

Kratke analize

Marec 2021

Branka Tavčar

Kriza in insolventnost poslovnih subjektov v Sloveniji

# **Povzetek**

Izbruh pandemije covid-19 v letu 2020 je izrazito vplival na svetovno gospodarsko aktivnost, pri čemer slovensko gospodarstvo ni bilo izvzeto. Sedanjeposlabšanje gospodarskih razmer je v določeni meri podobno tistemu v obdobju 2008-2009, ko je svet zajela najhujša finančno-gospodarska kriza od tridesetih let prejšnjega stoletja. Razlogi pa so različni, prav tako tudi odziv ukrepov za blaženje posledic krize, zato je drugačen tudi vpliv na insolventnost poslovnih subjektov. Vsekakor ob večmesečnem zastoju delovanja celotnih panog ne gre zgolj za izgubo BDP, temveč tudi za povečano tveganje propada oziroma zmanjšanje potenciala določenega dela gospodarstva. Medtem ko je bila prvagospodarska kriza v večji meri povezana z likvidnostnimi težavami finančnih institucij zaradi slabih naložb in so bile v Sloveniji najbolj prizadete gospodarske družbe (med dejavnostmi predelovalne dejavnosti in gradbeništvo), je sedanja zdravstvena kriza in v zvezi z njo sprejeti zajezitveni ukrepi prepovedi oziroma oteženega delovanja vrste gospodarskih dejavnosti v letu 2020 bistveno bolj prizadela storitveni sektor in samostojne podjetnike (tržne storitvene dejavnosti - najbolj gostinstvo, druge raznovrstne poslovne dejavnosti ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti). Številni ciljno usmerjeni intervencijski ukrepi države v letu 2020, finančna stabilnost in dobri poslovni rezultati vseh poslovnih subjektov v zadnjih letih so razlog, da kazalniki plačilne sposobnosti slovenskih poslovnih subjektov za leto 2020 ne prikazujejo njene razsežnosti. Nekateri zakonski moratoriji, finančna sredstva države in dodaten čas za okrevanje podjetjem deloma še vedno veljajo, vendar pa lahko v naslednjih letih pride do večjega poslabšanja insolventnosti. Zdravstvena kriza bi lahko imela globlje negativne posledice na poslovne rezultate gospodarskih subjektov kot kažejo razpoložljivi podatki za leto 2020.

# Primerjava izbranih makroekonomskih kazalnikov razvoja v EU in Sloveniji med dvema svetovnima gospodarskima krizama

Gospodarska in finančna kriza, ki se je začela leta 2008, je bila v veliki meri povezana s težavami v finančnem sektorju in posledičnim povečevanjem obsega slabih naložb. Pod vplivom pretresov na finančnih trgih so se gospodarske razmere na globalni ravni začele hitro poslabševati že v drugi polovici leta 2008. S povečano globalizacijo na strani finančnih in blagovnih tokov se je kriza, ki se je začela v ZDA, hitro prenesla tudi v Evropo in z manjšo zamudo v Slovenijo. V letu 2009 se je recesija poglobila, poslabšanje razmer v finančnem sektorju se je preneslo v realni sektor, prišlo je do krčenja proizvodnje, povečanja brezposelnosti in padca cen.

Tabela 1: Izbrani makroekonomski kazalniki razvoja v EU in Sloveniji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2008** | **2009** | **2010** |  | **2019** | **2020** |
| **EU-27** |
| BDP na prebivalca po kupni moči1 | 25.300 | 24.100 | 24.900 |  | 31.200 | n.p. |
| BDP (realna rast v %) | 0,6 | -4,3 | 2,2 |  | 1,6 | -6,2 |
| Zaposlenosti (v %) | 1,0 | -1,8 | -0,9 |  | 1,0 | -1,5 |
| Inflacija HICP2 (povprečje leta, v %) | 3,7 | 0,8 | 1,8 |  | 1,4 | 0,7 |
| **SLOVENIJA** |
| BDP na prebivalca po kupni moči1 | 23.000 | 20.800 | 21.100 |  | 27.700 | n.p. |
| BDP na prebivalca po kupni moči (PPS EU27\_2020=100)1 | 91 | 86 | 85 |  | 89 | n.p. |
| BDP (realna rast v %) | 3,5 | -7,5 | 1,3 |  | 3,2 | -5,5 |
| Zaposlenosti (v %) | 2,5 | -1,6 | -2,1 |  | 2,5 | -1,0 |
| Število registriranih brezposelnih (v 000) | 63,2 | 86,4 | 100,5 |  | 74,2 | 85,0 |
| Stopnja registrirane brezposelnosti (v %) | 6,7 | 9,1 | 10,7 |  | 7,7 | 8,7 |
| Inflacija HICP2 (povprečje leta, v %) | 5,5 | 0,8 | 2,1 |  | 1,7 | -0,3 |
| Cena nafte brent v USD / sodček | 96,9 | 61,7 | 79,6 |  | 64,3 | 41,8 |
| Delež izvoza v BDP (v %) | 66,3 | 57,3 | 64,3 |  | 83,7 | 78,7 |

Vir: Eurostat, SURS.

Opomba: 1Merjeno v standardih kupne moči (PPS), 2Merilo inflacije je harmonizirani indeks cen življenskih potrebščin.

Učinek gospodarske krize je bil viden v letu 2009, ko je Slovenija zabeležila največji padec gospodarske aktivnosti od osamosvojitve. V Sloveniji je po štiriletnem obdobju pospešene gospodarske rasti BDP leta 2009 močno upadel (-7,5 %), padec pa je bil precej večji kot v povprečju EU (-4,3 %). Slovenija je potrebovala celo desetletje, da je presegla predkrizno raven BDP iz leta 2008. Podatki za preteklo krizo kažejo[[1]](#footnote-2), da se je po kriznem letu število stečajev[[2]](#footnote-3) povečalo z zamikom v naslednja leta.

Slika 1: Bruto domači proizvod, inflacija in zaposlenost v EU in Sloveniji v letih 2000-2020

 

Opomba: BDP- realna stopnja rasti bruto domačega proizvoda, Inflacija - Harmonizirani indeks cen življenskih potrebščin, Stopnja zaposlenosti.

**V letu 2020 je izbruh pandemije covid-19 povzročil novo gospodarsko krizo.** V nasprotju z obdobjem 2009–2013 so bile pred novo krizo v letu 2019 banke trdnejše kot pred desetimi leti, podjetja precej manj zadolžena in z dobrimi poslovnimi rezultati, zaposlenost pa je presegala evropsko raven. Padec gospodarske rasti v letu 2020 je bil 5,5-odstoten. V letu 2020 je bilo število začetih stečajev (1.125) manjše kot v letu 2019 (1.294), kar povezujemo z obsežnimi interventnimi ukrepi za blaženje posledic epidemije in nedelovanjem sodišč v času epidemije. Glede na moč šoka in njegovo verjetno trajanje pa obstaja tveganje, da se bo število plačilno nesposobnih poslovnih subjektov v prihodnje povečalo.

**Da bi zagotovili potrebno likvidnost slovenskemu gospodarstvu in preprečili hujšo gospodarsko škodo zaradi posledic epidemije covid-19, je vlada v letu 2020 sprejela številne interventne ukrepe**[[3]](#footnote-4). Na upniško-dolžniška razmerja so bistveno vplivali sledeči ukrepi:

* Odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb za obdobje 12 mesecev za vse poslovne subjekte, če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo.
* Izključitev vseh prejemkov izplačanih na podlagi interventnega zakona iz izvršbe in stečajne mase v postopku osebnega stečaja.
* Moratorij na izvrševanje sklepov o izvršbi.
* Dodatna domneva insolventnosti (pravna oseba, podjetnik ali zasebnik je postal trajneje nelikviden tudi, če je za več kot en mesec zamujal z izplačili plač in prispevkov delavcem, od takrat ko je prejel povračila nadomestil plače in prispevkov na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe z namenom ohranitve delovnih mest zaradi posledic epidemije).
* Odlog obveznosti poslovodstva, da vloži predlog za začetek prisilne poravnave ali stečaja, če je insolventnost družbe nastala kot posledica razglasitve epidemije covid-19.
* Podaljšanje roka, za katerega lahko sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečaja.
* Bančni krediti, zavarovani s poroštvom Republike Slovenije, ki z namenom varovanja finančne stabilnosti zagotovijo ustrezno pokritje kreditnega tveganja bank.

