Zákon ze dne 28. února 1920,
kterým vydává se řád volení do poslanecké sněmovny.
Čls. 123.

Článek 1.

Území Československé republiky rozděluje se pro volby do poslanecké sněmovny v tyto volební kraje:

Volební kraj první

se sídlem krajské volební komise v Praze; volební kraj tvoří hlavní město Praha a soudní okresy:


První volební kraj volí poslanců

Volební kraj druhý

se sídlem krajské volební komise v Pardubicích; volební kraj tvoří soudní okresy:

Hlinsko, Holice, Chrudim, Kostelec nad Orlicí, Králíky, Landškroun, Litomyšl, Mýto Vysoké, Nasavrky, Pardubice, Polička, Přelouč, Skutec, Ústí nad Orlicí, Žamberk.

Druhý volební kraj volí poslanců

Volební kraj třetí

se sídlem krajské volební komise v Hradci Králové; volební kraj tvoří soudní okresy:

Broumov, Bydžov Nový, Dvůr Králové, Hořice, Hostouň, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlínou, Jaroměř, Maršov, Náchod, Nechanice, Nové Město nad Metují, Opočno, Police, Rokytice, Rychnov nad Kněžnou, Skalice Česká, Teplice, Trutnov, Úpice, Zaclět.

Třetí volební kraj volí poslanců

Volební kraj čtvrtý

se sídlem krajské volební komise v Mladé Boleslavi; volební kraj tvoří soudní okresy:


Čtvrtý volební kraj volí poslanců

Volební kraj pátý

se sídlem krajské volební komise v České Lípě; volební kraj tvoří sídlní okresy:

Benešov, Bor, Čvicín, Dubá, Haňštejn, Chabarovice, Chrastava, Jablonné Němčice, Kamenice Česká, Lipa Česká, Litoměřice, Mimoň, Ošťek, Rumburk, Štětí, Sluškov, Ústí nad Labem, Warnsdorf.

Pátý volební kraj volí poslanců

Volební kraj šestý

se sídlem krajské volební komise v Lounech; volební kraj tvoří soudní okresy:


Šestý volební kraj volí poslanců

Volební kraj sedmý

se sídlem krajské volební komise v Karlovarských Varech; volební kraj tvoří soudní okresy:

Aš, Bečov, Blatno, Bochov, Cheb, Dětmarovice, Falknov, Jáchymov, Jeseníce, Kadaň, Karlovy Vary,
Vary, Kynžvart, Kraslice, Loket, Neydek, Podbořany, Přísečnice, Vejprty, Vildštejn, Zlutice.

Sedmý volební kraj volí poslanců . . . . . 12

Volební kraj osmý
se sídlem krajské volební komise v Plzni; volební kraj tvoří soudní okresy:

Osmý volební kraj volí poslanců . . . . . . 17

Volební kraj devátý
se sídlem krajské volební komise v Čes. Budějovicích; volební kraj tvoří soudní okresy:

Devátý volební kraj volí poslanců . . . . . . 13

Volební kraj desátý
se sídlem krajské volební komise v Jihlavě; volební kraj tvoří soudní okresy:

Desátý volební kraj volí poslanců . . . . . . 9

Volební kraj jedenáctý
se sídlem krajské volební komise v Brně; volební kraj tvoří soudní okresy:

Jedenáctý volební kraj volí poslanců . . . . . . 16

Volební kraj dvanáctý
se sídlem krajské volební komise v Olomouci; volební kraj tvoří soudní okresy:

Dvanáctý volební kraj volí poslanců . . . . . . 17

Volební kraj třináctý
se sídlem krajské volební komise v Uherském Hradišti; volební kraj tvoří soudní okresy:
Bojkovice, Brod Uherský, Břeclav a území Valčí, Hodonín, Hradiště Uherské, Kyjov, Klobuky Valašské, Napajedla, Ostrov Uherský, Strašnice, Vízovice, Ždánice.

Třináctý volební kraj volí poslanců . . . . . . 8

Volební kraj čtrnáctý
se sídlem krajské volební komise v Moravské Ostravě; volební kraj tvoří soudní okresy:

Čtrnáctý volební kraj volí poslanců . . . . . . 14

Volební kraj patnáctý
se sídlem krajské volební komise v Trnavě; volební kraj tvoří:

ze župy bratislavské:
- okres trnavský, okres bratislavský mimo obce, které patří do šestnáctého volebního kraje;
- okres senecký mimo obce, které patří do šestnáctého volebního kraje;
- okres galantského obce: Barakon, Gáň, Hody, Nebolsa, Pustý Řehoř, Streda nad Váhom;
- města Močra, Pecinok, Svatý Jur a Trnava;

ze župy nitranské:
- okres hlohovský, okres myjavský, okres nitranský mimo obce, které patří do šestnáctého volebního kraje;
- okres novozámecký mimo obce, které patří do šestnáctého volebního kraje;
- okres pišťský, okres povážsko-novoměstský, okres senický, okres skalický, okres šalandský mimo obce, které patří do šestnáctého volebního kraje;
- okres topoľčianský, město Skalica.

Patnáctý volební kraj volí poslanců . . . . . . 14

Volební kraj šestnáctý
se sídlem krajské volební komise v Nových Zámečcích, tvoří:
...
že župy bratislavské:

z okresu bratislavského obce: Hochštejno, Zolotí, Štupava, Pajštún, Mát, Bystřica, Devínská Nová Ves, Lamač, Mariáň, Dubravka, Karl- dorf, Petřžalka, Devin, Oberefer, Ivanka a Farna, Svajnsbach, Vajnory, Slovenský Hrob a Horvatský Hrob,
okres dunajsko-stredenský,
okres galantský mimo obce, které patří do patnáctého volebního kraje,
okres malacký,
z okresu seneckého obce: Nemecký Hrob, Ríta, Boldogóv, Senec, Nemecký Biel, Maďarský Biel, Tor Tottenham, Zonder, Dunajská Nová Ves, Šáp, Ed- házia, Pántekšor, Heřman, Borša, Jánošíháza,
okres samorínský,
město Bratislava,

že župy nitranské:

z okresu nitranského obce: Velký Cytín, Ča- hynce, Velké Hyndice, Babindol, Velká Ves, Bránč, Pogranice, Gert, Hrnčiarovce, Číťary, Koleňany, Žíran, Gímeš, Badice, Melenice, Vý- čapy-Opátovce, Lajosová, Jágerszéj,
z okresu novozámeckého obce: Tardoské, Andelic, Velký Kýr a Dvčka;
z okresu Šilského obce: Kíralřat, Dlhá, Veča, Králová, Šalí, Tornok, Šok, Selovce, Far- kaš, Nedeč, města Nitra a Nové Zámky.

