου.

Η σχέση των κανόνων του Αστικού Δικαίου με τους κανόνες του Εμπορικού Δικαίου είναι συμπληρωματική, δηλαδή οι κανόνες του Αστικού Δικαίου εφαρμόζονται για τη συμπλήρωση των κενών του Εμπορικού Δικαίου.

**Πηγές**

1)Ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας, που εισήλθε στην Ελλάδα στις 15-11-1821 με τη Νομική Διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας,

2) Οι τροποποιήσεις του Γαλλικού Εμπορικού Κώδικα.

3) Τα έθιμα

.

4) Οι εμπορικές συνήθειες ως έμμεση πηγή.

**Διακρίσεις**

1)Γενικό Εμπορικό Δίκαιο, που ρυθμίζει τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους.

2)Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που ρυθμίζει κυρίως το βιομηχανικό και εμπορικό επάγγελμα

.

3) Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών.

4) Δίκαιο των Αξιόγραφων.

5) Ασφαλιστικό Δίκαιο, που ρυθμίζει τη χερσαία ασφάλιση (ζημιών και ζωής).

6) Ναυτικό Δίκαιο, που ρυθμίζει τη ναυτιλία.

7)Πτωχευτικό Δίκαιο, που ρυθμίζει την κατά δίκαιο τρόπο ικανοποίηση των πιστωτών εμπόρου που πτώχευσε.

**Β) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ**

**Εμπορικές Πράξεις – Συστήματα προσδιορισμού**

1. ***Με βάση ποια συστήματα προσδιορίζονται οι εμπορικές πράξεις και ποιο σύστημα ισχύει στην Ελλάδα;***

1)**Αντικειμενικό Σύστημα**: Κατά το σύστημα αυτό οι εμπορικές πράξεις καθορίζονται από το νόμο, ανεξάρτητα αν γίνονται κατ’ επάγγελμα ή ευκαιριακά. Κατά το σύστημα αυτό το Εμπορικό Δίκαιο είναι το Δίκαιο του Εμπορίου.

2)**Υποκειμενικό Σύστημα**: Κατά το σύστημα αυτό σημασία έχει η ιδιότητα του προσώπου που ενεργεί την πράξη. Μόνο η πράξη εμπόρου είναι πράξη εμπορική. Κατά το σύστημα αυτό το Εμπορικό Δίκαιο είναι το Δίκαιο των εμπόρων.

3)**Σύστημα των εμπορικών επιχειρήσεων**: Κατά το σύστημα αυτό σημασία έχει η ιδιότητα του φορέα ως επιχειρηματία. Εμπορικό Δίκαιο, επομένως, είναι το Δίκαιο των οργανωμένων εμπορικών επιχειρήσεων.

Στην Ελλάδα σήμερα επικρατεί **μικτό σύστημα** προσδιορισμού των εμπορικών πράξεων, δηλαδή συνδυασμός αντικειμενικού και υποκειμενικού συστήματος. Υπάρχουν πράξεις που απαριθμούνται στο νόμο ως εμπορικές και άλλες οι οποίες γίνονται εμπορικές, είτε γιατί γίνονται από έμπορο χάριν της εμπορίας του, είτε γιατί εξαρτώνται από άλλη κύρια πράξη που είναι πρωτότυπα εμπορική.

**Διαίρεση εμπορικών πράξεων**

1. ***Πώς διακρίνονται οι εμπορικές πράξεις;***

Οι εμπορικές πράξεις διακρίνονται σε πρωτότυπες ή αντικειμενικές και σε ποαράγωγες.

**Πρωτότυπες ή αντικειμενικές εμπορικές πράξεις**

Είναι αυτές που χαρακτηρίζονται και απαριθμούνται από το νόμο ως εμπορικές, δηλαδή η εμπορικότητά τους δεν εξαρτάται ούτε από την εμπορική ιδιότητα αυτού που τις ενεργεί, ούτε από τον εμπορικό χαρακτήρα άλλης πράξης. Διακρίνονται σε χερσαίου και θαλασσίου εμπορίου.

**Πρωτότυπες εμπορικές πράξεις χερσαίου εμπορίου**

*1)Αγορά για μεταπώληση προϊόντων γης ή τέχνης*

Προϋποθέσεις είναι:

 α) *Αγορά*, δηλαδή απόκτηση με σύμβαση και επαχθή αιτία,

β) *Πρόθεση* για μεταπώληση, που πρέπει να υπάρχει στον αγοραστή κατά το χρόνο της αγοράς,

 γ) η αγορά να έχει ως αντικείμενο *προϊόντα γης ή τέχνης*, δηλαδή κινητά πράγματα. Τα ακίνητα εξαιρούνται της εμπορικότητας.