**OECD[[4]](#footnote-5) ugotavlja, da je hiter in odločen odziv oblikovalcev politik v letu 2020 podjetjem pomagal premostiti kratkoročni likvidnostni primanjkljaj zaradi gospodarskega šoka po izbruhu epidemije covid-19 in se izognil takojšnji in razširjeni krizi insolventnosti**. Številne države so jeseni 2020 vstopile v drugo fazo pandemije in šok bo verjetno povečal možnost trajnejšega tveganja plačilne nesposobnosti nekaterih podjetij, kar bi dolgotrajneje zaviralo naložbe in ustvarjanje delovnih mest. OECD ocenjuje, da bi se število nefinančnih družb v stiski, to je podjetij, za katera se pričakuje, da bodo imele negativno knjigovodsko vrednost lastniškega kapitala in zato visoko tveganje plačilne nesposobnosti, po vsem svetu lahko povečalo. Vzroka naj bi bila dva: i) gospodarski šok po krizi covid-19 je zmanjšal dejansko in pričakovano prodajo in dobiček ter s tem potencialno pritisnil na vrednost premoženja podjetij, ii) vrinjanje likvidnosti v obliki jamstev za posojila in novih kreditnih linij je povečalo količnike finančnega vzvoda[[5]](#footnote-6) podjetij in s tem tveganje neplačila.

# Vpliv svetovne gospodarske krize leta 2009 in 2020 na dodano vrednost in izbrise poslovnih subjektov

**Izbruh finančne krize leta 2009 in epidemije covid-19 v letu 2020, ter posledično sprejeti ukrepi države za preprečevanje krize, so močno vplivali na poslovanje podjetij in na njihovo plačilno sposobnost.** Posledice so bile občutne skoraj v vseh dejavnostih, so se pa v obeh obdobjih odražale na različnih področjih z različno intenziteto. Ob občutnem padcu tujega in domačega povpraševanja so bile leta 2009 med dejavnostmi najbolj prizadete predelovalne dejavnosti, gradbeništvo in gostinstvo, upad dodane vrednosti v drugih tržnih storitvenih dejavnostih pa je bil relativno manjši. V sedanji epidemiološki krizi pa so gospodarske posledice osredotočene predvsem na storitveni sektor in manj na dejavnosti, vpete v mednarodno menjavo. Dodana vrednost se je v letu 2020 najbolj zmanjšala v dejavnostih, ki so zaradi sprejetih ukrepov morale začasno prenehati z delovanjem: gostinstvo, druge raznovrstne poslovne dejavnosti ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti. Nekoliko manjši, a še vedno občuten je bil padec v dejavnosti prometa in trgovine.

Slika 2: Letna sprememba obsega dodane vrednosti po posameznih dejavnostih v letu 2009 in 2020, v %



Opomba: A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B - Rudarstvo, C - Predelovalne dejavnosti, D - Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E - Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja, F - Gradbeništvo, G - Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, H - promet in skladiščenje, I - Gostinstvo, J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K - finančne in zavarovalniške dejavnosti, L - Poslovanje z nepremičninami, M - Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N - Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, O - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnosti obvezne socialne varnosti, P - Izobraževanje, Q - Zdravstvo in socialno varstvo, RST - Druge storitvene dejavnosti.

Zaradi gospodarske krize se je povečalo število izbrisov poslovnih subjektov iz Poslovnega registra. Posledice finančno-gospodarske krize 2008-2009 so se pokazale z zamikom, najbolj v letu 2010. Takrat so gospodarske družbe zabeležile 2,5-krat toliko, samostojni podjetniki pa 1,8-krat toliko izbrisov kot v letu 2007, torej pred začetkom krize. V letu 2020 je svojo dejavnost zaprlo 20.125 poslovnih subjektov, kar je za tretjino več kot v letu 2009. Polovica povečanja števila izbrisanih v letu 2020 je pri samostojnih podjetnikih, ki so tokratno krizo zaradi strogih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa (prepoved delovanja), močno občutili. Kot ugotavlja tudi OECD[[6]](#footnote-7), sta sedaj glavni tveganji za gospodarstvo porast stečajev in nadaljnje povečanje brezposelnosti.

Tabela 2: Število poslovnih subjektov v Sloveniji in izbrisi iz Poslovnega registra Slovenije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2008** | **2009** | **2010** |  | **2019** | **2020** | **2020 struktura v %** |
| **Število poslovnih subjektov** (povprečno letno) |
| **Skupaj** | 168.230 | 175.769 | 179.539 |  | 219.319 | 221.005 | 100,0 |
|  Od tega: |  |  |  |  |  |  |  |
|  - Gospodarske družbe1  | 55.593 | 59.221 | 61.429 |  | 73.337 | 73.597 | 33,3 |
|  - Samostojni podjetniki | 69.581 | 73.179 | 74.647 |  | 96.931 | 98.218 | 44,4 |
|  - Zadruge | n.p. | n.p. | n.p. |  | 473 | 476 | 0,2 |
|  - Druge fizične osebe2 | 11.532 | 11.566 | 11.255 |  | 12.838 | 12.897 | 5,8 |
|  - Ostali3  | 31.524 | 31.803 | 32.208 |  | 35.740 | 35.817 | 16,2 |
| **Število izbrisov** |
| **Skupaj** | 11.007 | 15.353 | 17.623 |  | 19.159 | 20.125 | 100,0 |
|  Od tega: |  |  |  |  |  |  |  |
|  - Gospodarske družbe  | 2.604 | 2.617 | 4.082 |  | 3.716 | 2.835 | 14,1 |
|  - Samostojni podjetniki | 8.403 | 9.700 | 10.992 |  | 12.256 | 14.438 | 71,7 |
|  - Zadruge | n.p. | n.p. | n.p. |  | 13 | 14 | 0,1 |
|  - Druge fizične osebe2 | n.p | 2.011 | 1.634 |  | 2.330 | 2.199 | 10,9 |
|  - Ostali3 | n.p. | 1.024 | 915 |  | 844 | 639 | 3,2 |

Vir: AJPES, Poslovni register Slovenije.

Opomba: 1Med podatke za gospodarske družbe so za leta 2008, 2009 in 2010 zajete tudi zadruge (leta 2013, za katere je prvi podatek, jih je bilo 361), 2Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti. 3Zavodi, pravne osebe javnega prava, nepridobitne organizacije-pravne osebe zasebnega prava in društva.

**Pri mnogih podjetjih, ki se ne bi uspela dovolj hitro prilagoditi novim razmeram, lahko nastanejo likvidnostne težave, zaradi česar sčasoma sprožijo insolvenčne postopke** (več glej Tavčar, 2020). Poleg likvidnostnih težav so mnoga podjetja utrpela hude udarce na trgu, ki so se odrazili v visokem upadu prometa in visoki izgubi. V teh primerih pride do izraza uspešnost podjetja pri prilagajanju spremenjenim razmeram in mnoga zaradi neuspešnega prilagajanja končajo v stečaju ali prisilni poravnavi.

Slika 3: Število začetih postopov zaradi insolventnosti pri vseh poslovnih subjektih, 2009-2020 (levo) in četrtletjih 2009-2010 in 2018-2020 (desno)



Tabela 3: Število začetih stečajnih postopkov nad poslovnimi subjekti, po posameznih obdobjih

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2008 q41** | q1-09 | q2-09 | q3-09 | q4-09 | **2009** | **2019** | q1-20 | q2-20 | q3-20 | q4-20 | **2020** |
| Gospodarske družbe | 62 | 66 | 65 | 60 | 85 | **276** | **1.116** | 292 | 203 | 244 | 249 | **988** |
| Samostojni podjetniki | 15 | 15 | 17 | 7 | 14 | **53** | **123** | 35 | 11 | 24 | 20 | **90** |
| Drugi2 | n.p. | 1 | 0 | 1 | 1 | **3** | **55** | 17 | 8 | 11 | 11 | **47** |
| SKUPAJ | **77** | 82 | 82 | 68 | 100 | **332** | **1.294** | 344 | 222 | 279 | 280 | **1.125** |

Vir: AJPES, Poslovni register Slovenije.