Vechny obce hyvalé župy rabské.

Z komárňanské župy:

okres žitomickovský,
okres udvárdský mimo obce, které patří do osmnáctého volebního kraje.

Z tekovské župy:

z okresu vládského obce: Aha, Mochovec, Čítárko, Tíldince, Tšoľ, Lüle, Ina, Beša, Pozba, Horný Pihal, Baráčka, Faštír, Bešuňovic,
okres zlatomoravský mimo obce naváži do osm- náctého volebního kraje,
z okresu zlatomoravského obce Lepec, město Levice.

že župy ostřihomské okres parkaňský.

že župy honánské:

k republice náležející část okresu sobskeho,
k republice náležející část okresu mikolášsko-
okres bátyovského obce: Malý Klari, Var- šany, Bor,
z okresu šahianského obce: Sadowce, Vyška,


Šestnáctý volební kraje voli poslanců . . . 11

Volební kraje sedmnácté

se sídlem krajské volební komise v Turčianském Svätej Martin, tvoří:
Ze župy nitranské:

okres prievidžský,
okres žabokrečský,
župa trenčianská, turčianská,
oravská.

Sedmnáctý volební kraje voli poslanců . . . 11

Volební kraje osmnácté

se sídlem krajské volební komise v Bánšké Bystrici, tvoří:
Honanska župa mimo obce, které patří do šestnáctého volebního kraje,
z župy komárňanské obce: Bar- mlak, Cahovec, Jásovská a Semer, města Bánšká Štiavnice a Belá, župa tekovská:
okres zlatomoravský mimo obec Lepec, oslanský,
svatoklížský,
vrábelský mimo obce, které patří do šestnáctého volebního kraje,

Osmnáctý volební kraje voli poslanců . . . 7

Volební kraje devatenácté

se sídlem krajské volební komise v Lipov- ském Svätej Mikuláš, tvoří:
župa liptovská,
župa spisovská mimo obce, které patří do dvacátého volebního kraje,
župa gemerská mimo obce, které patří do dvacátého volebního kraje.

Devatenáctý volební kraje voli poslanců . . . 6

Volební kraje dvacátý

se sídlem krajské volební komise v Koštech tvoří:
župa novohradská;
župa gomerská:
z okresu rimavsko-soobského obce: Ořáňan, Hečměg, Tomášovic, Záhorie, Dolná Pokoradz,
Volební kraj dvacátý první

se sídlem krajské volební komise v Prešově, tvoří:

župa Šarišská,
župa abánovohradišská, zemplínská
a užhorodská mimo obce, které náležejí do volebního kraje dvacátého, až po hranici autonómního území Podkarpatské Rusi.

Volební kraj dvacátý první volí poslanců . . . 10

Volební kraj dvacátý druhý

se sídlem krajské volební komise v Těšíně, tvoří soudní okresy:

Bílsko, Bohumín, Frýdek, Fryštát, Jablunkov, Ostrava Slezská, Skočov, Struneh, Těšín.

Volební kraj dvacátý druhý volí poslanců . . 9

Volební kraj dvacátý třetí

se sídlem krajské volební komise v Užhorodě, tvoří území Podkarpatské Rusi a volí tento volební kraj poslanců . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Článek II.

Prvý volby poslanecké sněmovny budou se konat s vyloučením volebních krajů dvacátého a dvacátého třetího, jakož i s vyloučením okresu hučínského ve volebním kraji českém, Vitorazka ve volebním kraji dešťovém, území Valašské volební kraji tří náocích a s vyloučením území plebiscitu ve Spáši a Oravě.

Druhé a třetí skutkům provoz i při těchto prvních volbách bez ohledu na volby v těchto územích.

Při prvních volbách bude volit volební kraj český a slovenský toliko.

Území z prvních volb vyloučená zvolí do danečně na první volební období poslance způsobem, který upřáv se cestou nařizoval.

Vláda učiní opatření pro volbu legionářů a příkaz za pravděpodobně případě přebytečně mandáty některému z volebních krajů.

Článek III.

HLAVA PRVNL.

O právu volebním a volitelnosti.

I. O právu volebním.

§ 1.

Právo volití poslance přísluší všem státním občanům Československé republiky bez rozdílu pohlaví, kteří v den vyložení seznamů voličských překročili 21. rok věku svého, mají bydliště v některé obci Československé republiky aspoň tři měsíce, počítajíc zpět ode dne vyložení voličských seznamů, a kteří nejsou tímto zákonem výslovně vyloučeni z práva volití.

Doba zdržená ve vojenské službě, při válečných úkonech nebo v zajetí nepřetrhuje bydliště.

Pro vojínů podmínka třímesíčního bydliště neplatí (§ 4).

§ 2.

Z práva volití jsou vyloučeni, kdož jsou vyloučeni ze zápisu do státních seznamů voličských (§ 3 zák. z 19. prosince 1919, č. 663 Sb. z. a n.).

§ 3.

Předložit-li se obvodní volební komisi úřední doklad o tom, že volič, zapsaný do voličských seznamů, v den volby není státním občanem, anebo je vyloučen z práva volití podle ustanovení § 3, č. 1, 3 a 4 zákona o státních seznamách voličských, aneb rozhodnutí volebního štědu, že občan neurčen do voličských seznamů byl zapsán, nestmí být připuštěn k hlasování (§ 39).

Každý občan má volební právo jen v jediné obci a vykonává je osobně.

Vojínů mají právo volební v obci, ve které jsou službou přikládání v den vyložení voličských seznamů.

II. O volitelnosti.

§ 5.