2)*Επιχείρηση «χειροτεχνίας»,* δηλαδή επεξεργασία ξένης πρώτης ύλης με αμοιβή (π.χ. βαφείο, πλυντήριο, καθαριστήριο).

3)*Επιχείρηση «παραγγελίας*».

Είναι η ενέργεια εμπορικών πράξεων από κάποιον στο όνομά του αλλά για λογαριασμό τρίτου, με αμοιβή.

4)*Επιχείρηση «μετακόμισης»*

Είναι η μεταφορά προσώπων και πραγμάτων με αμοιβή.

5)*Επιχείρηση «προμήθειας»*

Είναι η ανάληψη υποχρέωσης για παροχή αγαθών, που αυτός που αναλαμβάνει την υποχρέωση θα τα αποκτήσει εκ των υστέρων.

6)*Επιχείρηση «πρακτορείας»*

Είναι η με αμοιβή ανάληψη υποχρέωσης παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών στο κοινό.

7)*Επιχείρηση «πλειστηρίασης»*

Είναι η πώληση κινητών ξένων πραγμάτων με ιδιωτικό πλειστηριασμό, έναντι αμοιβής.

8)*Επιχείρηση «δημοσίων θεαμάτων»*

Είναι η με αμοιβή ανάληψη υποχρέωσης παροχής στο κοινό δημόσιας ψυχαγωγίας.

9)*Οι «κολλυβιστικές εργασίες»*

Είναι οι έναντι αμοιβής ανταλλαγές νομισμάτων.

10)*Οι «Τραπεζικές Εργασίες»*

Είναι η από τις Τράπεζες διαμεσολάβηση στην παροχή οικονομικής πίστης.

11)*Οι «μεσιτικές εργασίες»*

Είναι η με αμοιβή διαμεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας για σύναψη σύμβασης.

12)*Οι συναλλαγματικές*

Η υπό οποιαδήποτε ιδιότητα υπογραφή συναλλαγματικής είναι πρωτότυπη εμπορική πράξη.

13)*Οι αποστολές χρημάτων* από τόπο σε τόπο.

Η απαρίθμηση είναι περιοριστική, αλλά έχει γίνει δεκτό ότι είναι πρωτότυπες εμπορικές και άλλες πράξεις, που δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο, γιατί δεν ήταν γνωστές κατά το χρόνο σύνταξής του, έχουν όμως στοιχεία εμπορικότητας (π.χ. εκδοτική επιχείρηση, εκμετάλλευση κλινικής κ.λπ.) και υπάρχουν και άλλες που καθορίζονται με νεώτερους νόμους (π.χ. χρηματηστηριακές συναλλαγές, ενοχές από τραπεζική επιταγή).

**Πρωτότυπες εμπορικές πράξεις θαλασσίου εμπορίου**

1)Επιχείρηση κατασκευής πλοίου (ναυπήγηση).

2)Αγορά πλοίου, ανεξάρτητα αν υπάρχει πρόθεση για μεταπώληση.

3)Μεταπώληση πλοίου, έστω αι αν δεν αγοράστηκε με πρόθεση μεταπώλησης.

4)Πώληση πλοίου, έστω και αν αποκτήθηκε από δωρεά.

5)Θαλάσσιες αποστολές.

6)Αγορά και πώληση «αρμένων» εξαρτημάτων κ.λπ.

7)Κάθε ναύλωση.

8)Η θαλάσσια ασφάλιση.

9)Οι συμβάσεις που αφορούν πρόσληψη πληρώματος.

10)Όλες οι συναλλαγές που αφορούν τη ναυτική εμπορία.

Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική. Κάθε πράξη που αφορά τη ναυτική εμπορία είναι εμπορική, έστω και αν δεν αναφέρεται στον ανωτέρω κατάλογο.

**Παράγωγες εμπορικές πράξεις**

Είναι αυτές που δεν είναι «καθ’ εαυτές» εμπορικές πράξεις, αλλά παίρνουν το χαρακτήρα της εμπορικής πράξης:

1)*Από το πρόσωπο που τις ενεργεί*, οπότε υπάρχει παράγωγη «εξ υποκειμένου» εμπορικότητα.

