**Corona en de opslagovereenkomst**

De overeenkomst van opslag is de overeenkomst waarbij u goederen opslaat voor een derde (de opdrachtgever). Mogelijk verricht u ook nog bijkomende werkzaamheden, zoals ompakken, verpakken, labelen etc. Het kan ook zijn dat u voor uw opdrachtgever ook goederen van en naar uw warehouse vervoert. Voor de situaties die op de vervoerovereenkomst van toepassing zijn, verwijs ik u naar [deze](https://www.tln.nl/nieuws/qa-juridisch-het-coronavirus-en-de-juridische-gevolgen-voor-de-vervoerovereenkomst/) pagina. Dit document gaat slechts over de relatie tussen het warehousebedrijf en de opdrachtgever ten aanzien van de opslagwerkzaamheden. Het betreft slechts een globaal overzicht. Specifieke situaties zullen altijd beoordeeld moeten worden om de rechten en plichten van partijen goed te kunnen vaststellen.

Of de logistieke dienstverlener aansprakelijk is voor bepaalde schades/kosten hangt af van de overeenkomst die met de opdrachtgever gesloten is, en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. In dit document worden een aantal verschillende scenario’s uitgewerkt, waarbij de risico’s worden weergegeven voor de logistieke dienstverlener die:

1. de LSV op de overeenkomst van toepassing heeft verklaart; of
2. de Nederlandse Opslagvoorwaarden op de overeenkomst van toepassing heeft verklaart; of
3. de Nederlandse Expeditievoorwaarden op de overeenkomst van toepassing heeft verklaart; of
4. geen algemene voorwaarden of nadere afspraken heeft gemaakt met de opdrachtgever.

**Goederen kunnen niet in ontvangst genomen worden door het opslagbedrijf**

Het kan zijn dat het warehousepersoneel niet in staat is om de goederen (binnen redelijke tijd) in ontvangst te nemen vanwege corona.

***LSV***

De LSV kent vooral een aansprakelijkheidsregeling voor verlies van en schade aan de zaken. Daar is nu geen sprake van. De logistieke dienstverlener komt echter een verplichting niet na, namelijk de verplichting om de goederen in haar warehouse in ontvangst te nemen en op te slaan. Art. 5 lid 5 LSV gaat over andere schade dan schade aan of verlies van de goederen. Allereerst geeft dit artikel aan (onder verwijzing naar lid 7) dat de logistieke dienstverlener nimmer aansprakelijk is voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade, hoe ook ontstaan. Voor andere schade is de aansprakelijkheid beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. De hoogte van de SDR [vind je hier](https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx). Het is dus afhankelijk van de soort schade die door de opdrachtgever geclaimd wordt of de logistieke dienstverlener wel of niet gehouden is de schade te vergoeden. Gezien de vergaande uitsluiting van aansprakelijkheid in dit geval, zal er niet snel sprake zijn van aansprakelijkheid. Let er wel op dat een beroep op beperking van aansprakelijkheid niet mogelijk is als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de logistiek dienstverlener. Dat betekent dat de logistiek dienstverlener wel voldoende zorg moet hebben betracht om de schade te voorkomen. Bijvoorbeeld: heeft het opslagbedrijf wel voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen? Heeft het opslagbedrijf wel voldoende gezocht naar personeel, door bijvoorbeeld ook gezond kantoor personeel in te zetten, waar mogelijk? Neem voor specifieke situaties contact op met de juridische afdeling van TLN (088 – 4567 567 of info@tln.nl).

***Nederlandse Opslagvoorwaarden***

Als sprake is van een nieuwe opdracht, en het opslagbedrijf weet al dat het opslagbedrijf de goederen niet in ontvangst genomen kunnen worden, dan kan een beroep gedaan worden op art. 11. Het opslagbedrijf mag de opdracht tot opslag dan zonder opgave van redenen weigeren. Als een opdracht tot opslag reeds is aangenomen, kan de opdracht alleen met toestemming van beide partijen beëindigd worden.

Mocht het zo zijn dat de overeenkomst niet (deels) beëindigd kan worden, en het opslagbedrijf kan de goederen echt niet in ontvangst nemen, dan komt het opslagbedrijf de overeenkomst niet na.