Za poslance mohou být volení státní občané Československé republiky, bez rozdílu pohlaví, kteří v den volby dokončili 30 roků věku svého, jsou aspoň tři léta státními občany Československé republiky, a kteří nejsou podle § 2 vyloučeni z práva volití.

Pro volby, které se vykonávají do 31. prosince 1924, neplatí podmínka o tříletém státním občanství.

III. Povinnost volití.

§ 6.

Každý volič je povinen volby se zúčastnit.

Od této povinnosti jsou osvobozeny osoby, které:

a) jsou starší než 70 let, nebo
b) pro nemoc nebo vadu tělesnou nemohou se dostavit do místnosti volební,

c) pro neodkladné povinnosti svého úřadu nebo povolání nemohou včas přijít k volbě,

d) jsou v den volby vzdáleně od místa volby nejméně 100 km,

e) jsou zdrženi přerušením dopravy nebo jinými nepřekonatelnými překážkami.

Zaměstnavatel jest povinen upravit v den volby službu tak, aby se zaměstnanci mohli volby zúčastnit.

Rovněž vojenská služba budí v den volby upravena takovým způsobem, aby, pokud služební povinnosti to dovoluje, i vojínům, kteří mimo místo služební mají právo volební, mohli toto právo vykonat.

HLAVA DRUHÁ.

Volební komise.

§ 7.

Ku provedení voleb jsou povolány:

1. Místní komise (§ 8).
2. Obvodní volební komise (§ 9).
4. Ústřední volební komise (§ 11).

§ 8.

Místní komise.

Místní komise, která podle zákona o státních voličských seznamech ze dne 19. prosince 1919, čls. 663 Sb. z. a n., sestavuje voličské seznamy, dohodí vůbec k tomu, aby obecní úřad šetřil ustanovení daných pro řízení volební.

§ 9.

Obvodní volební komise.

Obvodní volební komise řídí volby v obcích. Pro každou volební místnost řídí se obvodní volební komise.

Členy jejími jsou zástupcové volebních stran, a to za každou stranu po jednom zástupci a jednom náhradníku; jsou-li jevně nebo tři volební strany, ro dvou členů a dvou náhradníků.

Zmocněnec volební strany (§ 22, čls. 3) hne-
muje zástupce své strany a jeho náhradníka, které obhájí aspoň čtrnáct dní před dnem volby u po-
litického říadu, jenž přísluší přímým dozorem obci.

Nelze-li některá strana včas svých zástupců, může jménovat politický říad sami členy a náhradníky za tuto stranu.

V obcích, kde práce konceptní obsáhává žádný úředník, je tento úředník dalším členem komise s hlasem poradným a zanikovatelem. Je-li potřeba dalších pomocných sil, dodá je obec; ne-
stane-li se tak, může vlastní opatření předseda volební komise na vůbec obce.
Komise volí za předsednictví svého nejstaršího člena před zahájením volby ze sebe předsedu a místopředsedu většinou hlasů; nebylo-li dosaženo většiny, rozhoduje los.

Předseda a místopředseda nesmějí náležet téže straně, leč by byli jmenováni toliko zástupcově jedné strany.

§ 10.

Krajská volební komise.

Krajská volební komise jest povolána, aby upravila kandidátní listiny (§ 25) a provedla prvé skrutiníum (§ 40).

Předsedu a jeho zástupce jmenuje ministr vnitra. Členy jsou zmcněnců volebních stran (§ 22, čl. 3). Je-li volebních stran více nežli 10, jmenuje ministr vnitra až 12 členů a tolikéž náhradníků ze zmcněnců volebních stran a jejich náhradníků. Zmcněnců stran, kteří nebyli jmenováni členy, mají právo těcástit se schůzi komise s hlasem poradním a břízit do schůzi znávání.

§ 11.

Ústřední volební komise.

Ku provedení druhého a třetího skrutiníum jest určena 12členutá ústřední volební komise při ministerstvu vnitra.

Předsedou její jest úředník, ministrem vnitra určený.


§ 12.

Kdo může být členem komise.

Členem komisi, v §§ 9 až 11 uvedených, může být občan, který má podmínky práva volebního a není z práva volit vyloučen, byť i neměl bydliště v obci, v níž komise jest zřízena.

Kandidáti nemohou být členy těchto komisí.

Týž občan může být členem dvou nebo několika komisí.

§ 13.

Jak se komise usnášejí.

Komise v §§ 9 až 11 jmenované mohou se platně usnášet za přítomnosti jakéhokoli poctu členů.

Rozhodují nadpoloviční většinou hlasů; předseda hlasuje toliko, je-li poct hlasů stejný.

§ 14.

Společné komise pro volby do poslanecké sněmovny a senátu.

Konají-li se volby do poslanecké sněmovny nejpozději do 4 neděli po dni, kdy se konaly volby do senátu, jsou obvodní volební komise a ústřední volební komise, které prováděly volby do senátu, také povolány prováděti volby do poslanecké sněmovny. Členy těchto komisí nesmějí však býti zástupcové stran, které neohlásily platných kandidátů listin pro volby do poslanecké sněmovny, naopak budť komice ty doplněny zástupci stran, které nekandidovaly do senátu, avšak ohlásily platné kandidátní listiny pro volby do poslanecké sněmovny; ať tomu sluší užití předpisů §§ 9 a 11.

Vyjma případu prvohého odstavce nutno ustavit ně nové obvodní volební komise i ústřední volební komisi.

HLAVA TŘETÍ.

O přípravném řízení volebním.

§ 15.

Rozepsaní voleb. Vyhláška.

Ministerstvo vnitra rozepise volbu tak, aby připravy k volbě včas mohly být skončeny.

Volba se vyhlásí v úřednících listech, dle v každém obci vyhláškami na veřejných místech po dobu 14 dnů, jakož i jinakým způsobem v místě obvyklém. Tvoří-li obec několik osad, bude volba vyhlášena také ve všech osadách.

Vyhláška v úředním listě musí obsahovat den, v který se volba koná, den, kdy volební seznamy ve všech obcích musí být vyloženy, jakož i vyzvání, aby obyvatelé do zákonných lhůt navržly zástupce do komisí.