 Εάν, δηλαδή, το πρόσωπο που ενεργεί την πράξη είναι έμπορος και η πράξη γίνεται για την εμπορία του, τότε είναι παράγωγη «εξ υποκειμένου» εμπορική πράξη. Ο νόμος, επιπλέον, καθιερώνει τεκμήριο εμπορικότητας, δηλαδή θεωρεί καταρχήν ότι όλες οι πράξεις του ενεργούνται από έμπορο γίνονται χάριν της εμπορίας του. Το τεκμήριο είναι μαχητό, δηλαδή ο έμπορος μπορεί, αν έχει συμφέρον, να το καταρρίψει και να αποδείξει ότι η πράξη δεν έχει σχέση με την εμπορία του.

2)Από την *σχέση εξάρτησης* με άλλη κύρια πράξη πρωτότυπη εμπορική, οπότε υπάρχει παράγωγη «εξ αντικειμένου» εμπορικότητα.

**Συνέπειες εμπορικότητας μιας πράξης**

1. ***Ποιες είναι οι συνέπειες της εμπορικότητας μιας πράξης;***

1)Εφαρμόζεται η εμπορική νομοθεσία.

2)Όποιος κατ’ επάγγελμα ενεργεί εμπορικές πράξεις αποκτά την εμπορική ιδιότητα.

**Έμποροι**

1. ***Πώς αποκτάται και πώς χάνεται οι εμπορική ιδιότητα κατά το τυπικό και κατά το ουσιαστικό κριτήριο;***

**Απόκτηση και απώλεια της εμπορικής ιδιότητας**

1)Κατά το *ουσιαστικό κριτήριο*:

Έμποροι είναι όσοι ενεργούν εμπορικές πράξεις και έχουν σύνηθες επάγγελμα την εμπορία.

 Προϋποθέσεις απόκτησης της εμπορικής ιδιότητας είναι:

α) Η ενέργεια εμπορικών πράξεων και β) η ενέργεια αυτή να γίνεται στα πλαίσια του συνήθους επαγγέλματος.

Η απώλεια της εμπορικής ιδιότητας επέρχεται:

α)Με την παύση της ενέργειας εμπορικών πράξεων κατά σύνηθες επάγγελμα.

β) Με εκ των υστέρων ανικανότητα για κτήση της εμπορικής ιδιότητας .

2)Κατά το *τυπικό κριτήριο:*

Η εμπορική ιδιότητα προσδίδεται από το νόμο, αφού τηρηθούν οι απαραίτητες διατυπώσεις (π.χ. ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, συνεταιρισμοί).

Η εμπορική ιδιότητα χάνεται για τις ΑΕ, ΕΠΕ και Συνεταιρισμούς με τη λύση και εκκαθάρισή τους, για τους χρηματιστές με την ανάκληση του διορισμού τους.

1. ***Tι γνωρίζετε για την εμπορική ικανότητα και το ασυμβίβαστο;***

**Εμπορική ικανότητα**

Την εμπορική ικανότητα έχουν όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η ανικανότητα στο Εμπορικό Δίκαιο διακρίνεται:

α)Στην ανικανότητα για ενέργεια εμπορικών πράξεων.

β) Στην ανικανότητα για απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας (π.χ. «πτωχεύσας» έμπορος ο οποίος έχει ικανότητα για ενέργεια εμπορικών πράξεων, αλλά δεν έχει ικανότητα για απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας).

**Ασυμβίβαστο**

Υπάρχουν πρόσωπα στα οποία ο νόμος απαγορεύει την άσκηση εμπορίας (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι).

1. ***Ποιες είναι οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας;***

**Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας**

1)Ο έμπορος έχει πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή υπόκειται σε πτώχευση αν παύσει τις πληρωμές του.

2)Τεκμήριο εμπορικότητας, δηλαδή οι ενεργούμενες από έμπορο πράξεις χάριν της εμπορίας του τεκμαίρεται ότι είναι εμπορικές.

3)Ο έμπορος έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις π.χ. τήρηση εμπορικών βιβλίων.

4)5ετής χρόνος παραγραφής αξιώσεων εμπόρων.

5)Κατά εμπόρων διατάσσεται προσωποκράτηση για εμπορικές απαιτήσεις.

Από το 1997, όμως, κανείς δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση.