Opomba: 1Podatki za leto 2008 samo za zadnje četrtletje, ko je začel veljati Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. 2V stolpcu "Drugi" niso zajeti stečajni postopki proti fizičnim osebam, ki ne opravljajo dejavnosti (osebe niso vpisane v PRS).

## Gospodarske družbe

Posledice gospodarske krize 2008-2009, ki so pri gospodarskih družbah poslabšale vse kazalnike uspešnosti poslovanja, so se pokazale z zamikom. Skupni neto čisti dobiček gospodarskih družb, ki se je leta 2008 pod vplivom svetovne gospodarske in finančne krize prepolovil, je leta 2009 upadel še za nadaljnji dve tretjini. S približno pol milijarde EUR je dosegel najnižjo raven v tistem desetletju, v letu 2010 pa je bila prvič zabeležena neto čista izguba. Takrat so gospodarske družbe zabeležile tudi 2,5-krat toliko izbrisov iz Poslovnega registra kot v letu pred začetkom krize, naraslo je število stečajev in občutno se je povečalo število gospodarskih družb z neporavnanimi obveznostmi, kot tudi višina njihovih neporavnanih zneskov. Posledice korona krize se zaradi finančne stabilnosti in ugodnih poslovnih rezultatov v zadnjih letih ter občutne državne pomoči gospodarstvu, v letu 2020 niso odrazile v takšnem poslabšanju razmer in verjetno tudi še ne v celoti, zato je v prihodnjih letih možno poslabšanje.

Tabela 4: Izbrani kazalniki za gospodarske družbe

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |  | **2019** | **2020** |
| Povprečno letno število | 55.593 | 59.221 | 61.429 | 63.252 |  | 73.337 | 73.597 |
| Število GD, ki so oddale letno poročilo | 51.997 | 53.897 | 55.734 | 57.798 |  | 67.178 | n.p. |
| Neto čisti dobiček/izguba1 v mio EUR[[7]](#footnote-8) | 1.657 | 549 | -256 | 457 |  | 4.625 | n.p. |
| Število vpisov v Poslovni register | 6.287 | 5.984 | 5.567 | 5.862 |  | 3.988 | 3.316 |
| Število izbrisov iz Poslovnega registra | 2.604 | 2.617 | 4.082 | 3.973 |  | 3.716 | 2.835 |
| * Število izbrisov zaradi stečaja
 | n.p. | 208 | 231 | 305 |  | 1.258 | 1.115 |
| * Število izbrisov zaradi likvidacije
 | n.p. | 49 | 37 | 29 |  | 51 | 56 |
| Povprečno mesečno število oseb z neporavnanimi obveznostmi neprekinjeno več kot 5 dni v mesecu | 2.916 | 4.217 | 5.140 | 6.111 |  | 3.660 | 3.110 |
| Povprečni mesečni zneski neporavnanih obveznosti neprekinjeno več kot 5 dni v mesecu, v 000 EUR | 104.009 | 179.778 | 303.555 | 475.125 |  | 233.435 | 152.893 |

Vir: AJPES, Poslovni register Slovenije, Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2008, 2009, 2010, 2011 in 2019.

Opomba 1Pozitivna razlika med čistim dobičkom in čisto izgubo.

Slika 4: **Povprečno** **letno število gospodarskih družb, število vpisov in število zbrisov iz Poslovnega registra ter število izbrisov zaradi stečaja, 2008-2020 (levo) in po četrtletjih 2009-2010 in 2018-2020 (desno)**



V drugem četrtletju 2020 je bilo pri gospodarskih družbah zaznati izjemno nizko število novih vpisov v poslovni register, ki se lahko primerja samo s prvim četrtletjem leta 2009. V poslovni register se je namreč na novo vpisalo le 612 družb. So si pa gospodarske družbe že od prvih znakov širitve virusa prizadevale za ohranitev poslovanja z reorganizacijami, zato število izbrisov iz poslovnega registra ni bilo tako drastično (472). Pri tem je bilo ključno, da je država namenila izdatna finančna sredstva za pomoč gospodarstvu in z zakonom omogočila podjetjem moratorij na stečaje in jim dala čas, da se prestrukturirajo.

**Od začetka finančno-gospodarske krize v letu 2008 do leta 2013 se je problem plačilne nesposobnosti poglabljal**. Tako je vse do leta 2013 naraščalo število neplačnikov kot tudi zneski neporavnanih obveznosti, precej pa so se podaljšala tudi obdobja neplačil. Dolgov nad eno leto je bilo v tem obdobju več kot dve tretjini. V kriznem letu 2009 se je povprečno število pravnih oseb z neporavnanimi obveznostmi od predhodnega leta povečalo za 45 % (na 4.217), povprečni dnevni zneski pa so se povečali celo za 73 % (na 180 mio EUR). Največ neplačnikov je bilo iz dejavnosti gradbeništva (23 %), trgovine (21 %) in predelovalnih dejavnosti (13 %). V gradbeništvu so zabeležili največ vseh dnevnih neplačanih obveznosti (več kot četrtino). Od leta 2013 se je stanje izboljševalo, saj se je tako število neplačnikov kot tudi zneski neporavnanih obveznosti, vsako leto zmanjševalo.

Slika 5: Povprečno število pravnih osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi[[8]](#footnote-9) nad 5 dni neprekinjeno v mesecu in povprečni dnevni zneski dospelih neporavnanih obveznosti, 2008-2020 (levo) in po četrtletjih 2008-2010 in 2018-2020 (desno)



Plačilna sposobnost pri gospodarskih družbah se, v veliki meri zaradi državnih ukrepov, kljub covid-19 gospodarski krizi v letu 2020 ni poslabšala; število neplačnikov in zneski neplačanih obveznosti so se celo znižali. V letu 2020 je bilo evidentiranih povprečno mesečno 3.110 pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, njihovi povprečni dnevni zneski neplačanih obveznosti so znašali 153 mio EUR, kar je 15 % oz. 35 % manj kot v predhodnem letu. Največje število neplačnikov je bilo iz dejavnosti trgovine (20 %), gradbeništva (16 %) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (13 %). Skoraj tretjina vseh dnevnih neplačanih obveznosti je bilo v dejavnosti trgovine. Zmanjšale so se kratkoročne neplačane obveznosti (do treh mesecev), prepolovile so se tudi dolgoročne neplačane obveznosti (nad enim letom), še vedno pa so slednje predstavljale skoraj tretjino vseh neplačanih obveznosti. K temu je prispevala predvsem uveljavitev Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) z dne 11. 4. 2020, ki je do 31. 5. 2020 odložil izvrševanje sklepov o izvršbi v postopkih, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in zadržal izvrševanje v postopkih davčne izvršbe, ki tečejo po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), zato podatki niso neposredno primerljivi s podatki drugih obdobij.

Slika 6: Povprečno mesečno število pravnih oseb, po številu dni evidentiranih neporavnanih obveznostih ter skupna letna rast v %, 2008-2020



Slika 7: Povprečni dnevni neporavnani znesek pravnih oseb, po številu dni evidentiranih dospelih neporavnanih obveznosti, 2008-2020 (levo) in po četrtletjih 2008-2010 in 2018-2020 (desno)



**Posledice padca gospodarske aktivnosti v letu 2009 so se kazale pri gospodarskih družbah v povečanem številu insolventnih postopkov[[9]](#footnote-10) še v naslednjih letih**. V letu 2010 je bilo v primerjavi s predhodnim letom začetih 1,6-krat več prisilnih poravnav in začetih 59 % več stečajnih postopkov nad pravnimi osebami. Od začetih 36 postopkov prisilnih poravnav jih je bilo največ na področju gradbeništva (11), predelovalnih dejavnostih in trgovini (po 5). V letu 2020 je bilo začetih postopkov prisilnih poravnav 42, kar je 17 % več kot leta 2009 in začetih postopkov likvidacij 151, kar je 1,4-krat več kot leta 2009. V primerjavi s predhodnim letom je bila v letu 2020 le ena prisilna poravnava več, likvidacij pa je bilo osem manj.