Vyhláška v obci musí obsahovat den volby a počet poslanců, kteří mají v příslušném volebním kraji býti voleni, vyzvání, aby strany do lhůt zákonných navržly své zástupce do komisí (§§ 9 až 11), jakož i poct těchto komisí, dobu a místo, kdy a kde jest možno nahlížet do voličských seznamů, lhůtu a místa ku předložení kandidátních listin s udáním kalendářního dne, a ustanovení o formě a obsahu kandidátních listin.

§ 16.

Stálé seznamy voličské.

Volby vykonají se podle stálých seznamů voličských (§ 14 zák. o stál. vol. sezmn.).

§ 17.

Vyložení seznamů voličských.

Zároveň s volební vyhláškou vyloženy budť po čtrnácté dně stálé seznamy voličské. Spadá-li první den vyložení voličských seznamů

Voličské seznamy buďteč k nahlédnutí přístupný nejméně po tři hodiny denně, v obcích přes 5000 obyvatel nejméně po osm hodin denně, avšak ve všech obcích po dvě soboty i v hodinách poledních, v neděli vždy od 8. do 12. hodiny poledních.

Do seznamů má každý právo nahlížet a činit si opisy a výpisy, pokud tím nevylučuje žádnich osob z výkonu téhož práva.

Ke správnému dodržování těchto ustanovení dohližejí členové místní komise.

§ 18.

Které voličské seznamy jsou podkladem pro hlasování.

Voličské seznamy upravené řízením, které podle § 8 zákona o stálých voličských seznamech má být zahájeno 15. prosince, budou podkladem pro hlasování, které se provede v době do 1. srpna do 31. července následujícího roku, a seznamy upravené řízením, které má být zahájeno 15. červencem, pro hlasování, které se provede v době do 1. srpna téhož roku do konce ledna roku následujícího.

Voličské seznamy, upravené řízením, které bylo zahájeno 15. ledna 1920, budou podkladem pro volby, při nichž se hlasy odevzdují v době od 1. března do 31. července 1920 (§ 14 zák. o stál. sezn. vol.).

§ 19.

Změny v seznamech voličských.

Změny v seznamech voličských mohou být provedeny toliko, pokud je připouštěn zákon o stálých seznamech voličských.

V posledních osmi dnech před dnem volby nesmí být v seznamech voličských nic změněno.

§ 20.

Dodatečné vyložení seznamů voličských.

Voličské seznamy, podle § 18 budou podkladem pro hlasování, vyložené buďteč po osm dnů až do dne volby k věřejnému nahlédnutí.

O právu nahlédlet, činit se opisy a výpisy, a o hodinách, po které seznamy má být vyloženy, platí obdobně ustanovení § 17.

§ 21.

Kandidační listiny.

Nejpozději dvacátý první den před ním bude do 12. hodiny polední předložit strany předsedové krajské volební komise kandidační listiny ve dvojím stejnose. Předseda je povinen podatel potvrdit den a hodinu podání. Žadatel může předložit další opis kandidační listiny, jehož souhlas s předloženou kandidační listinou předseda krajské volební komise potvrdí.

Aby kandidační listina byla platna, budíž opatřena úředně ověřenými podpisí nejméně sto voličů, zapsaných do voličských seznamů v obcích volebního kraje, o něž jde. Jsou-li podkladem pro odevzdaní hlasů (§ 18) jiné voličské seznamy, než které byly vyloženy zároveň s volební vyhláškou (§ 17), stačí zapis v jednom nebo druhém voličském seznamu.

U podpisu volebníka budíž uvedena obec, v níž jest volič v seznamech zapsán. Podpisy ověřuje notář, soud, nebo politický úřad.

Úmrtí, odvolání podpisu nebo ztráta volebního práva podpisodavcova nepřejdí na platnost kandidační listiny.

Až do 1. ledna 1935 platí pro volební kraje patnáctý až dvacátý první tyto úchylky:

1. vyzaduje se podpisů nejméně jednoho tisic voličů;
2. podpisy budížte ověřeny přednostou politického úřadu druhé stolice (županem) oně župiny, na jejímž území leží sdílo krajské-volební komise, aneb osobou jím k tomu pověřenou.

§ 22.

Obsah kandidační listiny.

Kandidační listina musí dále obsahovat:
1. označení strany;
2. jméno, příjmení, zaměstnání a bydliště kandidáta;

Strana může kandidovat nejvýše o třetinu osob více, než má být ve volebním kraji voleno poslanců. Při výpočtu třetiny urovná se zlomek na nejblíže vyšší celé číslo.

Župan a okresní náčelník nemohou být kandidován.
§ 23.

Prohlášení kandidátů.

Ke kandidátní listině budiž připojeno písemné, vlastnoručně podepsané prohlášení všech kandidátů, že kandidaturu přijímají a že se svým souhlasem na jiné kandidátiní listině, ani v jiném volebním kraji navržení nejsou.

Dílčí kandidát mimo území Československé republiky, není třeba tohoto prohlášení.

§ 24.

Příprava pro řízení u krajské volební komise.

Předseda krajské volební komise opatří kandidátní listiny řádným číslem arabským podle pořadí, jak došlo, a vykoná přípravy pro rozhodování krajské volební komise. Zejména učiní tuto opatření:

Má-li kandidátní listina formálně vady, na př. nedostatečný počet podpisů, nebo větší počet kandidátů než je přípustné, nebo není-li označení strany uvedeno, nebo pořadí kandidátů vyznačeno, nebo není-li opatřen souhlas kandidátů a pod., vyzve zmocnenců, aby do tři dnů vedou tu odstranili.

Je-li několik kandidátních listin označena stejným anebo nesnadno rozeznatelným označením strany, vyzve zmocnenců těchto kandidátních listin, aby do tři dnů kandidátní listiny opravili.

Je-li kandidát na několika listinách, dotáže se ho písemně se lhůtou třídenim, kterou kandidaturu přijímá.

§ 25.

Řízení u krajské volební komise.

Předseda svoulá zároveň do pěti dnů krajskou volební komisi, aby zmocněním stran k kandidátních listinách nabídl a přednesl své námětky, a aby komise o úpravě kandidátních listin rozhodla.

Komise zejména rozhoduje, neshodlý-li se strany, jejichž kandidátní listiny jsou označeny stejným anebo nesnadno rozeznatelným označením strany.