6)Στις εμπορικές συναλλαγές επιτρέπεται η απόδειξη με μάρτυρες, έστω και αν η αξία του αντικειμένου υπερβαίνει κάποιο ποσό που κανονικά δεν επιτρέπεται η απόδειξη με μάρτυρες.

1. ***Ποια είναι τα εμπορικά βιβλία;***

**Εμπορικά Βιβλία**

**1)Ημερολόγιο**

Είναι το βιβλίο, που καταχωρούνται κάθε ημέρα η περιουσία και τα χρέη του εμπόρου, οι εμπορικές εργασίες, οι συναλλαγματικές και γενικά κάθε τι που λαμβάνει ή πληρώνει για οποιοδήποτε λόγο. Επίσης, κάθε μήνα πρέπει να καταχωρούνται τα ποσά της οικιακής του δαπάνης. Πρέπει να μονογραφείται και να θεωρείται μια φορά το χρόνο.

**2)Βιβλίο αντιγραφής επιστολών**

Αντιγράφονται οι επιστολές που ο έμπορος λαμβάνει και αποστέλλει

**3)Βιβλίο απογραφής**

Καταχωρείται κάθε χρόνο ιδιόγραφη απογραφή κινητών και ακινήτων πραγμάτων του εμπόρου, της περιουσίας του και του χρέους του. Πρέπει να μονογραφείται και να θεωρείται μια φορά το χρόνο.

Οι έμποροι οφείλουν να διατηρούν αυτά τα βιβλία για δέκα χρόνια.

Οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., οφείλουν επιπλέον να τηρούν το βιβλίο εταίρων, το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεων.

1. ***Τι γνωρίζετε για την ανακοίνωση και εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων;***

**Ανακοίνωση και εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων**

*Ανακοίνωση* είναι η προσκόμιση των βιβλίων στο δικαστήριο, ώστε να είναι δυνατόν να εξετασθεί το περιεχόμενό τους. Μπορεί να διαταχθεί μόνο: α) στην κληρονομία (από κληρονόμους, κληροδόχους κ.λπ.), β) στην κοινωνία (από τα μέλη της κοινωνίας), γ) στην διάλυση εταιρείας (από τους εταίρους) και δ) στην πτώχευση (από τους πιστωτές του πτωχεύσαντος εμπόρου).

*Εμφάνιση* είναι η προσκόμιση των βιβλίων στο δικαστήριο, ώστε να ληφθούν αντίγραφα (αποσπάσματα), που αφορούν την εκδικαζόμενη υπόθεση. Μπορεί να διαταχθεί σε κάθε υπόθεση στην οποία διάδικος είναι έμπορος, είτε με αίτηση διαδίκου, είτε από το δικαστήριο.

***102. Τι γνωρίζετε για την αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων;***

**Αποδεικτική δύναμη των βιβλίων**

Τα βιβλία θεωρούνται ιδιωτικά έγγραφα και αποδεικνύουν πλήρως ότι η δήλωση που περιέχουν προέρχεται από τον εκδότη τους. Επιτρέπεται ανταπόδειξη (δηλαδή να αποδειχθεί το αντίθετο). Τα βιβλία αποτελούν απόδειξη υπέρ του εκδότη.

Μεταξύ εμπόρων τα βιβλία αποδεικνύουν πλήρως όσα αναφέρονται σε αυτά, αλλά επιτρέπεται ανταπόδειξη, ενώ μεταξύ άλλων προσώπων, που δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία, αποτελούν πλήρη απόδειξη για το μέγεθος της απαίτησης, όταν η ύπαρξή της είναι αποδεδειγμένη με άλλο τρόπο και μόνο για ένα έτος από την εγγραφή, εκτός και αν ο υπόχρεος αναγνώρισε με την υπογραφή του το περιεχόμενο.

**Εμπορικά βιβλία του ΚΒΣ (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων)**

Ο επιτηδευματίας και συνεπώς και ο έμπορος, υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία που ορίζονται από το ΚΒΣ, τα οποία είναι ίδια με τα βιβλία που αναφέρθηκαν ανωτέρω, πλην του βιβλίου αντιγραφής επιστολών.

Στην πράξη οι έμποροι τηρούν μόνο τα βιβλία που ορίζονται από τον ΚΒΣ και αντί του βιβλίου αντιγραφής επιστολών, αρχειοθετούν τις επιστολές που αποστέλλουν και λαμβάνουν.

