|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderafdeling 3. – Interimdividenden.** | | |  |
| **ARTIKEL 7:213** |  | | |
|  |  | | |
| WVV | De statuten kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verlenen om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.  Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan [de bestaande reserves en rekening houdend met de](#_Amendement_31) reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.  Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.  Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.  Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.  Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend. | Les statuts peuvent donner à l'organe d'administration le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice.  Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, ou sur le bénéfice de l'exercice précédent si les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et en tenant compte des réserves à constituer en vertu de la loi ou des statuts.  Elle ne peut en outre être effectuée que si, au vu d'un état, évalueé par le commissaire et résumant la situation active et passive, l'organe d'administration constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.  Le rapport d'examen limité du commissaire est annexé à son rapport de contrôle.  La décision de l'organe d'administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.  Lorsque l'acompte excède le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, il est, dans cette mesure, considéré comme un acompte à valoir sur le dividende suivant. | |
| Ontwerp | Art. 7:213. De statuten kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verlenen om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.    Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.    Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.    Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.    Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.    Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend. | Art. 7:213. Les statuts peuvent donner à l'organe d'administration le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice.    Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, ou sur le bénéfice de l'exercice précédent si les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et en tenant compte des réserves à constituer en vertu de la loi ou des statuts.    Elle ne peut en outre être effectuée que si, au vu d'un état, évaluée par le commissaire et résumant la situation active et passive, l'organe d'administration constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.    Le rapport d'examen limité du commissaire est annexé à son rapport de contrôle.    La décision de l'organe d'administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.    Lorsque l'acompte excède le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, il est, dans cette mesure, considéré comme un acompte à valoir sur le dividende suivant. | |
| Voorontwerp | Art. 7:199. De statuten kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verlenen om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.    Deze uitkering mag alleen geschieden uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.    Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris heeft nagezien, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.    Het verificatieverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.    Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.    Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend. | Art. 7:199. Les statuts peuvent donner à l'organe d'administration le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice.    Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, ou sur le bénéfice de l'exercice précédent si les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et en tenant compte des réserves à constituer en vertu de la loi ou des statuts.    Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, l'organe d'administration constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.    Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport de contrôle.    La décision de l'organe d'administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.    Lorsque l'acompte excède le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, il est, dans cette mesure, considéré comme un acompte à valoir sur le dividende suivant. | |
