Förbundsministeriet för rättsliga frågor och konsumentskydd

Förslag till ändringar

om förslag till lag från förbundsregeringen

- dokument 19/26915 -

**Utkast till lag om rättvisa konsumentavtal**

Det föreslås att förbundsdagen (parlamentet) ska besluta att

anta lagförslaget i dokument 19/26915 med följande förbehåll, i övrigt oförändrade:

* 1. Följande fotnot ska läggas till i rubriken:

\* Anmält i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och föreskrifter för informationssamhällets tjänster (AB1.L 241, av den 17 september 2015, s. 1).

* 1. Artikel 1 ska ändras enligt följande:
		1. Följande punkter 4 till 6 ska införas efter punkt 3:

‘4. I § 312(7), mening 1, ska orden ”§ 312 l” ersättas med ”§ 312 m”.

5. Efter § 312j, ska följande § 312k införas:

‘§ 312k

Hävande av konsumentavtal inom elektronisk handel

* + 1. Om en webbplats gör det möjligt för konsumenterna att ingå ett avtal om elektronisk handel som syftar till att upprätta ett permanent skuldförhållande och tvinga ett företag att utföra en tjänst i gengäld, ska företaget uppfylla de skyldigheter som fastställs i den bestämmelsen. Detta ska inte tillämpas på
			1. avtal vars uppsägning endast föreskrivs i en striktare form än textformuläret; och
			2. när det gäller webbplatser som avser finansiella tjänster eller för avtal om finansiella tjänster.
		2. Företaget ska se till att konsumenten på webbplatsen kan göra en försäkran om att ett avtal som ingåtts på webbplatsen normalt eller extraordinärt har sagts upp i enlighet med meningen i paragraf 1, mening 1 via en uppsägningsknapp. Uppsägningsknappen måste vara lättläsbar med endast orden “avbryt avtal här” eller märkas med en lämplig otvetydig formulering. Det måste leda konsumenten direkt till en bekräftelsesida som
			1. uppmanar konsumenten och ger honom möjlighet att lämna information
				1. angående uppsägningens karaktär och vid extraordinär uppsägning, grunden för uppsägningen,
				2. angående dess otvetydiga identifierbarhet,
				3. angående den otvetydiga utnämningen av fördraget,
				4. vid den tidpunkt då uppsägningen ska avsluta avtalsförhållandet,
				5. för snabb elektronisk överföring av bekräftelsen på uppsägning till honom och
			2. innehåller en bekräftelseknapp genom vilken konsumenten kan lämna meddelandet om uppsägning och som är lätt läsbar med ingenting annat än orden ”avbryt nu” eller märkt med en lämplig otvetydig formulering.

Användargränssnitten och bekräftelsesidan måste vara permanent tillgängliga och omedelbart och lättåtkomliga.

* + 1. Konsumenten måste på ett varaktigt medium kunna lagra sin uppsägningsförklaring som lämnas in genom att trycka på bekräftelseknappen med datum och tid för leveransen på ett sådant sätt att det framgår att uppsägningsdeklarationen har lämnats in genom att trycka på bekräftelseknappen.
		2. Bolaget ska omedelbart bekräfta innehållet för konsumenten och dagen och tidpunkten för mottagandet av uppsägningsmeddelandet samt den dag då avtalet ska sägas upp genom uppsägningen, i skriftlig form på elektronisk väg. Det antas att ett uppsägningsmeddelande som lämnats in genom att trycka på knappen för bekräftelse har skickats till företaget omedelbart efter det att de lämnats in.
		3. Om konsumenten inte anger en tidpunkt då uppsägningen är avsedd att avsluta avtalsförhållandet när meddelandet om uppsägning lämnas in, kommer uppsägningen att ske snarast möjligt.
		4. Om knapparna och bekräftelsesidan inte görs tillgängliga i enlighet med paragraf 1 och 2, kan en konsument säga upp ett avtal för vilket knapparna och bekräftelsesidan ska vara tillgängliga när som helst och utan att en uppsägningstid iakttas. Detta påverkar inte konsumentens möjlighet att avbryta i undantagsfall.”