Slika 8: Število začetih postopkov zaradi insolventnosti pri gospodarskih družbah, 2009-2020 (levo) in po četrtletjih 2009-2011 in 2018-2020 (desno)



**V prejšnji finančni krizi se je število začetih stečajnih postopkov nad pravnimi osebami začelo povečevati v letu 2010**. V letu 2009 je bilo začetih 276 stečajnih postopkov nad pravnimi osebami, od tega največ v predelovalnih dejavnostih (62), trgovini (58) in gradbeništvu (39). Število začetih stečajnih postopkov se je v letu 2010 povečalo za 60 %, v letu 2011 pa še za trejino. Njihovo število se je povečevalo vse do leta 2018, ko smo zabeležili 1.206 začetih stečajnih postopkov. V letu 2020 se je zaradi vladnih ukrepov število začetih stečajnih postopkov zmanjšalo od predhodnega leta za 128 postopkov, največ začetih stečajnih postopkov pa je bilo v dejavnosti trgovine (246), gradbeništvu (191), gostinstvu (129) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (120).

Slika 9: Število začetih stečajnih postopkov nad pravnimi osebami, 2009-2020 (levo) in po četrtletjih, 2009-2011 in 2018-2020 (desno)



Opomba: Podatki za leto 2008 v prvih mesecih iz Uradnih listov RS, kasneje je vir AJPES. \*V letu 2008 je začel veljati Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

**Del gospodarstva, ki se sooča z nižjim obsegom poslovanja in jim likvidnostne pomoči države ne bodo zadoščale, bo moralo težave reševati drugače.** Potrebna bodo prestrukturiranja podjetij, tudi prek prisilnih poravnav z odpisi dela obveznosti, ki jih ne bodo zmogli vrniti. Zaradi izgube dohodka je odplačevanje dolgov oteženo, kar lahko vodi do novih stečajev.

## Samostojni podjetniki[[10]](#footnote-11)

**Gospodarski krizi v letih 2009 in 2020 sta povečali število izbrisov samostojnih podjetnikov iz Poslovnega registra**. Število novo registriranih samostojnih podjetnikov je bilo v vseh letih zaostrenih gospodarskih razmer, z izjemo leta 2012, večje kot število izbrisov. V letu 2009 je bilo iz Poslovnega registra izbrisanih 13 % vseh registriranih podjetnikov, v letu 2020 je bilo teh 14.438, kar je 15 % vseh registriranih.

Tabela 5: Izbrani kazalniki za samostojne podjetnike posameznike

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |  | **2019** | **2020** |
| Povprečno letno število s.p. | 69.581 | 73.179 | 74.647 | 77.274 |  | 96.931 | 98.218 |
| Število s.p. ki so oddali letno poročilo\* | 55.904 | 54.203 | 55.035 | 57.280 |  | 52.713\* | n.p. |
| Neto podjetnikov dohodek\*\* v mio EUR | 436 | 276 | 274 | 297 |  | 380 | n.p. |
| Število vpisov v Poslovni register | 12.202 | 12.643 | 12.240 | 12.120 |  | 16.424 | 15.395 |
| Število izbrisov iz Poslovnega registra | 8.403 | 9.700 | 10.992 | 9.868 |  | 12.256 | 14.438 |
| * Število izbrisov zaradi stečaja
 | n.p. | 53 | 59 | 89 |  | 127 | 109 |
| Povprečno mesečno število oseb z neporavnanimi obveznostmi neprekinjeno več kot 5 dni v mesecu | n.p | n.p. | 7.176 | 8.520 |  | 3.705 | 2.992 |
| Povprečni mesečni zneski neporavnanih obveznosti neprekinjeno več kot 5 dni v mesecu, v 000 EUR | n.p. | n.p. | 77.685 | 110.857 |  | 41.522 | 31.419 |

Vir: AJPES, Poslovni register Slovenije, Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji v letu 2008, 2009, 2010, 2011 in 2019.

Opomba: \*Na manjše število predloženih letnih poročil so vplivali samostojni podjetniki, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani k predložitvi letnega poročila. Teh je bilo v letih 2009-2011 26 %, leta 2019 pa 46 %. \*\*Neto podjetnikov dohodek je razlika med prihodki in odhodki oziroma podjetnikov dohodek, zmanjšan za negativni poslovni izid.

**Skupni neto podjetnikov dohodek, ki so ga samostojni podjetniki dosegli pred finančno krizo v letu 2008, še do danes ni bil presežen**. Podatki kažejo, da je prva gospodarska kriza vplivala na poslovanje in posledično na insolventnost samostojnih podjetnikov. Neto podjetnikov dohodek se je v letu 2009 zmanjšal glede na leto 2008 za tretjino, povečevati pa se je začelo število oseb z neporavnanimi obveznostmi in zneski njihovih neporavnanih obveznosti. Podatkov o poslovnem izkazu za leto 2020 še nimamo, predvidevamo pa lahko, da se je glede na vladne ukrepe večmesečne popolne prepovedi delovanja v večini dejavnosti, pri velikem številu poslabšala plačilna sposobnost oziroma so morali prenehati z delovanjem.

**Dejavnost gostinstva, kjer dela velik del samostojnih podjetnikov, sodi med najbolj prizadete v letu 2020.** V letu 2020 je bilo v tej dejavnosti povprečno mesečno 30.800 delovno aktivnih oseb[[11]](#footnote-12), kar je 2.497 manj kot v predhodnem letu. Delovno aktivnih je bilo 4.361 samostojnih podjetnikov, od katerih jih je kar 90 % poslovalo v dejavnosti strežbe jedi in pijač, zato bodo zaradi vladnih ukrepov prepovedi delovanja med epidemiološko krizo v letu 2020, verjetno najštevilčnejše prizadeti.

Slika 10: Povprečno letno število samostojnih podjetnikov, število vpisov in število zbrisov iz Poslovnega registra ter število izbrisov zaradi stečaja 2008-2020 (levo), število vpisov in število izbrisov s.p. iz Poslovnega registra po četrtletjih 2009-2010 in 2018-2020 (desno)



**Število neplačnikov in zneski neplačil so se od leta 2010 do leta 2013 povečevali tudi pri samostojnih podjetnikih.** Leta 2010 je bilo povprečno mesečno 7.176 samostojnih podjetnikov z dospelimi neporavnanimi obveznostmi več kot 5 dni v mesecu, ki so skupaj dolgovali povprečno mesečno 78 mio EUR. Skoraj tretjina neplačnikov je bila iz gradbeništva, 15 % iz trgovine, desetina pa iz gostinstva in predelovalnih dejavnosti. Četrtina vseh neplačnikov svojih obveznosti ni poravnala več kot leto dni, v strukturi pa je to predstavljalo 56 % vseh neplačil. Po sprejetju insolvenčne zakonodaje[[12]](#footnote-13) v letu 2013 se je plačilna sposobnost samostojnih podjetnikov začela izboljševati in v letu 2020 je plačilna nesposobnosti dosegla celo najnižji nivo. Povprečno letno 2.992 samostojnih podjetnikov je skupaj dolgovalo povprečno dnevno 31 mio EUR, kar je za petino oz. četrtino manj kot v predhodnem letu. Skoraj polovica neplačnikov se uvršča v dejavnosti gradbeništva, trgovine in gostinstva.

Slika 11: Samostojni podjetniki z dospelimi neporavnanimi obveznostmi nad 5 dni neprekinjeno v mesecu in povprečni dnevni zneski dospelih neporavnanih obveznosti, 2010-2020 (levo) in po četrtletjih, 2010 in 2018-2020 (desno)



**Med finančno in zdravstveno krizo je bilo največ začetih stečajnih postopkov nad samostojnimi podjetniki med gradbeniki in trgovci.** Plačilna nesposobnost vpliva na število stečajev, ki so se po letu 2009 povečevali, zato obstaja tveganje, da se njihovo število poveča tudi po sedanji zdravstveni krizi, ko bodo prenehale številne državne subvencije in sistemski ukrepi. V letu 2009 je bilo začetih 53 stečajnih postopkov pri samostojnih podjetnikih, od tega 13 v gradbeništvu in 12 v trgovini. V letu 2020 je bilo začetih 90 stečajnih postopkov, od tega 24 v trgovini, 17 v gradbeništvu, 11 v gostinstvu, 10 v predelovalnih dejavnostih in 9 v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. Število začetih stečajev nad samostojnimi podjetniki je bilo leta 2020 za četrtino manjše od predhodnega leta.