Neodpoví-li kandidát, uvedený na několika listinách, do lhůty, dané mu předsedou komise, Škrtné ho komise na listině, k níž nebyl připojen vlastnoručně stvorený souhlas s kandidaturou; již nak sjkrtné ho na listině později došlo.

Nepřeloží-li zmocněnci do lhůty, dané mu předsedou komise, prohlášení kandidátově, pokud ho podle § 23 jist třeba, Škrtné komise kandidát z kandidátní listiny.

Nezměnší-li zmocněnci kandidátní listinu na připustný počet kandidátů (§ 22), Škrtné komise poslední nadpočetné kandidáty.

Kandidátní listinu, která ani po tomto řízení nemá podělného počtu podpisů, anebo označení strany, prohlásí komise za neplatnou. Uznání o tom vyhlásí v úředních listech s udáním důvodu.

Je-li kandidován župan nebo okresní náčelník (§ 22 poslední odst.), Škrtné ho komise z kandidátní listiny.

Krajská volební komise rozhoduje s platností konečnou.

§ 26.

Řízení u ministerstva vnitra.

Předseda krajské volební komise zašle jeden stejněpis kandidátních listin ministerstvu vnitra.

Ministerstvo vnitra provede ihned řízení, aby žádný z kandidátů nebyl kandidován v několika volebních krajích. Řízení teto se děje za účastí stran. Nebylo-li dočleno dohody zmocněnců za jedný den, škrtné ministerstvo z vlastní pravomoci kandidát tak, aby zbyla kandidatura jen v jediném kraji.

Jesou-li kandidátní listiny, vydané právem podobně těmto stranou, v různých volebních krajích označeny odchylně, vyzve ministerstvo vnitra zmocněnců této strany, aby se vyjádřili, anebo se shodili na jednotněm označení kandidátních listin. Neučiní-li tak ve lhůtě ministerstvem jim dané, považují se kandidátní listiny, jejichž označení je různé, za kandidátní listiny různých stran.

Výsledek řízení oznámen ministerstvo vnitra zúčastněným krajským volebním komísním a stranám.

§ 27.

Odvoláni kandidatury.

Když se kandidát kandidaturu vzdá a předloží o tom předsedovi krajské volební komise ověřené podepsané prohlášení, což se však může stát nejdéle pátý den před volbou, vyhlásí předseda krajské volební komise odvolání kandidatury tak, aby vešlo co nejvíce ve veřejnou známost.

Byla-li kandidatura odvolána po čtrnáctém dni před volbou, zůstává jmenovit kandidátově na kandidátní listině, avšak při skrutinii se k němu nepřihlíží.

§ 28.

Vyhlášení kandidátních listin.

Nejméně čtrnáctý den přede dnešním volbou vyhlásí předseda krajské volební komise v úředních listech dotčeného volebního kraje všechny platné kandidátní listiny s označením stran, řádovým číslem, a s příznakem a přesným uvedením všech kandidátů. Není dovoleno uveřejňit s kandidátními listinami podpisy voličů § 21 nařízení.
§ 29.

Rozmnožení kandidátům listin.

Předseda krajské volební komise dá rozumo-
žití tiskem platné kandidátní listiny, na nichž bu-
díž uvedeno číslo řadové, označení strany a
všichni kandidáti (§ 22, č. 2) i jejich pořadí.

Každá kandidátní listina budí rozmnóžena
zvlášť ve formě hlasovacího listu, a to všechny
listiny písemně téhož druhu a stejně velikosti, na
papíru téže barvy i jakosti a těchž rozměrů, a
budítež opatřeny na téžmže místě pečeti krajské
veolební komise.

Předseda krajské volební komise zašle je sta-
rostům obcí s vyzváním, aby je dodal všem vo-
lebům nejedle třetí den před volbou.

Náklady tisku kandidátních listin uhrádí do
31. prosince 1924 dvěma třetinami stát a jednou
trztninou strany, po 31. prosinci 1924 z polovice
stát a z polovice strany.

Strana může, předkládajíc kandidátní listinu
(§ 21), svým zmožněním prohlášit, že nežádá,
aby její kandidátní listina byla úředně dodána
voličům buď v určitých politických okreších nebo
v celém volebním kraji, a může si zároveň pro
tvo politické okresy nebo pro celý volební kraj
obědnavat určitý počet úředních výtisků své kana-
dátní listiny, jichž dodání voličům si sama ob-
stará. Hradi pak jen výlohy tisku objednaných
výtisků podle poměr, uvedeného v odstavci
předcházejícím.

K úhradě výloh, spojených s rozmnóžením
kandidátních listin, složí strany předsedoví kraj-
ské volební komise nejdle též třetího dne po vy-
zvání přiměřené zálohy, rovněž se oné část
skutečných výloh tiskových, kterou dočtená
strana má hradit. Nečiní-li strana ve lhůt této
žadost své povinnosti, považuje se její kandidátní
listina za odvolanou.

Kandidátní listiny, které máli podle předchá-
želících odstavců úředně býti dodány, budítež
rozmnóženy v takovém počtu, aby počet voličů
v politických okreších, ve kterých dočtená
kandidátní listina úředně má býti dodána, nejméně
o třetinu přesahoval.

§ 30.

Povinnost pracovní při rozmnóžení kandidátních
listin.

Oseby, provozující živnost grafickou, nebo
v ni činné, jsou povinné vyhověti příkazům před-
šedy krajské volební komise, směřujícím k tomu,
aby kandidátní listiny byly včas rozmnóženy.

Bližší ustanovení bude určeno nařízením.

HLAVA ČTVRTÁ.

Volba.

§ 31.

Den a místopísnost volby.

Každá obec jest místem volebním. Na Slo-
vensku mohou být obce s méně než 250 oby-
vateli přikázány k nejlépe větší obci jako k místu
volebnímu.

Volba koná se v neděli od osmé hodiny ranní.
Hodinu konečnou určí politický úřad, kterému
přísluší přímo dozor v obci.

Místopísnost volební, jakož i všechny potřeby
pro ně opatřit podle poukazu místní komise obecní
úřad.