6. Föregående §§ 312k och 312 l ska vara §§ 312 l och 312 m.’

* + 1. Föregående nummer 4 blir nummer 7.
	1. Artikel 2 har följande lydelse:

‘Artikel 2

Ändring av inledningslagen till civillagen

Den inledande lagen i civillagen i den version som offentliggjordes den 21 september 1994 (Federal Law Gazette I, s. 2494, 1997; I s. 1061), senast ändrad genom artikel 10 i lagen av den 22 december 2020 (Federal Law Gazette I s. 3328) ändras på följande sätt:

* + - 1. Artikel 229 ska ersättas med följande §... [inför: nästa gratisräkningsbeteckning när den utfärdas] läggs till:

‘§... [integrera: nästa fria räkningsbeteckning när den utfärdas]

Övergångsbestämmelser till lagen om rättvisa konsumentavtal

Till en skuld som föregår... [fastställer: Datum för ikraftträdande i enlighet med Artikel 5(3) i denna lag] ska tillämpas på bestämmelserna i Civillagen i dess ändrade lydelse fram till detta datum.”

* + - 1. I artikel 246e(1)(2), nummer 10, ska orden ”§ 312k” ersättas med ”§ 312 l”.
	1. Följande mening ska införas efter artikel 5 mening 1:

‘Artiklarna 1(4) till (6) och artikel 2(2) ska träda i kraft den 1 juli 2022.’

Motivering

**Anmärkningar till (1)**

Detta tillägg är nödvändigt eftersom bestämmelsen i nummer 2(a) (Artikel 1(5)) ska anmälas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015, om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter för informationssamhället.

**Anmärkningar till (2)**

Nummer 2 innehåller ändringar av Artikel 1 i lagförslaget, som innebär ändringar i Civillagen (BGB).

**Anmärkningar till (a)**

Skrivelse a innehåller de ändringar av BGB som krävs genom att § 312k BGB införs i utkastet.

**Anmärkningar till artikel 1 punkt 4**

Det är en följdändring som är villkorad av att ett nytt § 312k BGB införs i utkastet. § 312k i den tyska civillagen förväntas genomföras med ett tidigare datum för ikraftträdande genom ett förslag till lag om ändring av civillagen och den inledande lagen om civillag vid genomförandet av EU:s direktiv om bättre tillämpning och modernisering av unionens konsumentskyddslagstiftning och om upphävande av förordningen om överföring av ansvar för genomförandet av förordning (EG) nr. 2006/2004 till det federala justitie- och konsumentskyddsministeriet (Federal Council Printing Case 61/21, nedan: Utkast till akt om genomförandet av moderniseringsdirektivet).

**Anmärkningar till artikel 1 punkt 5**

Genom artikel 1(5) införs en ny § 312k BGB i den tyska civillagen.

Att säga upp avtal som ingår inom elektronisk handel innebär ofta särskilda utmaningar för konsumenterna. Vid jämförelse med den enkla ingåendet av respektive avtal är det delvis inte möjligt att säga upp avtalet direkt via en webbplats eller ofta kompliceras av utformningen av webbplatsen.

Syftet med de skyldigheter för företaget som föreslås i § 312k BGB i utkastet är att göra det möjligt för konsumenterna att på ett jämförbart enkelt sätt avge deklarationer om uppsägning inom den elektroniska handeln, med hänsyn till särdragen i uppsägningsdeklarationerna, på ett jämförbart sätt som deklarationer för ingående av motsvarande avtal.

§ 312k(1) i den tyska civillagen (BGB) fastställs bestämmelsens tillämpningsområde. § 312k paragraf 2 i den tyska civillagen (BGB) i utkastet beskriver företagets skyldighet att behålla en uppsägningsknapp och anger ytterligare specifikationer för utformningen av de tekniska medel som företaget ska tillhandahålla för att lämna uppsägningsmeddelandet. § 312k paragraf 3 i den tyska civillagen (BGB) i förslaget till förordning reglerar konsumentens möjligheter att lagra den uppsägningsförklaring som de har lämnat in. § 312k(4) i den tyska civillagen (BGB) föreskriver i utkastet en skyldighet för företaget att bekräfta mottagandet av uppsägningsmeddelandet samt en presumtion om tillgång till uppsägningsmeddelandet. § 312k paragraf 5 BGB i förslaget innehåller en bestämmelse om tvivel om uppsägningsdatum. § 312k paragraf 6 BGB i utkastet föreskriver att om ett företag inte fullgör de skyldigheter som anges i § 312k, paragraferna 1 och 2 BGB i utkastet, kan ett avtal sägas upp när som helst och utan att uppsägningstiden iakttas.