Op grond van art. 19 lid 2 geschieden alle handelingen en werkzaamheden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Art. 19 lid 3 bepaalt dat het opslagbedrijf niet aansprakelijk is voor schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van het opslagbedrijf of diens ondergeschikten. Of daarvan sprake is, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld: heeft het opslagbedrijf wel voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen? Heeft het opslagbedrijf wel voldoende gezocht naar personeel, door bijvoorbeeld ook gezond kantoor personeel in te zetten, waar mogelijk? Art. 19 lid 7 bepaalt tot slot dat het opslagbedrijf alleen aansprakelijk is voor schade aan of verlies van de zaken. Het opslagbedrijf is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade. De kans op aansprakelijkheid in een dergelijk geval is dus erg klein. Neem voor specifieke situaties wel contact op met de juridische afdeling van TLN (088 – 4567 567 of info@tln.nl).

***Nederlandse Expeditievoorwaarden***

Ook op grond van de Nederlandse Expeditievoorwaarden geschieden alle diensten voor rekening en risico van de opdrachtgever. De logistieke dienstverlener is pas aansprakelijk als de opdrachtgever schuld of nalatigheid van de logistieke dienstverlener of diens ondergeschikten (werknemers) bewijst. Of daarvan sprake is, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld: heeft het opslagbedrijf wel voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen? Heeft het opslagbedrijf wel voldoende gezocht naar personeel, door bijvoorbeeld ook gezond kantoor personeel in te zetten, waar mogelijk? Als sprake is van schuld of nalatigheid, is de aansprakelijkheid beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak. De hoogte van de SDR [vind je hier](https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx). De vergoeding is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de goederen. Verder is de logistieke dienstverlener niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade hoe ook ontstaan. De kans op aansprakelijkheid in een dergelijk geval is dus erg klein. Neem voor specifieke situaties wel contact op met de juridische afdeling van TLN (088 – 4567 567 of info@tln.nl).

***Geen voorwaarden – Nederlands recht***

Als partijen niets zijn overeengekomen, dan is het Nederlands recht van toepassing. Omdat het niet gaat om de opslag (bewaarneming) an sich, maar eerder om de inslag van de goederen, is hierop de gewone overeenkomst van opdracht van toepassing (art. 7:400 BW e.v.). Omdat deze bepalingen de aansprakelijkheid niet regelen, moet teruggevallen worden op het gewone aansprakelijkheidsrecht. Dit betekent dat de logistieke dienstverlener volledig aansprakelijk is schade als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst (art. 6:74 BW). Dit is slechts anders als sprake is van overmacht (art. 6:75 BW). Van overmacht is sprake, als het niet nakomen van de overeenkomst niet te wijten is aan schuld van de logistieke dienstverlener, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Meer hierover leest u [hier](https://www.tln.nl/app/uploads/2020/04/Overmacht-en-onvoorziene-omstandigheden-etc.-TLN-Advocaten-14-april-2020.pdf).

**Goederen kunnen niet geladen worden door het opslagbedrijf**

Het kan ook zo zijn dat het warehouse de goederen al in opslag heeft genomen, maar dat de goederen niet in het voertuig geladen kan worden. Bijvoorbeeld omdat er geen mankracht beschikbaar is.

***LSV***

De LSV kent vooral een aansprakelijkheidsregeling voor verlies van en schade aan de zaken. Daar is nu geen sprake van. De logistieke dienstverlener komt echter een verplichting niet na, namelijk de verplichting om de goederen uit haar warehouse aan een vervoerder te overhandigen. Art. 5 lid 5 LSV gaat over andere schade dan schade aan of verlies van de goederen. Allereerst geeft dit artikel aan (onder verwijzing naar lid 7) dat de logistieke dienstverlener nimmer aansprakelijk is voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade, hoe ook ontstaan. Voor andere schade is de aansprakelijkheid beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. De hoogte van de SDR [vind je hier](https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx). Het is dus afhankelijk van de soort schade die door de opdrachtgever geclaimd wordt of de logistieke dienstverlener wel of niet gehouden is de schade te vergoeden. Gezien de vergaande uitsluiting van aansprakelijkheid in dit geval, zal er niet snel sprake zijn van aansprakelijkheid. Let er wel op dat een beroep op beperking van aansprakelijkheid niet mogelijk is als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de logistiek dienstverlener. Dat betekent dat de logistiek dienstverlener wel voldoende zorg moet hebben betracht om de schade te voorkomen. Bijvoorbeeld: heeft het opslagbedrijf wel voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen? Heeft het opslagbedrijf wel voldoende gezocht naar personeel, door bijvoorbeeld ook gezond kantoor personeel in te zetten, waar mogelijk? Neem voor specifieke situaties contact op met de juridische afdeling van TLN (088 – 4567 567 of info@tln.nl).