Je-li zapsáno do seznamu voličského jednoho
volebního obvodu více než tisíc voličů, budíž
volba konána v několika místnostech, a to tak,
aby do jedné místnosti nebylo přikázáno více než
tisíc voličů.

§ 32.

Zákon podávat alkoholické nápoje.

V den před volbou a v den volby jest zaká-
záno prodávat, čepovat nebo podávat nápoje,
obsahující alkohol.

§ 33.

Volební vyhláška.

Nejméně osmnácti den předem volby vyhlásí
političní úřad prvé stolice (magistrát) veřejnou
vyhláškou a způsobem v místě obvyklém den,
počeťtechní a konečnou hodinu, i místnost volby.

Ve vyhlášce, která musí být vyvěšena až do
dne volby, budítež voliči vyzvání, aby si osobně
na určeném místě vysvou na légitimační listek a
kandidátní listiny, pokud podle § 29 úředně být
hodáni, nestalo-li se to včas pro jakoukoli
překážku, a při tom aby podle požadavky předložili
příkaz listinu, osvědčující jejich totožnost (na
př. list domovský, křestní, rodový, pracovní
vy-
vědění a pod.). Kromě toho budíž ve vyhlášce
uvědomo, které strany kandiduji a které kana-
dátní listiny podle § 29 nebudou úředně dodány.

§ 34.

Příkaz voličů.

Starosta obce dá nedělně třetí den předem
volby dodati každému voliči do bytu kandidá-
tní listiny předsedou krajské volební komise
mu zaslané, a v obcích nad tisíc obyvatel též
listek legitimační. Na Slovensku dodá se legit-
imační listek i voličům všechn obcí, které jsou
přikázány k nejlépe větší obci (§ 31).

V legitimačním listku, jež vyvěští úřady
obecní, budítež uvedeny: původové číslo seznamu
voličského, jméno a příjmení voliče, den, ho-

279
díny a místnost volební a podstatná ustanovení o volební povinnosti, o způsobu hlasování a o treťech. Legitimace budí opatřena obecní pečeti.

Za ztracený nebo poškozený listek legitimace vydán bude volič ná práž (§ 33) legitimace listek liný, zřetelně označený jako duplikát.

Nedodané legitimace lístky odevzdává starosta obce pod vlastní odpovědností příslušné obvodu volební komisi, u které může volič v den volby žadat vydání legitimaciho listku, předloživ po- dlé potřeby právní listu (§ 33).

V obcích, ve kterých nelze dodávat legitimace lístku, vykazí se voličové, vzejdou-li pochybnosti o jejich totožnosti, prážem listinným, osvědčujícím jejich totožnost (na př. listem domovským, křesťským, rodinným, pracovním vysvěd- čením), aneb svědectvím dvou voličů, nená- má-li volič takových dokladů po ruce.

§ 35.
Zástupce dohledávalního úřadu.

Politický úřad má právo vyslatí k volbě svého zástupce, aby dohledal k správnému provádění volby.

§ 36.
Důvěrník.

Obvodní volební komise musí k návrhu stran připustit z každé strany dva voliče za důvěrníky, kteří mají právo být přítomní celému volebnímu aktu až do prohlášení výsledku sčítání hlasek. Návrh musí být učiněn předepsanou komise ústně nebo písemně před zahájením volby.

Důvěrník stran mohou vznéstí náměty co do totožnosti voličové nebo proto, že volič v den volby není k volbě oprávněn (§ 3); jinak nemají práva zasahovat do řízení volebního.

§ 37.
Přístup do volební místnosti.

Do volební místnosti mají přístup mimo členy volební komise, slyš pomocné (§ 9), důvěrníky a zástupce dohledávajícího úřadu, pouze voličové, kteří jsou zapsáni ve volebních sčítacích datům otevřeného obvodu. Odevzdávání hlasovací lístek, má volič místnost volební línějí uprostřed.

Agitovat nebo zřídit agitační kancelář v budově, v níž je volební místnost, není dovoleno.

§ 38.
Hlasování.

Obvodní volební komise, ustavivší se (§ 9), prohlásí po počtěm volby osudí.

Potom se přišlo k odevzdávání hlasů. Voličové dostavuje se se všemi kandidátními lístky, které jim byly dodány.

Volební komise vezme od voliče legitimaci lístek a získá, má-li volič všechny kandidátní lí- stky, které podle § 29 v obci mají být úředně dodány, neškrtnuté a neznačené. Za chybějící, škrtnuté, nebo jinak označené dodá měl jiné, tak, aby volič měl všechny kandidátní lístky, pokud podle § 29 mají být úředně dodány.

Délka výdá úřední obálku. Všechny obálky budou stejně velikosti, jakosti a barvy a nesmý mít žádného odlíšeného znaznení. Délka je obec na svůj vrub.

Volič sám vloží hlasovací lístek do obálky v prostoru tak odděleného, aby nemohl být pozor- rovan, něž při komisi vhodí obálku do volebního osudí, a musí odložit kandidátní lístky, kte- rý měl zbytek, k zvláštní škrtnutí.

Tímto způsobem odevzdávají své hlasy nejprve členové volební komise a pak ostatní voličové v pořádku, jak se do volební místnosti dostaví.

Volební komise dohledí ke správnému odev- zdávání hlasovacích lístků a budou nad druhá v pořádku volební místnosti. Členům komise není dovoleno opravovat ani doplňovat hlaso- vací lístky, výjimkou se, že to voličem přišlo požádat.

Odevzdání hlasovacího lístku budí členy komise vznášej proto ve dvou stejnopisech volič- ských seznamů.

§ 39.
Námitky proti voličům.

Obvodní volební komise rozhoduje o tom, zdali volič má přípustit, aby odevzdal hla- sovací lístek, jež tehdy, když:

1. jest pochybnost o jeho totožnosti, nebo
2. když se námíta, že podle § 3 nesmí při volbě hlasovat.

Námitky tyto mohou být podány členy vole- bní komise, nebo důvěrníky stran (§ 36) potud, pokud hlasovací lístek občana, jehož právo se po- pirá, nebyl jižto vložen do osudí. Rozhodnutí volební komise stanič se zpravidla dříve, než se připustí dalšíh volič, aby odevzdal hlasovací lístek. Žádající volič, abych mohla předložit doklady o svém oprávnění k volbě, může tak učinit nejdele před zkončením hlasování.

