**25.05. 2017 İcra İflas Pratik Çalışma Cevapları**

1. İflas yolları takipli iflas, doğrudan iflas ve sermaye şirketlerinin iflasıdır. Takipsiz iflas yoluna başvurabilmek için borçlunun muaccel bir para ya da teminat borcunun olması yeterlidir. Takipsiz iflas yollarından olan genel iflas yolu ile takip için ayrıca bu borcun rehinle temin edilmemiş olması gerekmektedir. Olayda muaccel bir para alacağı olduğu ve bu alçağın rehinle temin edilmiş olması söz konusu olmadığından (A), (B)’ye karşı genel iflas yoluyla takibe başvurabilir. Takipsiz iflas yollarından olan kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip için ise, borcun bir kambiyo senedine bağlanmış olması ve muaccel hale gelmesi yeterlidir. Bu nedenle, (A) elindeki bonoya dayanarak kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip başlatabilir.

Doğrudan iflas yoluna başvurabilmek için kanunun öngördüğü şartların varlığı gerekmektedir. (B)’nin alacaklıları İİK m. 177’de sayılan durumlardan birinin varlığı halinde doğrudan ticaret mahkemesine başvurarak (B)’nin iflasını isteyebilir. Diğer taraftan (B) kendi iflası için de ticaret mahkemesine başvurarak iflasına karar verilmesini talep edebilir. Borçlu aciz halinde bulunması nedeniyle (m. 178/1-ihtiyari iflas sebebi) iflasını isteyebilir. Aleyhine alacaklılardan birinin haciz yolu ile takip yapmış olması nedeniyle borçlunun yarı mevcudu elinden çıkmış ve kalanı muaccel ve vadesi bir sene içinde gelecek borçlarını ödemeye yetmiyorsa, borçlu iflasını istemek zorundadır(178/3-zorunlu iflas sebebi). Bu hallerden birinin varlığı durumunda alacaklılardan biri ya da (B) iflas talep edebilir.

İİK m.178’de sermaye şirketlerinin iflası düzenlenmiştir. Bu yola yalnızca sermaye şirketleri ve kooperatifler başvurabilir. Bu yola başvurmanın şartı borca batık olmaktadır. Sermaye şirketi ya da kooperatifin borca batık olması durumunda borçlu ya da bir alacaklı ticaret mahkemesine başvurarak borca batıklık bildiriminde bulunarak iflasa karar verilmesini talep edebilir. Olayda (B)’nin borca batık olduğu hakkında bilgi verilmemiştir. Yalnızca ödeme güçlüğü içine düştüğü söylenmektedir. Borca batık olmak pasifin aktiften fazla olmasıdır. Ödeme güçlüğü içinde olmak ise kişinin hazır bulunan ödeme araçlarıyla, borçlarını karşılayamamasıdır. Olayda yalnızca ödeme güçlüğü içinde olduğu söylenmiştir. Bu halde (B)’nin 178’e göre iflası istenemeyecektir.

İflas: Tacirler, TTK’ya göre tacir sayılanlar ve tacir olmamalarına rağmen kanunlarla iflasa tabi olanlar aleyhine başvurulur.

1. Sermaye şirketlerinin iflasının düzenlendiği 179’nci maddede, iflasın ertelenmesi de hüküm altına alınmıştır. İflasın ertelenmesi, kanunda sermaye şirketlerinin hemen iflas etmesinin önüne geçmek için düzenlenmiştir. Yalnızca 179’nci maddeye göre sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin iflası durumunda başvurulan bir yoldur. Asliye ticaret mahkemesine alacaklılardan biri ya da borçlu başvurabilir. İflasın ertelenmesinin şekli şartları: borca batıklık bildirimi, erteleme talebi, şirket bilançosunun sunulması, iyileştirme projesinin verilmesi ve masrafların ödenmesidir. Maddi şartları ise; borca batık olma, iyileşme ümidi ve iyileştirme tedbirlerinin alacaklıların haklarını korumasıdır. Bu şartların sağlanması halinde (B), iflasın ertelenmesi talebinde bulunabilir.

Erteleme talebini kabul eden mahkeme, şirkete kayyım atayacak ve kayyımın yetki sınırlarını belirleyecektir. Erteleme boyunca borçlu aleyhine başlatılmış tüm takipler durur ve yeni takip yapılamaz (m. 179b). Rehinle temin edilmiş alacaklar ve 206’ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar bu kuralın istisnasıdır. Erteleme boyunca zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez. Erteleme süresi bir yıldır ve bir yıl daha uzatılabilir.