***Nederlandse Opslagvoorwaarden***

Op grond van art. 19 lid 2 geschieden alle handelingen en werkzaamheden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Art. 19 lid 3 bepaalt dat het opslagbedrijf niet aansprakelijk is voor schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van het opslagbedrijf of diens ondergeschikten. Of daarvan sprake is, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld: heeft het opslagbedrijf wel voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen? Heeft het opslagbedrijf wel voldoende gezocht naar personeel, door bijvoorbeeld ook gezond kantoor personeel in te zetten, waar mogelijk? Art. 19 lid 7 bepaalt tot slot dat het opslagbedrijf alleen aansprakelijk is voor schade aan of verlies van de zaken. Het opslagbedrijf is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade. Neem voor specifieke situaties wel contact op met de juridische afdeling van TLN (088 – 4567 567 of info@tln.nl).

***Nederlandse Expeditievoorwaarden***

Ook op grond van de Nederlandse Expeditievoorwaarden geschieden alle diensten voor rekening en risico van de opdrachtgever. De logistieke dienstverlener is pas aansprakelijk als de opdrachtgever schuld of nalatigheid van de logistieke dienstverlener of diens ondergeschikten (werknemers) bewijst. Of daarvan sprake is, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld: heeft het opslagbedrijf wel voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen? Heeft het opslagbedrijf wel voldoende gezocht naar personeel, door bijvoorbeeld ook gezond kantoor personeel in te zetten, waar mogelijk? Als sprake is van schuld of nalatigheid, is de aansprakelijkheid beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak. De hoogte van de SDR [vind je hier](https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx). De vergoeding is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de goederen. Verder is de logistieke dienstverlener niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade hoe ook ontstaan. Neem voor specifieke situaties wel contact op met de juridische afdeling van TLN (088 – 4567 567 of info@tln.nl).

***Geen voorwaarden – Nederlands recht***

Als partijen niets zijn overeengekomen, dan is het Nederlands recht van toepassing. Omdat het niet gaat om de opslag (bewaarneming) an sich, maar eerder om de uitslag van de goederen, is hierop de gewone overeenkomst van opdracht van toepassing (art. 7:400 BW e.v.). Omdat deze bepalingen de aansprakelijkheid niet regelen, moet teruggevallen worden op het gewone aansprakelijkheidsrecht. Dit betekent dat de logistieke dienstverlener volledig aansprakelijk is schade als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst (art. 6:74 BW). Dit is slechts anders als sprake is van overmacht (art. 6:75 BW). Van overmacht is sprake, als het niet nakomen van de overeenkomst niet te wijten is aan schuld van de logistieke dienstverlener, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Meer hierover leest u [hier](https://www.tln.nl/app/uploads/2020/04/Overmacht-en-onvoorziene-omstandigheden-etc.-TLN-Advocaten-14-april-2020.pdf).

**Werkzaamheden zoals ompakken/verpakken etc. kunnen niet verricht worden**

***LSV***

De LSV kent vooral een aansprakelijkheidsregeling voor verlies van en schade aan de zaken. Daar is nu geen sprake van. De logistieke dienstverlener komt echter een verplichting niet na, namelijk de verplichting om werkzaamheden ten aanzien van de goederen te verrichten. Art. 5 lid 5 LSV gaat over andere schade dan schade aan of verlies van de goederen. Allereerst geeft dit artikel aan (onder verwijzing naar lid 7) dat de logistieke dienstverlener nimmer aansprakelijk is voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade, hoe ook ontstaan. Voor andere schade is de aansprakelijkheid beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. De hoogte van de SDR [vind je hier](https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx). Het is dus afhankelijk van de soort schade die door de opdrachtgever geclaimd wordt of de logistieke dienstverlener wel of niet gehouden is de schade te vergoeden. Gezien de vergaande uitsluiting van aansprakelijkheid in dit geval, zal er niet snel sprake zijn van aansprakelijkheid. Let er wel op dat een beroep op beperking van aansprakelijkheid niet mogelijk is als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de logistiek dienstverlener. Dat betekent dat de logistiek dienstverlener voldoende zorg moet hebben betracht om de schade te voorkomen. Bijvoorbeeld: heeft het opslagbedrijf voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen? Heeft het opslagbedrijf voldoende gezocht naar personeel, door bijvoorbeeld ook gezond kantoor personeel in te zetten, waar mogelijk? Neem voor specifieke situaties contact op met de juridische afdeling van TLN (088 – 4567 567 of info@tln.nl).