| MvT | De uitkering van interimdividenden door het bestuursorgaan (artikel 618 W.Venn.) heeft in de praktijk zijn nut ruimschoots bewezen. De wetgever heeft dan ook terecht in de omzettingswet van 1984 gebruik gemaakt van de mogelijkheid waarin artikel 15, § 2, van de Richtlijn 77/91/EEG voorzag. De Belgische wetgever is evenwel minder ver gegaan dan de richtlijn toeliet en heeft een aantal bijkomende waarborgen ingebouwd ter bescherming van de vennootschapsschuldeisers en de aandeelhouders. Deze maatregelen schieten hun doel voorbij en belemmeren in ons land de uitkering van interimdividenden meer dan nodig. Vooral het verbod om tot uitkering van interimdividenden over te gaan binnen de eerste zes maanden van het boekjaar, en de verplichting om drie maanden tussen twee uitkeringen te laten verlopen, bleek in de praktijk storend. Dit heeft voor gevolg dat het bestuursorgaan in een boekjaar slechts twee voorschotten kan uitkeren. Ook de beperking van de uitkeringen tot het resultaat van het lopend boekjaar is storend.  Deze bijkomende “waarborgen” werden blijkens de parlementaire voorbereiding van de wet van 1984 zonder specifieke verantwoording ingevoerd (Parl.St. Kamer, 1979-1980, nr. 388/1, 24). Zij gaan verder dan in de meeste van onze buurlanden. In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland zijn er geen tijdsbeperkingen. In Frankrijk mogen interimdividenden uit winsten van een bepaald boekjaar enkel worden uitgekeerd tijdens het boekjaar of het daaropvolgende boekjaar, maar in dit laatste geval ten laatste voor de goedkeuring van de rekeningen van dat boekjaar. In Luxemburg werden de tijdsbeperkingen, die dezelfde waren als in het Belgische Wetboek van vennootschappen, bij wet van 23 maart 2007 afgeschaft, en zijn er geen beperkingen meer betreffende de termijnen of het aantal keren waarin een interimdividend kan worden uitgekeerd. In de Amerikaanse Staat Delaware bestaat een zeer soepele regeling van zogenaamde nimble dividends die het bestuursorgaan toelaat tussentijdse uitkeringen te doen uit de nettowinst van het lopende boekjaar of van het onmiddellijk daaraan voorafgaande boekjaar. Op deze grondslag is het voor genoteerde vennootschappen niet ongebruikelijk elk kwartaal tussentijdse dividenden uit te keren.  Geheel in de lijn van de door de hervorming nagestreefde flexibilisering van het vennootschapsrecht met het oog op de handhaving van de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven en de verbetering van de werking van de kapitaalmarkten, schaft de ontworpen bepaling de in 1984 ingevoerde termijnen af. Dit geldt dus zowel voor het verbod om tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar tot tussentijdse uitkeringen over te gaan, als om de verplichte minimumtermijn van drie maanden tussen twee uitkeringen. Naar Frans model wordt de mogelijkheid om interimdividenden uit te keren bovendien mogelijk gemaakt uit de winsten van het vorige boekjaar, maar enkel tot de datum waarop de algemene vergadering de rekeningen van dat boekjaar heeft goedgekeurd. Zo bijvoorbeeld kunnen interimdividenden worden uitgekeerd uit het resultaat van het jaar n, tijdens dat jaar en tijdens het jaar n+1 tot de datum van de goedkeuring van de jaarrekening van het jaar n. In het jaar n+1 kunnen bovendien interimdividenden worden uitgekeerd uit de lopende winsten van dat boekjaar.  Aandeelhouders en derden worden verder voldoende beschermd door (i) artikel 7:214, (ii) de strafbepaling van artikel 7:232, 2°, en (iii) de aansprakelijkheid van bestuurders bij schending van het wetboek of van de statuten.  Tenslotte moet worden opgemerkt dat de bevoegdheid die op grond van deze wetsbepaling in de statuten aan het bestuursorgaan kan worden gegeven om interimdividenden uit te keren volgens de rechtsleer een exclusieve bevoegdheid is. Dit doet evenwel niets af aan de bevoegdheid van de algemene vergadering om op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening tussentijdse dividenden uit te keren uit de overgedragen winst en reserves, zoals het Hof van Cassatie in zijn arrest van 23 januari 2003 heeft bevestigd. | La distribution des acomptes sur dividendes par l'organe d'administration (article 618 C. Soc.) a largement montré son utilité dans la pratique. Le législateur a donc à juste titre fait usage, dans la loi de transposition de 1984, de la possibilité prévue par l'article 15, § 2, de la directive 77/91/CEE. Toutefois, le législateur belge est allé moins loin que ce que permettait la directive et il a imposé plusieurs garanties supplémentaires visant à protéger les créanciers de la société ainsi que les actionnaires. Ces mesures manquent leur objectif et freinent inutilement la distribution des acomptes sur dividendes dans notre pays. C'est principalement l'interdiction de procéder à la distribution de dividendes intérimaires au cours des six premiers mois de l'exercice, et l'imposition d'un délai de trois mois entre deux distributions, qui se sont avérées gênantes dans la pratique. Cela a pour conséquence que l'organe d'administration ne peut distribuer que deux acomptes par exercice. La limitation de la distribution au résultat de l'exercice en cours est également inopportune.  