Slika 12: Število začetih stečajnih postopkov nad samostojnimi podjetniki, 2008-2020 (levo) in po četrtletjih, 2009-2011 in 2018-2020 (desno)



## Osebni stečaj

**Osebni stečaj je namenjen fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom oz. zasebnikom, ki zaradi previsokih dolgov le-te poskušajo poplačati s svojim premoženjem ter za del dolgov celo dosežejo njihov odpust.** Osebni stečaj je bil v našo insolvenčno zakonodajo uveden šele jeseni 2008, zato podatki za to leto ne odražajo pravih številk. V letu 2009 je bilo začetih 418 osebnih stačajev[[13]](#footnote-14), njihovo število pa je iz leta v leto naraščalo vse do leta 2015, ko je doseglo rekordno število (4.130). V letu 2020 je bilo začetih osebnih stečajev 2,4-krat več kot leta 2009, kljub slabim gospodarskim pogojem pa jih je bilo za četrtino manj kot v predhodnem letu. Končanih osebih stečajev je bilo v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 skoraj za tretjino manj. Zneski prijavljenih terjatev osebnih stečajev, ki so v letu 2015 znašali 1,1 mrd EUR, so se v letu 2020 znižali na 252 mio EUR, kar je za tretjino manj kot v predhodnem letu.

Slika 13: Število začetih in končanih osebnih stečajev ter zneski prijavljenih terjatev, 2008-2020 (levo) in po četrtletjih, 2018-2020 (desno)



# Sklepne misli

Primerjava podatkov o gospodarski aktivnosti med finančno krizo leta 2009 in covid-19 krizo v letu 2020 nam pokaže, da je bil padec gospodarske rasti v letu 2020 manjši kot v letu 2009. Kriza 2009 je z zamikom vplivala na povečano število stečajev in število izbrisov samostojnih podjetnikov iz Poslovnega registra. Zaradi številnih ukrepov države v letu 2020 tega še ni bilo zaznati. Poleg različnih razlogov za krizo in s tem prizadetosti posameznih delov gospodarstva in poslovnih subjektov ter znatno boljših razmer v bančnem sektorju in dobrih poslovnih rezutatov gospodarskih družb v preteklih letih, so k temu prispevali tudi ciljno usmerjeni intervencijski ukrepi države[[14]](#footnote-15), ki so na področju plačilne sposobnosti podjetij pripomogli k temu, da se insolventnost poslovnih subjektov (še) ni močno poslabšala. S trajanjem zaostrenih zajezitvenih ukrepov in kljub ukrepom države pa se povečuje tveganje, da posledice pridejo z zamikom, zlasti pri najbolj izpostavljenih poslovnih subjektih. Del gospodarstva, ki mu bo obseg poslovanja toliko upadel, da tudi z likvidnostnimi injekcijami ne bo mogel nadaljevati z delom, bo moral težave reševati drugače; s prestrukturiranjem, tudi prek prisilnih poravnav z odpisi dela obveznosti, ki jih ne bodo zmogli vrniti. Med gospodarsko krizo so bolj prizadeta mala in srednja podjetja, na kar opozarjajo tudi strokovnjaki OECD in Evropske komisije. OECD v svojem poročilu[[15]](#footnote-16) navaja, da bosta izjemna razsežnost krize in visoka stopnja negotovosti, s katerimi se podjetja še vedno soočajo, verjetno otežili razlikovanje med sposobnimi in nesposobnimi podjetji. Predlagajo, da bo treba najti ravnovesje med tveganjem prehitre opustitve podpore (kar vodi k likvidaciji sposobnih podjetij) in predolgim zagotavljanjem splošne podpore (na primer obstoj nesposobnih podjetij) - na primer, s sprejetjem prilagodljivih ukrepov državne podpore, ki bi se lahko razvijali z izboljšanjem gospodarskih razmer. Insolvenčni okvirji v kriznih razmerah postanejo manj učinkoviti, zlasti kadar so sodišča preobremenjena, kar lahko vodi do likvidacije večjega števila podjetij, ki so sposobna za preživetje. To pa bi imelo škodljive učinke na gospodarsko rast (Iverson, 2018).

# Priloga

Tabela 1: Povprečno število pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi neprekinjeno več kot pet dni v mesecu, po mesecih, 2003–2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sept | okt | nov | dec |
| 2003 | 1.352 | 1.360 | 1.520 | 1.613 | 1.722 | 1.808 | 1.858 | 1.939 | 2.064 | 2.206 | 2.275 | 2.349 |
| 2004 | 2.560 | 2.820 | 2.917 | 2.914 | 3.037 | 3.080 | 2.928 | 2.843 | 3.110 | 3.231 | 3.204 | 3.178 |
| 2005 | 3.066 | 3.004 | 2.907 | 2.899 | 2.880 | 2.769 | 2.764 | 2.723 | 3.328\* | 3.359 | 3.402 | 3.370 |
| 2006 | 3.324 | 3.225 | 3.299 | 3.361 | 3.383 | 3.363 | 3.353 | 3.314 | 3.408 | 3.501 | 3.391 | 3.317 |
| 2007 | 3.086 | 2.968 | 3.174 | 3.299 | 3.343 | 3.320 | 3.267 | 3.133 | 3.292 | 3.306 | 3.373 | 3.456 |
| 2008 | 2.646 | 2.687 | 2.793 | 2.703 | 2.736 | 2.955 | 2.880 | 2.693 | 3.081 | 3.218 | 3.187 | 3.414 |
| 2009 | 3.175 | 3.274 | 3.902 | 3.825 | 4.005 | 4.248 | 4.328 | 4.119 | 4.541 | 4.924 | 5.011 | 5.252 |
| 2010 | 4.870 | 4.936 | 5.182 | 4.905 | 4.761 | 4.944 | 4.683 | 4.638 | 5.378 | 5.565 | 5.715 | 6.102 |
| 2011 | 5.941 | 6.135 | 6.577 | 6.379 | 6.173 | 6.461 | 6.361 | 5.981 | 6.271 | 5.858 | 5.764 | 5.430 |
| 2012 | 5.283 | 5.174 | 5.025 | 5.312 | 5.769 | 6.228 | 6.557 | 6.371 | 6.850 | 7.345 | 7.151 | 7.111 |
| 2013 | 6.875 | 6.972 | 7.430 | 6.984 | 6.896 | 6.976 | 6.704 | 6.662 | 7.528 | 7.223 | 7.177 | 6.955 |
| 2014 | 6.741 | 6.658 | 6.744 | 6.247 | 6.478 | 6.460 | 6.055 | 5.949 | 6.444 | 6.282 | 6.293 | 6.085 |
| 2015 | 5.603 | 5.608 | 5.933 | 5.543 | 5.610 | 5.604 | 5.274 | 5.166 | 5.372 | 4.997 | 5.151 | 4.906 |
| 2016 | 4.490 | 4.816 | 4.886 | 4.572 | 4.729 | 4.740 | 4.317 | 4.554 | 4.540 | 4.449 | 4.606 | 4.468 |
| 2017 | 4.394 | 4.378 | 4.303 | 3.982 | 4.270 | 4.204 | 3.964 | 4.078 | 4.197 | 4.223 | 4.152 | 4.120 |
| 2018 | 4.032 | 3.839 | 3.914 | 3.764 | 3.797 | 3.896 | 3.702 | 3.686 | 3.706 | 3.716 | 3.654 | 3.562 |
| 2019 | 3.878 | 3.710 | 3.782 | 3.514 | 3.642 | 3.659 | 3.612 | 3.554 | 3.594 | 3.690 | 3.654 | 3.626 |
| 2020 | 3.548 | 3.553 | 3.425 | 2.907 | 1.048 | 2.831 | 3.339 | 3.498 | 3.653 | 3.349 | 3.244 | 2.924 |

Vir: AJPES.

Opomba: \* Razlog za tolikšno povečanje števila pravnih oseb in povprečnega dnevnega zneska dospelih neporavnanih obveznostih v septembru 2005 je predvsem v tem, da je ena od bank šele s septembrom 2005 začela sporočati celovite in pravilne podatke – v poročanje je začela vključevati vse pravne osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi.