***Nederlandse Opslagvoorwaarden***

Op grond van art. 19 lid 2 geschieden alle handelingen en werkzaamheden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Art. 19 lid 3 bepaalt dat het opslagbedrijf niet aansprakelijk is voor schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van het opslagbedrijf of diens ondergeschikten. Of daarvan sprake is, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld: heeft het opslagbedrijf wel voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen? Heeft het opslagbedrijf wel voldoende gezocht naar personeel, door bijvoorbeeld ook gezond kantoor personeel in te zetten, waar mogelijk? Art. 19 lid 7 bepaalt tot slot dat het opslagbedrijf alleen aansprakelijk is voor schade aan of verlies van de zaken. Het opslagbedrijf is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade. Neem voor specifieke situaties wel contact op met de juridische afdeling van TLN (088 – 4567 567 of info@tln.nl).

***Nederlandse Expeditievoorwaarden***

Ook op grond van de Nederlandse Expeditievoorwaarden geschieden alle diensten voor rekening en risico van de opdrachtgever. De logistieke dienstverlener is pas aansprakelijk als de opdrachtgever schuld of nalatigheid van de logistieke dienstverlener of diens ondergeschikten (werknemers) bewijst. Of daarvan sprake is, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld: heeft het opslagbedrijf wel voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen? Heeft het opslagbedrijf wel voldoende gezocht naar personeel, door bijvoorbeeld ook gezond kantoor personeel in te zetten, waar mogelijk? Als sprake is van schuld of nalatigheid, is de aansprakelijkheid beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak. De hoogte van de SDR [vind je hier](https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx). De vergoeding is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de goederen. Verder is de logistieke dienstverlener niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade hoe ook ontstaan. Neem voor specifieke situaties wel contact op met de juridische afdeling van TLN (088 – 4567 567 of info@tln.nl).

***Geen voorwaarden – Nederlands recht***

Als partijen niets zijn overeengekomen, dan is het Nederlands recht van toepassing. Omdat het niet gaat om de opslag (bewaarneming) an sich, maar om overige werkzaamheden, is hierop de gewone overeenkomst van opdracht van toepassing (art. 7:400 BW e.v.). Omdat deze bepalingen de aansprakelijkheid niet regelen, moet teruggevallen worden op het gewone aansprakelijkheidsrecht. Dit betekent dat de logistieke dienstverlener volledig aansprakelijk is schade als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst (art. 6:74 BW). Dit is slechts anders als sprake is van overmacht (art. 6:75 BW). Van overmacht is sprake, als het niet nakomen van de overeenkomst niet te wijten is aan schuld van de logistieke dienstverlener, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Meer hierover leest u [hier](https://www.tln.nl/app/uploads/2020/04/Overmacht-en-onvoorziene-omstandigheden-etc.-TLN-Advocaten-14-april-2020.pdf).

**Goederen blijven in het warehouse, betaling blijft uit**

Een probleem die corona met zich kan brengen is dat opdrachtgevers de goederen niet meer kwijt kunnen / verkocht krijgen. De goederen blijven dan in het warehouse staan en de kosten blijven doorlopen. Zolang er betaald wordt, geen probleem. Wat als betaling uitblijft? Wat als de opdrachtgever failliet gaat?

***LSV***

*Factuurverhoging met rente en kosten*

Als de betaaltermijn verstreken is, heeft de logistieke dienstverlener het recht om de factuur te verhogen met de wettelijke handelsrente (de hoogte hiervan [vind je hier](https://www.dnb.nl/binaries/Wettelijke_rente_tcm46-330875.xls)) en met buitengerechtelijke incassokosten (art. 12 lid 2 en 3 LSV). De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoogte van de factuur, met een minimum van € 150,-.