1. Mahkemenin iflasa karar vermesi ile birlikte, borçlu müflis sıfatını alır ve müflisin tüm malları iflas masasını oluşturur.
2. İflas açıldığı sırada müflisin üzerine haciz koyulmuş mallarının üzerindeki hacizler kalkacak ve bu mallar da iflas masasına girecektir. Yalnız hacizli malı satışı yapılmış yani paraya çevrilmiş ise, bu mal haciz alacaklısına ödenir, kalanı iflas masasına verilir (m. 186). Bu nedenle (B)’nin üzerinde haciz olan dairesi de üzerindeki haciz düşmek suretiyle iflas masasına geçecektir. (C) de alacağını iflas masasına yazdırmalıdır.
3. İflasın açıldığı anda müflisin üzerinde rehin olan malları da üzerindeki rehinle birlikte iflas masasına geçer. Rehin alacaklısının rüçhan hakkı vardır. Rehin alacaklısı, takibini iflas masasının yasal temsilcisi olan iflas idaresine karşı yapacaktır (m. 185). (B)’nin arazileri de üzerinde rehin bulunduğu halde iflas masasına girecek ve (D) rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibi iflas masasına karşı yapacaktır. Rehinli malın satışından sonra masraflar ve giderler düşülecek ve (D)’ye alacağı rüçhanlı olarak verilecektir. Artan meblağ masaya iade edilecektir.
4. İflasın açılması ile birlikte müflisin davalı ya da davacı olduğu hukuk davaları duracaktır (istisnalar: m. 194). İkinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonraya kadar duracak olan bu davalar, alacaklıların devam ettirme yönünde karar almasından sonra iflas idaresi tarafından sürdürülür. Bu nedenle (B)’nin (E)’ye karşı açmış olduğu tazminat davası da ikinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonraya kadar duracaktır.
5. Borçlunun taşınmaz rehni ile temin edilmiş olan borçları dışındaki tüm borçları, iflasın açılması ile birlikte muaccel hale gelecektir (m. 195). Bu nedenle (F)’nin alacağının vadesi daha sonra tarihli olsa bile, iflasın açılması ile muaccel hale gelecektir. Diğer taraftan, müflisin para dışındaki borçlarının da para karşılığı verilebilir (m. 198).
6. Konkordato, bir borçlunun yaptığı teklifin nitelikli çoğunlukta alacaklılar tarafından kabul edilmesi ve yetkili makamlarca tasdik edilmesi sonucunda, tüm adi borçlarını verilen zaman dilimi içinde ve teklifte öngörülen şekilde ödemesini sağlayan hukuki bir imkândır. Konkordato, iflas dışı (adi) (m. 285-308) olabileceği gibi, iflasa karar verilmesinden sonra yapılması durumunda iflas içi (m. 309) de olabilir. İflas içi konkordatoya yalnızca iflasa tabi kişiler için başvurulabilir, adi konkordatoya ise tüm borçlular başvurur. Olayda henüz (B)’nin iflasına karar verilmemiştir. Bu nedenle adi konkordatoya başvurulur. Bu başvuruyu (B) ya da alacaklılarından birisi icra mahkemesine yapar. İcra mahkemesinden sunulan konkordato projesi için konkordato mühleti talep edilir. İcra mahkemesinin, konkordatonun başarılı olma ihtimaline ve alacaklılara zarar verme kastının olmadığına kanaat getirmesi halinde borçluya konkordato mühleti vermesi ve konkordato komiseri ataması gerekmektedir ( m. 286). Konkordato komiseri verilen süre (en çok 3 ay, 2 ay da uzatılabilinir) içerisinde alacaklıları toplantıya çağırır ve konkordatonun kabul edilip edilmeyeceğine karar verirler. Bu kararın alınabilmesi içi alacaklıların yarısından fazlasının olumlu oy vermesi ve bunları alacaklarının tüm alacakların üçte ikisinden fazla olması gerekmektedir. Bu hesaplarda, imtiyazlı alacaklar (m. 206), rehinli alacaklar ve borçlunun eş, ana-baba, çocuklarına ait alacaklar hesaba katılmaz (m. 297/2). Konkordato mühleti boyunca borçlu aleyhine herhangi bir takip yapılmaz, başlamış takipler durur. Zamanaşımı ve hakdüşürücü süreler işlemez. Konkordato mühletinde borçlu (B)’nin tasarruf yetkisi de sınırlıdır. Konkordatonun alacaklılar tarafından nitelikli çoğunlukla kabul edilmesinin ardından, konkordato asliye ticaret mahkemesine sunulur. Mahkeme konkordatonun aranan şartları (m. 298/1) sağlaması durumunda, konkordatoyu tasdikler ve konkordato ilan edilir.
7. Konkordatonun sonuçları İcra ve İflas Kanunu’nun 303 ila 306’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

-Konkordatonun etki ve sonuçları yalnızca, olumlu oy vermiş alacaklıyı değil, tüm alacaklıları bağlayacaktır. Bu nedenle borçlu, borçlarını konkordatoda belirtilmiş vade, taksit ya da oranda ödeyecektir.

-Konkordato süresince borçluya karşı yeni takip yapılamayacak ve yapılmış takipler düşecektir. Borçlunun üzerine haciz koyulmuş malları varsa bu mallar üzerindeki hacizler de düşecektir.

-Konkordato boyunca, konkordatonun yerine getirilmesin sağlamak ve gerekli tedbirleri almak üzere bir konkordato denetçisi atanır. Bu denetçi, borçlunun konkordato projesi kapsamından ödeme gücünün varlığı hakkında iki ayda bir mahkemeye rapor tevdi eder.