**Beträffande § 312k, paragraf 1 BGB-E:**

§ 312k, paragraf 1 BGB i utkastet innehåller kraven på bolagets skyldigheter enligt § 312k BGB i utkastet samt ett antal undantag.

Skyldigheten enligt § 312k, paragraf 1 i Civillagen (BGB) i utkastet gäller för företaget när konsumenten har möjlighet att ingå avtal enligt definitionen i § 312k, paragraf 1, mening 1 i den tyska Civillagen (BGB) i utkastet.

§ 312k, paragraf 1, mening 1 BGB i utkastet använder formuleringen ”avtal inom elektronisk handel”, som är rättsligt definierad i § 312i paragraf 1, mening 1 i den tyska civillagen.

Dessa avtal ska kunna ingås i utkastet via en ”webbplats” i enlighet med § 312k(1), mening 1 BGB. För tolkningen av termen ”webbplats” kan rättspraxis om identisk term användas i avsnitt 312j(1) i den tyska civillagen.

För att motivera företagets skyldighet enligt § 312k BGB i utkastet spelar det ingen roll om ingåendet av avtalet via en webbplats drivs av företaget själv eller, till exempel när det gäller mellanliggande plattformar, via en webbplats som drivs av en tredje part. I båda fallen ska företaget se till att konsumenten kan göra en uppsägning i enlighet med kraven i § 312k BGB i utkastet. Om det är möjligt att ingå avtal på en webbplats som inte drivs av företaget själv, måste företaget därför enligt avtal ålägga den tredje parten att vara operatör på den tredje partens webbplats.

Bolagets skyldighet enligt § 312k, paragraf 1, mening 1 BGB i utkastet är begränsad till avtal mellan företag och konsumenter att upprätta permanenta skuldförbindelser, som förpliktar bolaget att betala en ersättning. Begränsning av den permanenta skulden görs med hänsyn till konsumentskyddet, eftersom de har ett särskilt behov av att underlätta möjligheten till uppsägning. Långsiktiga skuldförbindelser kan ofta visa sig vara ”kostnadsfällor” på grund av långsiktigt åtagande gentemot konsumenterna. Å andra sidan kan uppsägningen av andra förpliktelser så som varaktiga skulder i vissa fall få rättsliga konsekvenser för konsumenten, vilket ur konsumentens synvinkel förefaller oväntat (t.ex. den fortsatta skyldigheten att betala köparen vid uppsägningsrätt enligt § 648 BGB). I synnerhet, skulle dessa rättsliga konsekvenser göra det betydligt svårare i utkastet att uppfylla företagets skyldighet att lämna uppgifter i enlighet med § 312k(2), mening 3 punkt 2 i den tyska civillagen. Därför bör andra avtal än sådana som rör fast skuld till följd av de särskilda följderna av uppsägning i enskilda fall inte omfattas av § 312k BGB i utkastet.

Enligt § 312k paragraf 1, mening 2, punkt 1 i den tyska civillagen (BGB) i utkastet är § 312k BGB inte tillämplig i utkastet om uppsägning av avtalet i fråga på grundval av rättsliga formella krav endast ska lämnas in i en striktare form än texten. Detta innefattar därför även det formella kravet på den – i jämförelse med textformen striktare – elektronisk form enligt § 126a i den tyska civillagen eller på den skriftliga blanketten. Detta utesluter också deklarationer gällande uppsägning som ska utfärdas i notariecertifierad form.