Tabela 2: Povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti pravnih oseb v 1000 EUR, po mesecih, 2003–2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sept | okt | nov | dec |
| 2003 | 32.657 | 34.510 | 36.697 | 39.718 | 44.054 | 45.906 | 48.139 | 50.851 | 53.117 | 55.350 | 56.351 | 59.180 |
| 2004 | 65.582 | 73.214 | 78.121 | 81.689 | 86.413 | 86.980 | 85.265 | 88.645 | 91.980 | 97.822 | 102.358 | 105.183 |
| 2005 | 94.383 | 91.529 | 90.210 | 92.251 | 87.690 | 87.969 | 90.123 | 90.248 | 111.534 | 108.275 | 108.383 | 114.576 |
| 2006 | 116.771 | 116.930 | 116.921 | 122.112 | 122.075 | 124.733 | 124.971 | 124.566 | 119.216 | 122.922 | 118.816 | 116.074 |
| 2007 | 111.124 | 113.345 | 120.942 | 126.766 | 129.990 | 131.729 | 132.074 | 125.968 | 128.382 | 124.713 | 120.690 | 110.866 |
| 2008 | 84.186 | 88.967 | 91.759 | 92.131 | 92.913 | 99.252 | 98.920 | 95.254 | 105.673 | 113.217 | 138.561 | 147.278 |
| 2009 | 145.431 | 147.230 | 139.313 | 144.947 | 169.223 | 179.956 | 181.872 | 176.485 | 181.440 | 207.353 | 227.358 | 256.726 |
| 2010 | 273.894 | 279.669 | 283.681 | 278.673 | 269.888 | 270.834 | 272.158 | 318.677 | 311.994 | 332.705 | 363.460 | 387.029 |
| 2011 | 412.297 | 412.687 | 434.808 | 447.160 | 485.778 | 430.155 | 451.076 | 463.983 | 474.198 | 534.081 | 552.906 | 602.262 |
| 2012 | 608.278 | 616.004 | 636.602 | 654.933 | 663.288 | 692.701 | 723.135 | 709.052 | 717.843 | 736.255 | 727.074 | 705.700 |
| 2013 | 728.866 | 706.702 | 722.981 | 741.163 | 736.174 | 780.463 | 790.413 | 746.518 | 757.128 | 762.408 | 747.603 | 752.743 |
| 2014 | 735.840 | 734.879 | 746.041 | 732.759 | 669.845 | 641.507 | 663.041 | 627.243 | 615.109 | 606.603 | 578.431 | 558.102 |
| 2015 | 550.885 | 545.973 | 521.115 | 497.979 | 509.202 | 477.583 | 467.050 | 416.679 | 412.750 | 397.423 | 402.636 | 384.096 |
| 2016 | 351.511 | 333.900 | 335.478 | 331.665 | 322.059 | 324.862 | 317.060 | 325.000 | 326.589 | 330.536 | 313.537 | 305.605 |
| 2017 | 319.713 | 321.271 | 313.663 | 295.834 | 276.150 | 269.334 | 267.195 | 261.382 | 276.008 | 269.140 | 263.227 | 262.710 |
| 2018 | 294.821 | 290.858 | 280.485 | 272.940 | 266.956 | 219.096 | 216.001 | 216.555 | 246.719 | 253.224 | 239.938 | 238.902 |
| 2019 | 243.942 | 231.243 | 237.873 | 229.260 | 231.393 | 238.215 | 244.624 | 242.664 | 230.717 | 231.466 | 221.256 | 218.567 |
| 2020 | 218.760 | 170.456 | 167.328 | 147.254 | 42.780 | 161.223 | 157.544 | 157.156 | 161.613 | 158.174 | 152.844 | 139.588 |

Vir: AJPES.

Tabela 3: Število začetih postopkov prisilne in poenostavljene prisilne poravnave, po skupinah pravnih oseb, 2009–2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto | **SKUPAJ** | **Vrsta postopka** | **Prisilne poravnave** | **Poenostavljene prisilne poravnave** |
| Prisilne poravnave | Poenostavlj. prisilne poravnave | Gospodarske družbe | Samostojni podjetniki posamezniki | Drugi | Gospodarske družbe | Samostojni podjetniki posamezniki |
| 1 | **2 (3+4)** | **3 (5+6+7)** | **4 (8+9)** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2009 | 14 | 14 | - | 14 | 0 | 0 | - | - |
| 2010 | 36 | 36 | - | 36 | 0 | 0 | - | - |
| 2011 | 42 | 42 | - | 42 | 0 | 0 | - | - |
| 2012 | 43 | 43 | - | 43 | 0 | 0 | - | - |
| 2013 | 58 | 48 | 10 | 46 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 2014 | 144 | 43 | 101 | 40 | 2 | 1 | 99 | 2 |
| 2015 | 133 | 17 | 116 | 17 | 0 | 0 | 112 | 4 |
| 2016 | 111 | 12 | 99 | 12 | 0 | 0 | 92 | 7 |
| 2017 | 50 | 11 | 39 | 11 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| 2018 | 51 | 16 | 35 | 16 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 2019 | 46 | 13 | 33 | 12 | 1 | 0 | 29 | 4 |
| 2020  | 49 | 16 | 33 | 16 | 0 | 0 | 26 | 7 |

Vir: AJPES, Poslovni register Slovenije.

Opombe: 1 Postopek poenostavljene prisilne poravnave uveden z novelo ZFPPIPP-E od 15. 8. 2013 dalje.

Tabela 4: Število poslovnih subjektov z začetimi postopki in izbrisi iz registra zaradi stečaja, 2009–2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto | **Skupaj** | **Gospodarske družbe in zadruge** | **Samostojni podjetniki posamezniki** | **Drugi\*** |
| Začeti stečaji | Izbrisi iz registra zaradi stečaja | Začeti stečaji | Izbrisi iz registra zaradi stečaja | Začeti stečaji | Izbrisi iz registra zaradi stečaja | Začeti stečaji | Izbrisi iz registra zaradi stečaja |
| **1** | **2 (4+6+8)** | **3 (5+7+9)** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2009 | 332 | 269 | 276 | 208 | 53 | 53 | 3 | 8 |
| 2010 | 510 | 291 | 438 | 231 | 68 | 59 | 4 | 1 |
| 2011 | 675 | 398 | 577 | 305 | 93 | 89 | 5 | 4 |
| 2012 | 595 | 453 | 518 | 373 | 70 | 77 | 7 | 3 |
| 2013 | 941 | 541 | 883 | 481 | 50 | 52 | 8 | 8 |
| 2014 | 1.302 | 850 | 1.107 | 681 | 169 | 156 | 26 | 13 |
| 2015 | 1.154 | 1.113 | 939 | 921 | 179 | 166 | 36 | 26 |
| 2016 | 1.228 | 1.217 | 1.025 | 1.003 | 173 | 184 | 30 | 30 |
| 2017 | 1.316 | 1.256 | 1.146 | 1.080 | 133 | 140 | 37 | 36 |
| 2018 | 1.384 | 1.383 | 1.206 | 1.232 | 129 | 106 | 49 | 45 |
| 2019 | 1.294 | 1.434 | 1.116 | 1.258 | 123 | 127 | 55 | 49 |
| 2020  | 1.125 | 1.261 | 988 | 1.115 | 90 | 109 | 47 | 37 |

Vir: AJPES, Poslovni register Slovenije.

Opomba: \*V stolpcu "Drugi" niso zajeti stečajni postopki proti fizičnim osebam, ki ne opravljajo dejavnosti (osebe niso vpisane v PRS).