-Konkordatoyu tasdik eden hâkim, borçlunun talebi üzerine tasdik kararından itibaren en fazla 1 yılı geçmemek üzere ve erteleme süresince işleyecek olup rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırmak kaydıyla, rehinli malların satışını engelleyebilir (298/a).

-Borçlunun alacaklılarından birine, konkordatoda belirtilenden fazla ödeme yapması yasaktır. Borçlunun bu yönde yapmış olduğu vaatler batıldır.

1. Borçlunun mallarına haciz koyulmasından ya da iflasına karar verilmesinden önce, tasarruf yetkisinde herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Bu nedenle borçları olan bir borçlunun mallarını elinden çıkarması ve bu yolla alacaklılarına zarar vermesi söz konusu olabilir. Tasarrufun iptali davası, borçlunun bu şekilde yaptığı tasarrufların iptalini sağlamaktadır. İptal davası, genel yetkili ve görevli mahkemede görülür. İptal davası açma hakkı, tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren beş yılın geçmesi ile düşer. İptale tabi tasarruflar, kanun koyucu tarafından 278,279 ve 280’nci maddede düzenlenmiş haldedir. Bir tasarrufun iptale tabi olabilmesi için hacze ya da aciz belgesi alınmasına neden olan alacağın ya da iflas masasına kabul edilmiş en eski tarihli alacağın doğumundan sonra yapılmış olması gerekmektedir.

278:Bir tasarrufun bu maddeye göre iptal edilebilmesi için; haciz, aciz ya da iflastan geriye doğru iki yıl içinde yapılmış ve ivazsız olması gerekmektedir (mutat hediyeler dışında). Maddede sayılmış belli tasarrufların ivazsız olduğu kabul edilmektedir. Eğer bu hallerden biri gerçekleştiyse başka bir durumun ispatına gerek yoktur.

279: Bu maddeye göre iptalin istenebilmesi için tasarrufun; haciz, aciz ya da iflastan evvelki bir yıl içinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Yalnızca kanunda belirtilmiş durumlarla sınırlıdır. Bu tasarruftan istifade eden kişi, borçlunun durumunu bilmediğini ispat ederse iptal davası reddedilir.

280: Bir tasarrufun bu maddeye göre, iptal edilebilmesi için, tasarruftan itibaren beş yıl içerisinde, haciz ya da iflas yoluyla takibe başlanmalıdır. Tasarrufun bu maddeye göre iptali için, kanunda yapılmış bir sınırlama söz konusu değildir. Tasarrufun, alacaklılara zarar verme kastıyla yapılması yeterlidir. Ancak bu durumun açık emarelerle ispatlanması gerekmektedir (bu konuda iki tane karine kabul edilmiştir: 280/2, 280/3).

1. (B) evini eşi üzerine tescil ettirmiştir. Bu durum 278’nci maddede sayılmış hallerden biridir. Tasarruf tarihi iflas tarihinden evvelki iki yıl içinde olduğundan bu tasarrufun iptali söz konusudur.
2. (B), arkadaşı (H) lehine yazlığı üzerinde rehin kurmuştur. Ancak bu rehnin tarihi iflastan 6 sene öncesine dayanmaktadır. Bu nedenle 278,279 ve 280 maddelerdeki zaman aralığında değildir ve iptali istenemez.
3. Tasarrufun iptali davalarının konusu yalnızca tasarruflardır. (B), (I) ile bağışlama sözleşmesi yapmıştır ve bu sözleşme bir taahhüt işlemidir. Bu nedenle iptal davasının konusu olamaz.
4. İptal davasının davalıları kanun tarafından 282’nci maddede düzenlenmiştir. Buna göre borçlu ve borçlu ile hukuki işlemi yapan yani iptali istenen tasarruf işleminin diğer tarafın üçüncü kişi davalıdır. Üçüncü kişinin malı, dördüncü bir kişiye devri durumunda alacaklının bu dördüncü kişiye karşı iptal davası açabilmesi için, dördüncü kişinin kötü niyetli olması gerekmektedir. Buna göre, (K)’nın evi satmış olduğu (L) kötü niyetliyse iptal davası ona karşı açılır ve tasarruf iptal edilir; ancak iyiniyetli olması halinde tasarrufun iptali istenemeyecektir.
5. İptal davası, ayni etkileri olmayan şahsi bir davadır. Bu nedenle, mahkeme tasarrufun iptaline karar verse dahi bu durum ayni hak bakımından bir değişikliğe neden olmayacaktır. İflas masasının açmış olduğu iptal davasında, (B)’nin eşi (G) lehine yaptığı tasarrufun iptal edilmesi halinde, mahkeme tapu sicilinin iptali ve düzeltilmesine karar vermeyecektir. Tapu sicilinde hak sahibi (G) olmaya devam edecektir. İptal kararı ile birlikte, iflas masası yalnızca ilgili malı haczettirilip sattırma hakkına sahip olunacaktır.