*Pand- en retentierecht*

De logistieke dienstverlener is gerechtigd om de goederen die in opslag staan van een opdrachtgever, vast te houden totdat die opdrachtgever betaald heeft (retentierecht, art. 13 lid 2). Daarnaast kan het zo zijn dat de logistieke dienstverlener het recht heeft om de goederen die in opslag staan van een opdrachtgever openbaar te verkopen (uitoefening van het pandrecht, art. 13 lid 3). Of een pandrecht daadwerkelijk gevestigd is, moet u laten beoordelen door een jurist. Dit is namelijk niet altijd het geval. Neem hiertoe contact op met de juristen van TLN via 088 – 4567 567 of info@tln.nl. Meer informatie over het pand- en retentierecht leest u [hier](https://www.tln.nl/pand-en-retentierecht/). Mocht uw opdrachtgever failliet gaan, geef dan nooit zomaar de goederen af aan de curator. Uw pandrecht bent u daarmee kwijt. Neem in dergelijke gevallen contact op met TLN.

*Goederen zijn niets waard*

Als de goederen niets waard zijn, zou u mogelijk tot vernietiging willen overgaan. Alhoewel de LSV wel mogelijkheden biedt om tot vernietiging over te gaan, moet u hier uiterst zorgvuldig mee omgaan. De Nederlandse wetgeving ziet het eigendomsrecht als een van de belangrijkste rechten die iemand kan hebben. Hierop mag niet zomaar inbreuk worden gemaakt, bijvoorbeeld door de goederen te vernietigen. Raadpleeg altijd een jurist, bijvoorbeeld de juristen van TLN via 088 – 4567 567 of info@tln.nl.

***Nederlandse Opslagvoorwaarden***

*Factuurverhoging met rente en kosten*

Art. 27 lid 5 Nederlandse Opslagvoorwaarden geeft het opslagbedrijf het recht om de factuur na het verstrijken van de termijn met 10% te verhogen. Over rente is geen bepaling opgenomen. Dit betekent dat teruggevallen wordt op het Nederlandse recht (zie hieronder). Verder mag het opslagbedrijf op grond van art. 16 Nederlandse Opslagvoorwaarden de kosten in rekening brengen voor eventueel ingedeelde werknemers of bestelde werktuigen die niet of onvolledig benut worden.

*Pand- en retentierecht*

De logistieke dienstverlener is gerechtigd om de goederen die in opslag staan van een opdrachtgever, vast te houden totdat die opdrachtgever betaald heeft (retentierecht, art. 28 lid 1). Daarnaast kan het zo zijn dat de logistieke dienstverlener het recht heeft om de goederen die in opslag staan van een opdrachtgever openbaar te verkopen (uitoefening van het pandrecht, art. 28 lid 2). Of een pandrecht daadwerkelijk gevestigd is, moet u laten beoordelen door een jurist. Dit is namelijk niet altijd het geval. Neem hiertoe contact op met de juristen van TLN via 088 – 4567 567 of info@tln.nl. Meer informatie over het pand- en retentierecht leest u [hier](https://www.tln.nl/pand-en-retentierecht/). Mocht uw opdrachtgever failliet gaan, geef dan nooit zomaar de goederen af aan de curator. Uw pandrecht bent u daarmee kwijt. Neem in dergelijke gevallen contact op met TLN.

*Goederen zijn niets waard*

Als de goederen niets waard zijn, zou u mogelijk tot vernietiging willen overgaan. Alhoewel de Nederlandse Opslagvoorwaarden wel mogelijkheden biedt om tot vernietiging over te gaan, moet u hier uiterst zorgvuldig mee omgaan. De Nederlandse wetgeving ziet het eigendomsrecht als een van de belangrijkste rechten die iemand kan hebben. Hierop mag niet zomaar inbreuk worden gemaakt, bijvoorbeeld door de goederen te vernietigen. Raadpleeg altijd een jurist, bijvoorbeeld de juristen van TLN via 088 – 4567 567 of info@tln.nl.

***Nederlandse Expeditievoorwaarden***

*Factuurverhoging met rente en kosten*

Op grond van art. 16 lid 2 Nederlandse Expeditievoorwaarden is de logistieke dienstverlener gerechtigd om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen van 10%, met een minimum van € 100,-. De Nederlandse Expeditievoorwaarden kent geen bepaling over het vorderen van rente. Hiervoor moet gekeken worden naar het Nederlandse recht.