Tabela 5: Število začetih postopkov prisilne in prostovoljne likvidacije in število izbrisanih pravnih oseb iz poslovnega registra Slovenije zaradi končanih likvidacijskih postopkov po skupinah pravnih oseb, 2009–2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leto | **Skupaj** | **Gospodarske družbe** | **Drugi** |
| Začeti postopki likvidacije | Izbrisi iz registra zaradi likvidacije | Začeti postopki likvidacije | Izbrisi iz registra zaradi likvidacije | Začeti postopki likvidacije | Izbrisi iz registra zaradi likvidacije |
| **1** | **2 (4+6)** | **3 (5+7)** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2009 | 82 | 66 | 63 | 49 | 19 | 17 |
| 2010 | 78 | 57 | 49 | 37 | 29 | 20 |
| 2011 | 106 | 51 | 75 | 29 | 31 | 22 |
| 2012 | 109 | 62 | 63 | 28 | 46 | 34 |
| 2013 | 112 | 75 | 60 | 38 | 52 | 37 |
| 2014 | 112 | 84 | 51 | 31 | 61 | 53 |
| 2015 | 129 | 119 | 47 | 45 | 82 | 74 |
| 2016 | 184 | 102 | 88 | 38 | 96 | 64 |
| 2017 | 228 | 148 | 112 | 57 | 116 | 91 |
| 2018 | 314 | 154 | 159 | 32 | 155 | 122 |
| 2019 | 297 | 151 | 159 | 51 | 138 | 100 |
| 2020  | 267 | 167 | 151 | 56 | 116 | 111 |

Vir: AJPES, Poslovni register Slovenije.

Tabela 6: Število začetih stečajnih postopkov nad gospodarskimi družbami, po dejavnostih, 2009–2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  |
| A | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 11 | 5 | 4 |
| B | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| C | 62 | 87 | 94 | 77 | 118 | 146 | 115 | 132 | 138 | 143 | 107 | 89 |
| D | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 |
| E | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 12 | 13 | 24 | 7 |
| F | 39 | 73 | 133 | 104 | 184 | 252 | 176 | 206 | 257 | 284 | 212 | 191 |
| G | 58 | 106 | 130 | 110 | 215 | 261 | 204 | 232 | 285 | 268 | 238 | 246 |
| H | 17 | 30 | 34 | 21 | 42 | 58 | 53 | 48 | 46 | 76 | 95 | 71 |
| I | 22 | 23 | 47 | 42 | 55 | 94 | 80 | 103 | 126 | 134 | 108 | 129 |
| J | 11 | 16 | 19 | 12 | 32 | 30 | 25 | 30 | 24 | 38 | 46 | 35 |
| K | 5 | 10 | 12 | 26 | 27 | 15 | 24 | 14 | 16 | 14 | 18 | 10 |
| L | 5 | 13 | 10 | 17 | 37 | 43 | 34 | 40 | 19 | 20 | 41 | 20 |
| M | 25 | 38 | 55 | 57 | 97 | 130 | 120 | 119 | 131 | 135 | 140 | 120 |
| N | 12 | 19 | 18 | 21 | 31 | 31 | 40 | 47 | 43 | 34 | 45 | 40 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| P | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| Q | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| R | 5 | 7 | 7 | 7 | 13 | 10 | 15 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| S | 5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 12 | 10 | 10 | 14 | 13 | 18 | 8 |
| SKUPAJ | 276 | 438 | 577 | 518 | 883 | 1.107 | 939 | 1.025 | 1.146 | 1.206 | 1.116 | 988 |

Vir: AJPES, Poslovni register Slovenije.

Opomba: A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B - Rudarstvo, C - Predelovalne dejavnosti, D - Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E - Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja, F - Gradbeništvo, G - Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, H - Promet in skladiščenje, I - Gostinstvo, J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L - Poslovanje z nepremičninami, M - Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N - Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, O - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnosti obvezne socialne varnosti, P - Izobraževanje, Q - Zdravstvo in socialno varstvo, R - Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, S - Druge dejavnosti.

Tabela 7: Število začetih stečajnih postopkov nad samostojnimi podjetniki po dejavnostih, 2009–2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  |
| A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 7 | 8 | 13 | 4 | 9 | 15 | 21 | 18 | 19 | 12 | 7 | 10 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| F | 13 | 17 | 18 | 15 | 7 | 38 | 40 | 36 | 19 | 24 | 25 | 17 |
| G | 12 | 11 | 13 | 15 | 8 | 28 | 31 | 28 | 20 | 23 | 22 | 24 |
| H | 2 | 12 | 16 | 16 | 9 | 19 | 17 | 16 | 10 | 17 | 15 | 5 |
| I | 9 | 9 | 13 | 7 | 12 | 32 | 30 | 36 | 24 | 17 | 19 | 11 |
| J | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| K | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| M | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 15 | 11 | 12 | 8 | 10 | 9 |
| N | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| S | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 |
| SKUPAJ | 53 | 68 | 93 | 70 | 50 | 169 | 179 | 173 | 133 | 129 | 123 | 90 |

Vir: AJPES, Poslovni register Slovenije.

Opomba: A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B - Rudarstvo, C - Predelovalne dejavnosti, D - Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E - Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja, F - Gradbeništvo, G - Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, H - Promet in skladiščenje, I - Gostinstvo, J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L - Poslovanje z nepremičninami, M - Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N - Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, O - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnosti obvezne socialne varnosti, P - Izobraževanje, Q - Zdravstvo in socialno varstvo, R - Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, S - Druge dejavnosti.

Tabela 8: Število osebnih stečajev in zneski prijavljenih terjatev v mio EUR, 2008–2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leto | Začeti osebni stečaji | Končani osebni stečaji | Zneski prijavljenih terjatev v mio EUR |
| 2008 | 98 | 88 | 3,0 |
| 2009 | 418 | 298 | 49,7 |
| 2010 | 756 | 367 | 84,2 |
| 2011 | 1.124 | 682 | 158,3 |
| 2012 | 1.040 | 886 | 176,1 |
| 2013 | 883 | 1.173 | 405,1 |
| 2014 | 4.040 | 1.363 | 769,2 |
| 2015 | 4.130 | 1.683 | 1.110,9 |
| 2016 | 3.492 | 2.487 | 840,3 |
| 2017 | 2.446 | 3.349 | 410,4 |
| 2018 | 2.139 | 4.410 | 473,1 |
| 2019 | 1.901 | 3.502 | 369,9 |
| 2020  | 1.421 | 2.478 | 251,7 |

Vir: Vrhovno sodišče RS.

Tabela 9: Število začetih stečajnih postopkov nad samostojnimi podjetniki posamezniki, po posameznih obdobjih

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 q41 | 2009 | q1-09 | q2-09 | q3-09 | q4-09 | 2019 | 2020 | q1-20 | q2-20 | q3-20 | q4-20 |
| A | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | **2** | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 1 | **7** | 2 | 1 | 1 | 3 | **7** | **10** | 5 | 1 | 2 | 2 |
| D | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | **1** | 0 | 1 | 0 | 0 | **1** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 4 | **13** | 4 | 3 | 3 | 3 | **25** | **17** | 8 | 2 | 2 | 5 |
| G | 4 | **12** | 4 | 2 | 2 | 4 | **22** | **24** | 7 | 2 | 9 | 6 |
| H | 2 | **2** | 2 | 0 | 0 | 0 | **15** | **5** | 2 | 0 | 1 | 2 |
| I | 4 | **9** | 7 | 0 | 2 | 0 | **19** | **11** | 7 | 2 | 2 | 0 |
| J | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 1 | **2** | **1** | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K | 0 | **1** | 0 | 1 | 0 | 0 | **2** | **1** | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **3** | 0 | 2 | 1 | 0 |
| M | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | **9** | 1 | 0 | 5 | 3 |
| N | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** | **1** | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 1 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | **2** | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S | 0 | **6** | 1 | 0 | 0 | 5 | **9** | **4** | 3 | 1 | 0 | 0 |
| **SKUPAJ** | **15** | **53** | 20 | 8 | 8 | 17 | **123** | **90** | 35 | 11 | 24 | 20 |

Vir: AJPES, Poslovni register Slovenije.

1Podatki za leto 2008 samo za zadnje četrtletje, ko je začel veljati Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. 2V stolpcu "Drugi" niso zajeti stečajni postopki proti fizičnim osebam, ki ne opravljajo dejavnosti (osebe niso vpisane v PRS).

