Jak przekształcić przedsiębiorcę w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Zmiany podatkowe i prawne jakie dostarcza nam ustawodawca powodują, że przedsiębiorcy reorganizują swoją działalność gospodarczą i szukają innych form prowadzenia działalności.

Poniżej przedstawiam kroki prawne związane z przekształceniem przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG w sp. z o.o.

1. **przygotowanie planu przekształcenia**

Sporządzenie planu przekształcenia jest pierwszą czynnością, która rozpoczyna proces przekształcenia (por. art. 551 § 5 w zw. z art. 5847 k.s.h.).

Zgodnie z art. 551 § 5 w zw. z art. 5847 §1 k.s.h. plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać: ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Integralną częścią planu przekształcenia są załączniki:

* projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
* projekt aktu założycielskiego spółki przekształconej,
* wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego,
* jak również sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy (por. art. 551 § 5 w zw. z art. 5847 §2 k.s.h.).

Kodeks wymaga, aby plan przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością był sporządzony w formie aktu notarialnego (por. art. 551 § 5 w zw. z art. 5846 k.s.h.).

Przygotowanie planu przekształcenia wymaga ścisłego współdziałania doradców prawnych z biurem rachunkowym.

1. **poddanie planu przekształcenia kontroli przez biegłych rewidentów**

Biegły rewident bada sporządzony plan przekształcenia przedsiębiorcy w zakresie jego poprawności i rzetelności.

Biegły rewident powoływany jest na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego, który składa go do sądu rejestrowego właściwego według jego siedziby.

Można wnioskować o wybór przez Sąd własnego (wskazanego konkretnie we wniosku) biegłego.

Przygotowaną pisemną opinię biegły rewident składa wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.

Termin, w którym biegły rewident ma obowiązek przygotować pisemną opinię określa sąd rejestrowy i jest to termin nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia.

1. **oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy**

Przedsiębiorca przekształcający się w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością składa oświadczenie o przekształceniu w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Treść tego oświadczenia powinna zawierać co najmniej:

1) typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;

2) wysokość kapitału zakładowego;

3) zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu, jako wspólnikowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;

4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej

1. **powołanie członków organów spółki przekształconej**

Powołanie członków zarządu ma miejsce podczas czynności u notariusza związanej ze złożeniem oświadczenia o przekształceniu.

1. **akt założycielski spółki przekształconej**

W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością musi dojść do podpisania aktu założycielskiego.

Ma to miejsce podczas czynności u notariusza związanej ze złożeniem oświadczenia o przekształceniu.

1. **zgłoszenie spółki przekształconej do sądu rejestrowego i wpis do rejestru przedsiębiorców KRS**

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców wnoszą wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej.

Z chwilą wpisu do rejestru (przedsiębiorców) przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą.

Jest to tzw. dzień przekształcenia. W tym dniu następują też wszelkie skutki przekształcenia. Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny.

Jakie są skutki przekształcenia?

W toku przekształcenia następuje podwójny skutek: przedmiotowy i podmiotowy.

W pierwszym przypadku musi dojść do zastąpienia dotychczasowej działalności przedsiębiorcy jednoosobowego przez podjęcie działalności w formie spółki (forma przedsiębiorcy jednoosobowego – forma jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

W drugim przypadku następują określone skutki podmiotowe (osoba fizyczna – przedsiębiorca) – staje się z chwilą wpisu wspólnikiem (niebędącym przedsiębiorcą) jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skutki przekształcenia na gruncie praw i obowiązków administracyjnoprawnych zostały zawarte w art. 5842 §2 k.s.h. Zgodnie z nim spółka przekształcona pozostaje podmiotem, w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Przekształcany przedsiębiorca staje się z chwilą wpisu do rejestru jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Natomiast po dniu przekształcenia podmioty trzecie mogą przystąpić do spółki poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo poprzez nabycie tytułów uczestnictwa (udziałów) od jedynego wspólnika (przedsiębiorcy przekształcanego) w drodze zawartych umów sprzedaży/darowizny udziałów.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Ewelina Ładyga-Buczko