Οι ΑΕ τηρούν επιπλέον βιβλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων και βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και οι ΕΠΕ βιβλία πρακτικών συνελεύσεων και βιβλίο πρακτικών διαχείρισης.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ**

**Έννοια**

Είναι το σύνολο των ειδικών κανόνων εμπορικού δικαίου που ρυθμίζει και προστατεύει τα απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα σε άϋλα αγαθά ατομικής ή εταιρικής επιχείρησης (εμπορικής, βιομηχανικής ή άλλης π.χ. γεωργικής) και με τους οποίους προστατεύεται κυρίως το βιομηχανικό και εμπορικό επάγγελμα.

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που έχουν ειδικά ρυθμιστεί είναι:

* το δικαίωμα στην εμπορική επωνυμία,
* στο διακριτικό τίτλο,
* στο εμπορικό και βιομηχανικό σήμα,
* στην ευρεσιτεχνία,
* στις τεχνολογικές καινοτομίες
* στη μεταφορά τεχνολογίας
* στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά σχέδια και υποδείγματα (αισθητικές δημιουργίες),
* στις ενδείξεις προέλευσης.

**Εμπορική επωνυμία**

1. ***Τι είναι εμπορική επωνυμία και πώς διακρίνεται;***

***Εμπορική επωνυμία*** είναι το όνομα που χρησιμοποιεί ο έμπορος στις εμπορικές του συναλλαγές.

1. ***Ποιες βασικές αρχές εφαρμόζονται στην εμπορική επωνυμία;***

Οι αρχές που εφαρμόζονται στην εμπορική επωνυμία είναι:

α) ***η αρχή της αλήθειας***: η εμπορική επωνυμία πρέπει να είναι αληθινή, να αποδίδει το πραγματικό (αστικό) όνομα του εμπόρου ή το καθιερωμένο ψευδώνυμο του δικαιούχου φυσικού προσώπου και να ανταποκρίνεται στο πραγματικό αντικείμενο (δραστηριότητα) της εμπορικής επιχείρησης. Εξαίρεση υπάρχει στην παράγωγη επωνυμία.

β) ***η αρχή της διάρκειας***: η εμπορική επωνυμία δεν πρέπει να αλλάζει όταν αλλάζει το πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης.

γ) ***η αρχή της αποκλειστικότητας***: Δεν πρέπει ένα πρόσωπο να χρησιμοποιεί εμπορική επωνυμία την οποία έχει χρησιμοποιήσει πρώτο άλλο πρόσωπο, αλλιώς είναι υποχρεωμένο να προσθέσει κάποιο διακριτικό γνώρισμα. Η αρχή αυτή σκοπό έχει στο να μην δημιουργείται σύγχυση στις συναλλαγές από τη χρησιμοποίηση κοινής επωνυμίας από δύο ή περισσότερους εμπόρους.

**Προστασία επωνυμίας**

1. ***Πώς προστατεύεται η εμπορική επωνυμία;***

Ο έμπορος, όταν χρησιμοποιείται η επωνυμία του από τρίτο, μπορεί να ζητήσει:

α)να σταματήσει η παράνομη χρησιμοποίηση της επωνυμία του (αξίωση «για παράλειψη»)

β)να του καταβληθεί αποζημίωση (αξίωση αποζημίωσης)

γ)να επιβληθούν ποινικές κυρώσεις στον τρίτο.

**Διακριτικός τίτλος**

1. ***Τι γνωρίζετε για το διακριτικό τίτλο;***

Είναι το σημείο που σχηματίζεται ή από όνομα, επωνυμία, ονομασία, έστω και φανταστική, ή από οποιαδήποτε πρόταση αρκεί να έχει διακριτική δύναμη (π,χ, Hotel Hilton, cine ODEON), και να μην αντίκειται στα «χρηστά ήθη», στην «καλή πίστη» και στη δημόσια τάξη και διακρίνει το εμπορικό κατάστημα μιας ατομικής ή εταιρικής επιχείρησης.

Η διαφορά με την επωνυμία είναι ότι ο διακριτικός τίτλος διακρίνει το εμπορικό κατάστημα (αντικειμενικό γνώρισμα), ενώ η επωνυμία τον έμπορο (υποκειμενικό γνώρισμα).

Μπορεί να συμπίπτει με την εμπορική επωνυμία και το σήμα.

Το δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση του διακριτικού τίτλου αποκτάται με την χρησιμοποίηση δημόσια για πρώτη φορά και προστατεύεται, όπως και η εμπορική επωνυμία.