Tabela 10: Število začetih stečajnih postopkov nad gospodarskimi družbami, po dejavnostih

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 q41 | 2009 | q1-09 | q2-09 | q3-09 | q4-09 | 2019 | 2020 | q1-20 | q2-20 | q3-20 | q4-20 |
| A | 0 | **3** | 1 | 2 | 0 | 0 | **5** | **4** | 2 | 0 | 2 | 0 |
| B | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 12 | **62** | 11 | 19 | 15 | 17 | **107** | **89** | 21 | 16 | 32 | 20 |
| D | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **8** | **2** | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E | 0 | **3** | 0 | 0 | 0 | 3 | **24** | **7** | 4 | 1 | 2 | 0 |
| F | 8 | **39** | 10 | 4 | 10 | 15 | **212** | **192** | 57 | 32 | 58 | 44 |
| G | 20 | **58** | 23 | 10 | 9 | 16 | **238** | **247** | 67 | 57 | 54 | 68 |
| H | 5 | **17** | 4 | 2 | 3 | 8 | **95** | **71** | 30 | 13 | 18 | 10 |
| I | 3 | **22** | 5 | 4 | 5 | 8 | **108** | **129** | 30 | 27 | 37 | 35 |
| J | 0 | **11** | 1 | 3 | 3 | 4 | **46** | **35** | 16 | 9 | 3 | 7 |
| K | 2 | **5** | 1 | 1 | 0 | 3 | **18** | **10** | 2 | 2 | 3 | 3 |
| L | 0 | **5** | 0 | 3 | 0 | 2 | **41** | **20** | 7 | 6 | 1 | 6 |
| M | 5 | **25** | 3 | 8 | 11 | 3 | **140** | **122** | 35 | 23 | 23 | 39 |
| N | 3 | **12** | 3 | 6 | 0 | 3 | **45** | **40** | 13 | 8 | 6 | 13 |
| O | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0 | **4** | 0 | 2 | 1 | 1 | **1** | **11** | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Q | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R | 1 | **5** | 1 | 0 | 2 | 2 | **8** | **4** | 3 | 0 | 0 | 1 |
| S | 3 | **5** | 3 | 1 | 1 | 0 | **18** | **9** | 1 | 4 | 2 | 1 |
| **SKUPAJ** | 62 | **276** | 66 | 65 | 60 | 85 | **1.116** | **993** | 292 | 203 | 244 | 249 |

Vir: AJPES, Poslovni register Slovenije.

Opomba: 1Podatki za leto 2008 samo za zadnje četrtletje, ko je začel veljati Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. 2V stolpcu "Drugi" niso zajeti stečajni postopki proti fizičnim osebam, ki ne opravljajo dejavnosti (osebe niso vpisane v PRS).

### Literatura in viri

1. **AJPES**, evidenca o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov pri ponudnikih plačilnih storitev. https://www.ajpes.si/Statistike/Statistike\_placilnega\_prometa/Neporavnane\_obveznosti/Porocila
2. **AJPES**, Poslovni register Slovenije, Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji.
3. **AJPES**, Poslovni register Slovenije, Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji.
4. **AJPES**. (2021). Interni podatki o insolvenčnih postopkih po dejavnostih. Ljubljana: AJPES.
5. **AJPES**. (2021). Poslovni register Slovenije. Pridobljeno na: <https://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Splosno>
6. AJPES. (2021). Statistike plačilnega prometa. Dosegljivo na spletni strani: https://www.ajpes.si/Statistike/Statistike\_placilnega\_prometa/Prejemki\_in\_izdatki/Splosno.
7. **Eurostat**. (2021).National accounts. Pridobljeno na: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
8. **OECD** Economic Outlook December 2020 Issue Note 2: Insolvency and debt overhang following the COVID-19 outbreak: assessment of risks and policy responses, using Orbis® data.
9. **OECD** <https://www.oecd.org/economy/slovenia-keep-supporting-the-economy-until-growth-is-fully-restored-says-oecd.htm>
10. **OECD.** Neformalno zasedanje Sveta OECD na temo zelenih načrtov za okrevanje, 26. januarja 2021.
11. **SURS**. (2021). Nacionalni računi. Dosegljivo na spletni strani na: https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/56/bdp-in-nacionalni-racuni
12. **SURS**: (2021). <https://www.gov.si/teme/mala-in-srednje-velika-podjetja/>
13. **Tavčar, B.** (2020). Plačilna sposobnost poslovnih subjektov v Sloveniji. Ljubljana. Pridobljeno na: https://www.umar.gov.si/fileadmin/user\_upload/publikacije/kratke\_analize/Placilna\_sposobnost\_poslovnih\_subjektov\_v\_Sloveniji/Placilna\_sposobnost\_poslovnih\_subjektov\_v\_Sloveniji\_P.pdf.
14. **UMAR** interne ocene, marec 2021.
15. **Vrhovno sodišče RS**. (2021). Interni podatki o osebnih stečajih. Ljubljana: Vrhovno sodišče RS.
16. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F), 2013.
17. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev – ZIUOPOK (Uradni list RS, št. 36/20 z dne 28. 3. 2020).
18. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20 z dne 10. 4. 2020).
19. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) (Uradni list RS, št. 61/20 in 152/20 – ZZUOOP).
20. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in 152/20 – ZZUOOP),
21. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (Uradni list RS, št. 152/20).
22. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020).
23. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUPOPDVE (Uradni list RS, št. 203/20 z dne 30. 12. 2020).



1. Ugotovitve tudi na neformalnem zasedanju Sveta OECD na temo zelenih načrtov za okrevanje, 26. januarja 2021, da pride do vrhunca stečajev štiri do šest četrtletij po začetku krize, torej leto do leto in pol po začetku krize. [↑](#footnote-ref-2)
2. Stečajni postopek je oblika prenehanja prezadolženega dolžnika na način, da se v okviru postopka, ki ga operativno vodi stečajni upravitelj ob nadzoru s strani sodišča, unovči celotno premoženje stečajnega dolžnika ter iz nje izoblikuje stečajna masa za plačilo terjatev upnikov. Po koncu stečajnega postopka se pravna oseba izbriše iz sodnega registra. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev – ZIUOPOK (Ul RS, št. 36/20 z dne 28. 3. 2020), Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP (Ul RS, št. 49/20 z dne 10. 4. 2020), Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) (Ul RS, št. 61/20 in 152/20 – ZZUOOP), Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (Ul RS, št. 152/20), Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Ul RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020). [↑](#footnote-ref-4)
4. OECD Economic Outlook December 2020 Issue Note 2: Insolvency and debt overhang following the COVID-19 outbreak: assessment of risks and policy responses, using Orbis® data. [↑](#footnote-ref-5)
5. Razmerje izposojenega in lastnega kapitala. [↑](#footnote-ref-6)
6. OECD <https://www.oecd.org/economy/slovenia-keep-supporting-the-economy-until-growth-is-fully-restored-says-oecd.htm> [↑](#footnote-ref-7)
7. Poslovni rezultati gospodarskih družb, ki so oddale letno poročilo. Gospodarskih družb, ki letnega poročila niso oddale, je bilo v letih 2009-2011 9 %, leta 2019 pa 8 %. [↑](#footnote-ref-8)
8. Evidenca vsebuje le neporavnane obveznosti iz naslova sodnih sklepov o izvršbi, iz naslova davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe ter iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastale zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca, od 29. 12. 2012 dalje pa tudi dospele neporavnane obveznosti iz naslova izvršnice do uvedbe postopkov zaradi insolventnosti, ne pa tudi ostalih neporavnanih obveznosti iz naslova neplačanih računov med upniki in dolžniki. . [↑](#footnote-ref-9)
9. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša nelikvidnost) ali postane dolgoročno plačilno nesposoben. [↑](#footnote-ref-10)
10. Samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, vpisani v poslovni register Slovenije. [↑](#footnote-ref-11)
11. SURS 2021. [↑](#footnote-ref-12)
12. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F), 2013. [↑](#footnote-ref-13)
13. Po podatkih Vrhovnega sodišča RS. Z uvedbo postopka osebnega stečaja se prepreči rubež oz. se ustavijo sodne dražbe dolžnikovega premoženja. [↑](#footnote-ref-14)
14. Sodišča v času razglasitve izrednih razmer zaradi covid-19 niso delovala, uvedba sistemskih ukrepov države, izdatna finančna pomoč države gospodarstvu, začasna sprememba insolvenčne zakonodaje, ki je dajala podjetjem moratorij na stečaje in čas, da se prestrukturirajo. [↑](#footnote-ref-15)
15. OECD Economic Outlook December 2020 Issue Note 2: Insolvency and debt overhang following the COVID-19 outbreak: assessment of risks and policy responses, using Orbis® data. [↑](#footnote-ref-16)