§ 312k BGB i utkastet syftar till att utvidga konsumentens möjligheter till uppsägning, men inte att begränsa eller utesluta att meddelanden om uppsägning på annat sätt lämnas in. I synnerhet är ett avtal genom förformulerade avtalsvillkor fortfarande ogiltigt i enlighet med 309 § punkt 13(c) i den tyska civillagen (BGB) endast med hjälp av den knapp som ska göras tillgänglig i utkastet med hjälp av den knapp som ska tillhandahållas i enlighet med § 312k BGB.

§ 312k, paragraf 1, mening 2, punkt 2 BGB i utkastet föreskriver att företag är undantagna från skyldigheterna enligt § 312k BGB i utkastet, om antingen webbplatsen avser finansiella tjänster eller de berörda avtalen är avtal om finansiella tjänster. Förlagan till denna bestämmelse är § 312j paragraf 5, mening 2 BGB. begreppet ”finansiella tjänster” definieras juridiskt i § 312(5), mening 1, BGB.

**Beträffande § 312k Punkt 2 BGB-E:**

§ 312k, paragraf 2 i den tyska civillagen (BGB) i utkastet specificerar bolagets skyldighet och föreskriver ett förfarande i två steg för att lämna meddelandet om uppsägning.

§ 312k. paragraf 2, mening 1 i den tyska civillagen (BGB) i utkastet begränsar bolagets skyldighet i utkastet till version till ordinarie och extraordinära uppsägningar i enlighet med § 312k BGB. Garantimeddelanden och andra rättigheter att säga upp permanenta skuldförbindelser (inklusive återkallande och uppsägning av avtalet på grund av underlåtenhet att tillhandahålla detta; ett fel eller en negativ ändring av digitala produkter i enlighet med utkastet till lag om genomförande av direktivet om vissa avtalsaspekter på tillhandahållandet av digitalt innehåll och digitala tjänster – Federal Council tryckt ärende 60/21) omfattas inte av denna förordning.

Uppsägning av avtal som fastställer lagliga rättigheter omfattas inte av tillämpningsområdet eftersom de inte ingår inom elektronisk handel. Även om inteckningar eller tjänster formellt kan sägas upp, utgör de inte avtal om elektronisk handel mellan företag och konsumenter.

För att motivera företagets skyldighet, beror det inte på om det avtal som ska tillkännages också ingår inom elektronisk handel. Det är snarare avgörande om företaget gör det möjligt att ingå elektronisk handel när ett avtal säges upp.

Företagets skyldighet är oberoende av i vilken utsträckning konsumenten faktiskt har rätt till uppsägningsrätt i det enskilda fallet. Knappen är endast avsedd att skapa en annan möjlighet att förklara en uppsägning från konsumentsidan. Konsumentens materiella tillstånd att avsluta är inte ett krav för användning av knappen enligt § 312k BGB i utkastet.

Enligt § 312k, paragraf 2, mening 2 i den tyska civillagen (BGB) i utkastet, ska företaget först tillhandahålla en knapp märkt med orden ”avbryt avtal här” som leder konsumenten till en annan sida som kallas ”bekräftelsesidan”. Andra indikationer än ”annulleringsavtal” är endast tillåtna om dessa är lika tydliga. Det bör noteras att det vid behov också måste klargöras av annan indikation att uppsägningsknappen ännu inte har deklarerats, men att endast uppsägningsprocessen inleds. I vilket fall som helst är formuleringen avsedd att göra detta klart för konsumenterna att de, när de trycker på knappen, kan lämna ytterligare information innan deklarationen om uppsägning kan lämnas in.