§ 40.
Obsah hlasovacích lístků.

Volič smí odevzdát kandidátní lístku které- koli strany.

Škrty, výhrady a jiné změny nemají účinnou.

§ 41.
Přerušení volby.

Nastanou-li okolnosti, jež znemožňují zahájit volební jednání, pokračovat v něm, nebo je úkon, čití, může obvodní volební komise prodloužit dobu volbě nebo provedení volb odložit na
pozdější hodinu. Opatření takové budíč ihned vy-
hláseno veřejně způsobem v místě obvyklým. 
Jde-li o přerušení volby již zahájené, budíč ve-
lební spisy i volební osudy s odevzdávanými již hla-
sovacími lístky volební komisi zapečetěný a ne-
porušenost počet protokolárně zjištěna při nové 
záhájené volbě.

§ 42.

Konec hlasování.

Když doba volební uplynule, uzavře se volební 
místopis, avšak ověří ještě všichni voličové,
kteří jsou ve volební místopis nebo v čekárně,
volební komisi pro voliče určené, nebo přímo 
před volební místopis, načež prohlašní předseda 
volební komise hlasování za skončené.

HLAVA PÁTÁ.

O zjištění a prohlášení výsledku volby

I. První skrutinium.

§ 43.

Sčítání hlasů.

Když bylo hlasování skončeno, zástanou se ve 
volební místopisu, mimo členy komise, zástupce 
dohládávajícího úřadu a síly pomocné, jen děvěnící 
volebních stran. Volební komise vyjme obálky 
se hlasovacími lístky z osudu, spočte je a srov
počet obálky se záznamy ve voličských sezen 
ách. Potom vyloučí lístky neplátné, rozdělí hla-
sovací lístky podle volebních stran a zjistí volební 
výsledek dvojím písemným zaznamenáním. Při 
tom každý člen komise má právo nahlížet do 
hlasovacích lístků.

Ve prospěch kandidátních listin strany počítají 
se i takové hlasovací lístky, na nichž jména kan-
didátů jsou škrtná nebo měněna.

Neplatné jsou hlasovací lístky, nejsou-li na 
tiskomise, vydaném krajskou volební komisi.

Je-li v obálce několik kandidátních listin, jsou 
neplatný všechny.

§ 44.

Zápis o volbě.

O výsledku volby sepíše se zápis ve dvou 
stejnopise. Do něho se zaznamená jména členů 
volební komise, zástupce úřadu a děvěníků, po-
čátek a konec, přerušení volby, všechna 
usnění volební komise se stručným odkazováním, ja-
kož i důležitých okamžit důsledků příběh volby s týka-
jící, jak výsledek volby s udáním součtu hlasů, 
odevzdávaných jednotlivým stranám. V součtu budí
že uvedeny hlasování volební komisi za platné uzna-
né; součet hlasů neplatných budíč uveden zvlášť.

V zápisu budíč výslovně uvedeno, kolik vo-
ličů se k volbě oprávněno, kolik se volby sku-
tečně zúčastnilo a kolik z nich bylo mužů a žen.

Zápis vede úředník obecní, k volbě příbraný 
(§ 9), anebo jiní pomocná síla, nebo člen volební 
komise, předsedou komise určený.

Zápis ten, jakož i seznamy voličské a sezn
aní hlasovací budíč všemi členy komise pode
psány.

§ 45.

Oznámení výsledku volby.

Obvodní volební komise odešle bez průtahu 
jeně zápis přímo předsedovi krajské volební ko-
mise, druhý politickému úřadu prvé stolice (magi-
strátu), jemuž mimo to oznámení výsledku hlasa-
vání telegraficky nebo telefonicky.

V obcích, ve kterých je několik volebních 
místopisů, odevzdyjí obvodní volební komise zá-
pisy oně komisi, v jejímž obvodu je obecní úřad.
Tato komise sestaví na základě volebních výs-
ledků, zjištěných obvodními volebními komisemi,
volební výsledek z celé obce, a oznámi jej před-
sedovi krajské volební komise s jedním stejn 
pisem všech zápisů a politickému úřadu prvé sto-
lice s druhým stejnopísem.

Výsledek voleb v obvodu politického úřadu 
prvé stolice (magistrátu) oznámi přednost no-
ho úřadu ihned ministerstvu vnitra.

Legitimační a hlasovací lístky, obálky a se-
znamy hlasovací, jakoli i doklady (§§ 3, 39) budí 
ž obvodní volební komisi v obalech zapečetěny 
a u obecního úřadu uloženy.

§ 46.

Příkazování mandátů krajskou volební 
komisi.

Volební číslo.

Krajská volební komise sejde se svému 
sídlu ke povzrocí předsedy druhý den (v úterý) 
po volbě o druhé hodině odpoledne.

Komise zjistí podle zápisů, došlych od voleb 
ních komisi v obcích, a podle úředních zpráv poli-
tických úřadů prvé stolice součet všech platných 
hasů, odevzdávaných jednotlivým stranám, a vyp 
čte volební číslo.

Součet všech platných hlasů, všem stranám 
odevzdávaných, rozdělí se počtem mandátů, které 
se v dotčeném volebním kraji mají obsadit; celé 
číslo dělením vysšší bez zlomků je číslem vo 
lebním.

Volebním číslem dělí se součet hlasů odevzda 
ných pro každou kandidátní listinu, načež volební 
komise přikáže každé straně číslo mandátů, kolik 
byly je volební číslo obsaženo v součtu hlasů 
pro stranu tu odevzdávaných.

§ 47.

Kteří z kandidátů jsou zvolení.

Z jednotlivých volebních stran obdrží man 
dáty, straně přikázány kandidáti podle pořadí, jak
§ 48.
Zápis krajské volební komise.
O jednání krajské volební komise se zápis ve dvou stejnopisech, které všichni přítomní podepisí.
V zápis se uveden výpočet volebního čísla, postup při přizkoušení mandátů, jaké jsou zbyteky, vyšší dělením součtu hlasů číslem volebním, a počet mandátů stanoven přizkoušených.
Předseda krajské volební komise zaše ihned jeden stejnopis zápisu přímo ministerstvu vnitra, tenž obsah jeho zároveň telegraficky oznam.