*Pand- en retentierecht*

De logistieke dienstverlener is gerechtigd om de goederen die in opslag staan van een opdrachtgever, vast te houden totdat die opdrachtgever betaald heeft (retentierecht, art. 17 lid 2). Daarnaast kan het zo zijn dat de logistieke dienstverlener het recht heeft om de goederen die in opslag staan van een opdrachtgever openbaar te verkopen (uitoefening van het pandrecht, art. 17 lid 3). Of een pandrecht daadwerkelijk gevestigd is, moet u laten beoordelen door een jurist. Dit is namelijk niet altijd het geval. Neem hiertoe contact op met de juristen van TLN via 088 – 4567 567 of info@tln.nl. Meer informatie over het pand- en retentierecht leest u [hier](https://www.tln.nl/pand-en-retentierecht/). Mocht uw opdrachtgever failliet gaan, geef dan nooit zomaar de goederen af aan de curator. Uw pandrecht bent u daarmee kwijt. Neem in dergelijke gevallen contact op met TLN.

*Goederen zijn niets waard*

De Nederlandse Expeditievoorwaarden bepalen niets over de vernietiging van goederen. Er zal dus teruggevallen moeten worden op het Nederlandse recht.

***Geen voorwaarden – Nederlands recht***

*Factuurverhoging met rente en kosten*

Als een factuur niet betaald wordt, heeft u op grond van het Nederlandse recht het recht om de factuur vanaf de vervaldatum te verhogen met de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de wettelijke handelsrente [vind je hier](https://www.dnb.nl/binaries/Wettelijke_rente_tcm46-330875.xls). De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt als volgt berekend:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hoofdsom                  tot en met | Toepasselijk percentage | Maximum |
| € 2.500 | 15% over de hoofdsom | € 375 (min. € 40)  |
| € 5.000 | € 375 + 10% over(hoofdsom - € 2.500) | € 625 |
| € 10.000 | € 625 + 5% over(hoofdsom - € 5.000) | € 875 |
| € 200.000 | € 875 + 1% over(hoofdsom - € 10.000) | € 2.775 |
| Boven de € 200.000 | € 2.775 + 0,5% over(hoofdsom - € 200.000) | € 6.775 |

Voor meer informatie over de buitengerechtelijke incassokosten, [kijk hier](https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx).

*Pand- en retentierecht*

Als er geen afspraken gemaakt zijn over het pand- en retentierecht, dan heb je in ieder geval geen pandrecht. Ofwel, geen recht om de goederen openbaar te verkopen. Je hebt wel het recht om de goederen vast te houden totdat betaling heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever failliet gaat, verkrijg je hiermee voorrang op de opbrengst van de verkoop van de goederen door de curator. Echter, pas na aftrek van faillissementskosten (zoals het loon van de curator). Als je de goederen wilt verkopen dan moet een executoriale titel worden verkregen via de rechter. Onze TLN-advocaten kunnen u hierbij helpen. Neem hiertoe contact op met info@tln.nl of 088 - 4567 567.

*Goederen zijn niets waard*

Omdat het eigendomsrecht het meest omvattende recht is dat er bestaat, mogen goederen niet zomaar vernietigd worden. Wil je tot vernietiging overgaan? Dan moet je toestemming krijgen van de rechter. Je moet hiervoor een executoriale titel verkrijgen via de rechter. Onze TLN-advocaten kunnen u hierbij helpen. Neem hiertoe contact op met info@tln.nl of 088 - 4567 567.

**Bederfelijke goederen blijven in het warehouse, betaling blijft uit**

Zolang het om niet bederfelijke goederen gaat, zijn de problemen beperkt. In die zin dat de goederen niet vanzelf pootjes krijgen, een enorme stank uitslaan of andere goederen gaan aantasten. Zijn de mogelijkheden anders als het gaat om bederfelijke goederen?