För att ett avtal ska kunna sägas upp genom uppsägning, måste det utformas på ett sådant sätt att mottagaren kan erkänna vem som förklarar uppsägningen och vilket avtal som ska sägas upp. På bekräftelsesidan ska det därför krävas att konsumenten för in nödvändiga uppgifter i utkastet i enlighet med § 312k(2) mening 3 punkt 1 (a) till (e) BGB och göra det möjligt för konsumenten att göra det. För detta ändamål bör konsumenten först kunna ange typen av uppsägning och, vid extraordinär uppsägning, den underliggande orsaken till uppsägningen (bokstaven a). Dessutom måste konsumenten kunna tillhandahålla den information som är nödvändig för identifieringen (bokstaven b) och för den entydiga beskrivningen av avtalet (bokstaven c). Vanligtvis kan namn och adress vara nödvändigt för att identifiera. För att utse avtalet kan företaget efterfråga kund-, order- eller avtalsnummer. I enlighet med bokstaven d, bör konsumenten också ha rätt att ange det datum då uppsägningen ska träda i kraft. Detta kan dock inte krävas som en skyldighet utan vilken uppsägningen inte kan förklaras via webbplatsen. Detta följer redan av § 312k, paragraf 5 i den tyska civillagen (BGB) i utkastet, enligt vilken uppsägningsbeslutet träder i kraft så snart som möjligt när ingen uppsägningsdag anges. I detta avseende bör angivelsen ”så snart som möjligt” – eller en liknande formulering, som uttrycker motsvarande önskan om uppsägning så snart som möjligt – göras möjlig vid sidan om möjligheten att ange ett visst datum. Utöver detta, i enlighet med bokstaven e, måste konsumenten kunna förse företaget med information som gör det möjligt för företaget att skicka en bekräftelse på uppsägning i enlighet med § 312k(4), mening 1 i den tyska civillagen, i utkastet till version till konsumenten (vanligtvis e-postadressen).

§ 312k paragraf 2 mening 3 nummer 1 i den tyska civillagen (BGB) i utkastet säkerställer således att konsumenten kan tillhandahålla den information som är nödvändig för att ange sin uppsägningsförklaring tillräckligt exakt, särskilt när det gäller det avtal som ska sägas upp. Begränsning av den information som ska begäras är avsedd att förhindra utformningen av bekräftelsesidan, där företaget begär ytterligare uppgifter som inte är lätt tillgängliga för konsumenten och inte heller krävs för den odiskutabla överlåtelsen, vilket gör det svårt att avsluta enkelt och okomplicerat. Samtidigt bör samrådet vara förenligt med principen om dataekonomi i artikel 5(1) (c) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Enligt § 312k, paragraf 2, mening 3, punkt 2 BGB i utkastet ska en knapp som kallas ”bekräftelseknapp” finnas på bekräftelsesidan, med vilken konsumenten kan lämna in uppsägningsförklaringen. Denna bekräftelseknapp måste märkas med orden “avbryt nu”. Annan indikation är endast tillåten om lika entydiga.

De två knapparna och bekräftelsesidan ska vara ”permanent tillgängliga och lättillgängliga” i utkastet i enlighet med § 312k(2), mening 4 i den tyska civillagen. När det gäller kravet ”permanent tillgängligt” grundar sig denna förordning på motsvarande krav i § 5 (1) i telemedialagen. Konsumenterna måste därför ha tillgång till dessa två knappar och bekräftelsesidan när som helst och utan att först behöva registrera sig på webbplatsen för detta ändamål. Å andra sidan är en tillfällig teknisk otillgänglighet på grund av underhåll oskadlig (se dom av den 4 november 2008 i Düsseldorfs högsta domstol, ärendenummer: I-20 U 125/08). Kravet ”direkt och lättillgängligt” grundar sig på Artikel 246d(2)(2) i inledningen till Civillagen (EGBGB), ändrad genom utkastet till lag om genomförande av moderniseringsdirektivet. där hänvisas till motsvarande förklaringar (Federalrådets tryck ärende 61/21, s. 37 f.).

**När det gäller § 312k paragraf 3 BGB-E:**

§ 312k(3) i den tyska civillagen (BGB) i utkastet syftar till att säkerställa att konsumenten redan kan dokumentera inlämnandet av meddelandet om uppsägning. Detta kan till exempel genomföras genom en nedladdningsbar sammanfattning av innehållet i den uppsägningsdeklaration som lämnas in med hjälp av uppsägningsknappen, som särskilt dokumenterar datum och klockslag för knapptryck. Denna dokumentation garanterar möjligheten att lagra konsumentens deklaration enligt § 126b, mening 2 punkt 1, BGB.

**När det gäller § 312k paragraf 4 BGB-E:**

Bolagets skyldighet att bekräfta i enlighet med § 312k paragraf 4, mening 1 BGB i utkastet gäller tillgång till bolagets uppsägningsförklaring. Omedelbar bekräftelse i textform kan automatiseras vid elektronisk handel.