D’après les travaux parlementaires préparatoires à la loi de 1984, ces « garanties » supplémentaires ont été introduites sans justification spécifique (Doc. parl., Chambre, 1979-1980, n° 388/1, 24). Elles vont plus loin que dans la plupart de nos pays voisins. Au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas, il n’y a pas de limites dans le temps. En France, les acomptes sur dividendes peuvent être distribués par prélèvement sur le bénéfice d’un exercice spécifique uniquement pendant l’exercice ou lors de l’exercice suivant, mais dans ce dernier cas, au plus tard avant l’approbation des comptes de cet exercice. Au Luxembourg, les limites dans le temps, qui étaient les mêmes que dans le Code des sociétés belge, ont été supprimées par la loi du 23 mars 2007 et il n’y a plus de limites quant aux délais ou au nombre autorisé de distributions d’acomptes sur dividendes. Dans l’état du Delaware aux États-Unis, il existe une réglementation très souple de ce qu’on appelle les nimble dividends. Elle autorise l’organe d’administration à procéder à des distributions intermédiaires sur le bénéfice net de l’exercice en cours ou de l’exercice qui le précède immédiatement. Dans ces conditions, il n’est pas rare que les sociétés cotées distribuent trimestriellement des dividendes intercalaires.  Dans la droite ligne de la flexibilisation du droit des sociétés visé par la réforme en vue du maintien de la position concurrentielle des entreprises belges et de l’amélioration du fonctionnement des marchés de capitaux, la disposition en projet supprime les délais introduits en 1984. Cela vaut donc à la fois pour l’interdiction de procéder à des distributions intermédiaires au cours des six premiers mois et pour le délai minimal obligatoire de trois mois entre deux distributions. Par analogie avec le modèle français, il est ajouté une possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes pour l’exercice antérieur, mais uniquement jusqu’à la date à laquelle l’assemblée générale approuve les comptes de cet exercice. Des acomptes sur dividendes peuvent ainsi être distribués sur le résultat de l’année n, pendant cette année et pendant l’année n+1, jusqu’à la date d’approbation des comptes annuels de l’année n. Au cours de l'année n+1, des acomptes sur dividendes peuvent en outre être distribués sur les bénéfices en cours de cet exercice.  Les actionnaires et les tiers restent suffisamment protégés par (i) l’article 7:214, (ii) la disposition pénale de l’article 7:232, 2°, et (iii) la responsabilité des administrateurs en cas de violation du code ou des statuts.  Enfin, il convient de faire remarquer que le pouvoir de distribuer des acomptes sur dividendes qui, sur la base de cette disposition légale, peut être conféré dans les statuts à l’organe d’administration constitue un pouvoir exclusif. Cela ne porte cependant nullement atteinte au pouvoir de l’assemblée générale de distribuer, sur la base des derniers comptes annuels approuvés, des dividendes intercalaires par prélèvement sur le bénéfice reporté et sur les réserves, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2003. | |
| RvSt | Geen opmerkingen. | Pas de remarques. | |
| Amendement 31 | In de Nederlandse tekst van het voorgestelde artikel 7:213, tweede lid, de woorden “de reserves-die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd” vervangen door de woorden “de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd”.  VERANTWOORDING  Dit amendement brengt de Nederlandse tekst in overeenstemming met de Franse tekst, die beter tot uiting brengt dat beschikbare reserves niet in aanmerking komen voor uitkering onder de regeling van interim dividenden. Beschikbare reserves kunnen enkel via een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders worden uitgekeerd. | Dans le texte néerlandais de l’article 7:213, alinéa 2, proposé, remplacer les mots “de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd” par les mots “de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd”.  JUSTIFICATION  Cet amendement aligne le texte néerlandais sur le texte français, qui reflète mieux le fait que les réserves disponibles  ne sont pas éligibles à la distribution sous le régime d’un acompte sur dividendes. Les réserves disponibles ne peuvent  être distribuées que par décision de l’assemblée générale  des actionnaires. | |