***LSV***

De LSV kent een specifieke regeling (art. 6 lid 11 LSV) voor goederen die – naar het oordeel van de logistieke dienstverlener – zodanig gevaarlijk zijn of dusdanige overlast veroorzaken, dat van de logistieke dienstverlener niet kan worden gevergd deze langer op te slaan. De opdrachtgever moet de goederen onmiddellijk in ontvangstnemen, en/of (laten) afvoeren. De uitslag en belading geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Als de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt of (laat) afvoeren, mag de logistieke dienstverlener maatregelen treffen (art. 7 lid 3 LSV). Zo mag de logistieke dienstverlener de goederen verplaatsen of de goederen onderhands of publiekelijk verkopen na verloop van een termijn van 14 dagen nadat hij de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. In het geval van bederfelijke goederen zullen deze maatregelen doorgaans niet het gewenste resultaat hebben. Er is echter een derde optie. De logistieke dienstverlener mag ook afstand nemen van de goederen, of deze vernietigen, als aannemelijk is dat bij verkoop van de goederen de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien, ondanks een redelijke poging daartoe van de Logistieke dienstverlener, geen koper gevonden kan worden, waarbij de kosten voor het abandonneren of vernietigen steeds voor rekening van de opdrachtgever zijn. In geval van bederfelijke goederen zal dit de meest voor de hand liggende optie zijn. Omdat dit een vergaande maatregel is, die onder omstandigheden in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid (afhankelijk van de omstandigheden) is het aan te raden hierover advies in te winnen. Je kunt contact opnemen met TLN via info@tln.nl of 088 - 4567 567.

***Nederlandse Opslagvoorwaarden***

Op grond van art. 10 lid 3 (en 22 lid 4) Nederlandse Opslagvoorwaarden moet de opdrachtgever het opslagbedrijf de schade vergoeden die het opslagbedrijf aan anderen moet betalen omdat de goederen van de opdrachtgever schade heeft veroorzaakt. Dus als de goederen van de opdrachtgever gaan schimmelen, en daardoor andere goederen aantasten, dan moet het opslagbedrijf de schade betalen aan de eigenaar van die andere goederen. De opdrachtgever moet het opslagbedrijf de betaalde schade terugbetalen.

Het opslagbedrijf mag – ter zijner beoordeling – maatregelen nemen ten aanzien van die goederen, als die maatregelen nodig zijn om verlies en/of schade aan de goederen, andere goederen, de opslaglocatie, werktuigen of personen, of maatregelen uit andere hoofde, te voorkomen of te beperken. De maatregelen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Maatregelen die genomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld: het opruimen, verwijderen, vernietigen of op andere wijze onschadelijk maken van de goederen. Het opslagbedrijf moet de opdrachtgever direct in kennis stellen van de maatregelen. De opdrachtgever moet de kosten (zoals bewaarloon) voldoen tot en met de dag van vernietiging van de goederen (art. 22 Nederlandse Opslagvoorwaarden).

Het opslagbedrijf mag de opdrachtgever verzoeken de goederen terug te nemen zonder inachtneming van een opzegtermijn als daartoe een dringende reden bestaat, zie art. 26 Nederlandse Opslagvoorwaarden. Een dringende reden kan bijvoorbeeld zijn dat de goederen aan het bederven zijn en dat de opdrachtgever nalatig is in het geven van instructies ter voorkoming en bestrijding daarvan. De opdrachtgever moet het bewaarloon betalen tot en met de dag van terugneming van de goederen. Als de opdrachtgever de goederen niet op komt halen, mag het opslagbedrijf overgaan tot verkoop van de goederen. Echter, raadpleeg voorafgaand aan de verkoop altijd een jurist verkoop van de goederen is namelijk niet zonder meer toegestaan en er zijn eisen aan verbonden. Je kunt contact opnemen met info@tln.nl of 088 – 4567 567.

***Nederlandse Expeditievoorwaarden***

De Nederlandse Expeditievoorwaarden kent geen specifieke bepalingen voor bederfelijke goederen. Op grond van art. 10 lid 2 Nederlandse Expeditievoorwaarden mag de Expediteur wel voor rekening en risico van de opdrachtgever maatregelen treffen. De expediteur moet eerst proberen te overleggen met de opdrachtgever. Pas als dit niet mogelijk is, dan mag de expediteur de maatregelen treffen die in het belang van opdrachtgever nodig zijn. De expediteur moet de opdrachtgever over de maatregelen en de kosten informeren.

***Geen voorwaarden – Nederlands recht***

Het Nederlandse recht kent niet veel bepalingen die specifiek over bewaarneming gaan. De bepalingen zijn te vinden vanaf art. 7:600 BW en verder. Volgens art. 7:605 BW kan het opslagbedrijf eisen dat de opdrachtgever de goederen direct komt halen. Vernietiging van de goederen is alleen mogelijk als hiervoor toestemming van de rechtbank is verkregen. Hetzelfde geldt voor afwijkende afspraken met betrekking tot de terugname van de goederen. Neem contact op met info@tln.nl of 088 – 4567 567 om de mogelijkheden te bespreken.