Den motstridiga presumtionen i § 312k(4), mening 2 i den tyska civillagen (BGB) i utkastet syftar till att underlätta för konsumenten som inte har någon insyn i de tekniska processer som är involverade i överföringen av uppsägningsmeddelandet, bevisen för bolagets tillgång till uppsägningsmeddelandet.

**När det gäller § 312k paragraf 5 BGB-E:**

§ 312k, paragraf 5 i den tyska civillagen (BGB) i utkastet syftar till att säkerställa att uppsägningen träder i kraft i avsaknad av annan information från konsumenten så snart som möjligt. Konsumenter och företag kan dock också se till att det inte råder några tvivel om detta genom motsvarande deklarationer eller genom att fråga efter tidpunkten för uppsägningen.

**När det gäller § 312k paragraf 6 BGB-E:**

§ 312k, paragraf 6 i utkastet till text innehåller en sanktionsnorm i ärendet. Om knapparna och bekräftelsesidan inte görs tillgängliga i enlighet med paragraferna 1 och 2, kan en konsument säga upp ett avtal vars uppsägningsknappar måste göras tillgängliga när som helst och utan att uppsägningstiden iakttas. Företag som inte vidtar de försiktighetsåtgärder som avses i § 312k, paragraf 1 och 2 BGB i utkastet ska vara föremål för ett motsvarande upphävande av avtalsförhållandet från konsumentens sida gentemot dem. En mildare form av sanktioner verkar inte vara effektiva på samma sätt. Om företaget, när det gäller § 312j 3 BGB, har ett incitament att tillhandahålla den knapp som beskrivs där för att bekräfta ingåendet av avtalet, eftersom ett avtal med konsumenten annars inte träder i kraft enligt § 312j, paragraf 4 i BGB, då saknas ett sådant incitament i den omvända situationen att avtalet sägs upp här. Företag som berövar konsumenten den enkla och okomplicerade möjligheten att säga upp avtalet enligt lag bör därför sanktioneras av konsumentens möjlighet att säga upp avtalet när som helst och utan att iaktta någon uppsägningstid. Kortsiktiga tekniska avbrott på grund av underhållsarbete är ofarliga med tanke på förklaringarna i motiveringen till § 312k paragraf 2, mening 4 BGB i utkastet.

För att villkoren i 312k, paragraf 6, mening 1 i Civillagen (BGB) ska vara uppfyllda, är konsumenten skyldig att tillhandahålla information och bevis.

§ 312k paragraf 6, mening 2 i den tyska civillagen (BGB) klargör att konsumentens möjlighet att säga upp avtalet förblir opåverkad.

**Angående Artikel 1 nummer 6**

Genom att lägga till § 312k BGB i förslaget till följdändring, § 312k BGB till § 312 l BGB, enligt beskrivningen i motiveringen till Artikel 1(4), förväntas detta införas vid den tidpunkt då förslaget till förordningen träder i kraft. § 312 l BGB, som också förväntas infogas i lagförslaget om genomförandet av moderniseringsdirektivet, blir därför § 312 m i den tyska civillagen.

**Angående bokstaven (b)**

Bokstaven (b) innehåller en senare ändring av numreringen av artiklarna i lagförslaget.

**Angående nummer 3**

Genom nummer 3 införs en senare ändring av ETUC genom en omarbetning av artikel 2 i lagförslaget.

Förslaget till lag om genomförande av moderniseringsdirektivet förväntas införa en ny artikel 246e i EGBGB, som i paragraf 2, punkt 10 i utkastet till texten innehåller en hänvisning till § 312k i BGB, som beskrivs i motiveringen till punkt 1(a) (Artikel 1, punkt 4). Denna hänvisning måste anpassas.

**Angående nummer 4**

Genomförandet av kraven för fullgörande av skyldigheten enligt § 312k BGB i utkastet kommer i vissa fall att innebära en betydande organisatorisk och tidsmässig insats för företagen. Mot denna bakgrund bör företagen inte vara skyldiga att göra detta förrän den 1 juli 2022.