II. Druhé a třetí skrutinidum.
§ 49.
Ovlášení kandidátních listin.
MANDÁTY, jež postupem v § 46 uvedeným zůstaly neobsazeny, obsadí osmý den po volbách, provedených v celé republice, ústřední volební komise, zřízená při ministerstvu vnitra (§ 11).
Nejde před zahájením druhého skrutinidum odvzadají členové ústřední volební komise, pokud se tyče důvěrnici (§ 11, odst. 3.), předsedoví komise kandidátní listiny svých stran, jež obsahovali mohou v libovolném počtu jména kandidátů, avšak jen těch, které těmito stranami byly v některém volebním kraji kandidováno a nebyly při prvním skrutinidum zvoleny. Jména kandidátů budouž přesně seřaděna a označena arabskými číslicemi.
Po odevzdaní kandidátních listin nesmíjet tyto ani jeho pořad být měněny, mimo případ 1. odstavce § 50.

§ 50.
Řízení před ústřední volební komiš.
Předseda ústřední volební komise podaž proživu o tom, zda při prvním skrutinidum bylo správně postupováno a zda není třeba výsledek prvního skrutinidum opravit proč, že se stal omyl ve výpočtech. V případě tomto opraví ústřední volební komise přímo výsledek prvního skrutinidum.
Podíle zápis, došlých od krajských volebních komisí, získat ústřední volební komise počet mandátů, které při prvním skrutinidum zůstaly neobsaženy.

§ 51.
Ke kterým kandidátním listinám se nepřihlíd.
Při druhém skrutinidum přihlíd o toliko k hlášením stran, které alespoň v jednom volebním kraji dosáhly nejméně 20.000 hlasů nebo volebního čísla (§ 46, je-li nížší než 20.000, a ohlášky k druhému skrutinidum kandidátní listinu).
Neimenovala-li strana v některém volebním kraji tolik kandidátů, kolik mandátů by ji podle výsledku prvního skrutinidum přislíbilo, nepřihlíd o se zbytek jejich hlasů z tohoto volebního kraje (§ 47, odst. 2.).

§ 52.
Volební číslo, přizkazování mandátů.
Komise sečte zbytky hlasů, pokud se k nim podle § 51 přihlíd, a to každé straně ze všech volebních krajů celé republiky dohromady, a zjistí volební číslo.
Volebním číslem jest celé číslo beze zmrzů, vyšší dělením součtu těchto zbytků počtem neobrazujících ještě mandátní, zvětšeným o jednu.
Komise přikáže každé straně tolik mandátů, kolikráte jest volební číslo obsazeno v součtu zbytků hlasů pro stranu tu ze všech volebních krajů vykázaných.
Bylo-li obsazeno o jeden mandát více, než se mělo obsadit, odečte se přebývající mandát té straně, která vykázala nejmenší zbytek dělení při druhém skrutinidum a při stejném zbytek menší počet hlasů v celé republice; je-li i počet hlasů stejný, rozhodne los.
Neohlásila-li strana tolik kandidátů, kolik mandátů na ni podle výsledku druhého skrutinidum připadá, přikázejí se nadvyhčené mandáty stranám dalším podle zásad v § 53 uvedených.

§ 53.
Třetí skrutinidum.
Nebyly-li způsobem, v § 52 uvedeným, obsazeny všechny mandáty, přikáže komise po jednom mandátu postupně těm stranám, které při dělení podle § 52 vykázaly největší zbytek dělení.
Jesou-li zbytky dělení u několika stran sobě rovný, přidělí se mandát straně té, která dosáhla celkem většího počtu hlasů v celé republice; je-li počet stejný, rozhodne los.
Strana, která nedosáhla ani při prvním ani při druhém skrutinidum volebního čísla, nemá nárok na mandát.
Strana, která při prvním skrutinidum dosáhla volebního čísla, může obrázeti mandát, i když při druhém skrutinidum volebního čísla nedosáhla.
§ 54.
Kteří z kandidátů jsou zvoleni.
Z jednotlivých stran zvolení jsou za poslane
podle počtu mandátů na stranu případných kandi
datů podle pořadí, jak jsou uvedeni na kandidátní
listině.
Kandidáti, kteří při prvním, druhém i třetím
skrutinu vydali na právě, jsou záhradníky (§ 56).

§ 55.
Zápis a vyhláška volební.
O jednání ústřední volební komise se praví se
zápis, který všechni členové podepisují. V něm bu
děj uvedeno, kteří kandidáto při skrutinu byli pro
hlášeni za zvolené poslane a kteří jsou ná
hradníky.
Výsledky skrutin bude ihned vyhlašová.
Ministerstvo vnitra vydá vzněcenim poslan
čním osvědčení, které zvoleného opravdu přizou
ptí po dovolnou sněmovní a účastnil se jejího
jednání. Toto oprávnění pomíjí, byla-li jeho volba
volebním soudem prohlášena za neplatnou.

§ 56.
Jak nastupují náhradníci.
Upřázdňní-li se mandát, nastupuje náhradník
těž strany pode pořadí, v jakém byl uveden na
kandidátní listině téhož volebního kraje, v kte
řem byl kandidován poslane, jehož mandát se
upřázdnil. Nem-li takového, nastupuje náhradník
těže strany podle pořadí, v jakém byl uveden na
kandidátní listině pro druhé skrutinum.
Nem-li náhradníka těže strany, zůstane man
dát upřázdňen až do konce volebního období.
Náhradník ministerstva vnitra, které
vydá povolenímu osvědčení, opravňující k vstup
u do poslanecké sněmovny (§ 55, posl. odst.).

§ 57.
Stížnost proti volbám.
Stížnost proti volbám upravuje zákon o vo
lební soudu.

HLAVA ŠESTÁ.
Ustanovení trestní.

§ 58.
Nejdel-li o trestný čin příslušný stíhaný,
tresce se:
1. Jako přečin tuhým vězením od jednoho do
šesti měsíců;
2. odeprě-li předseda krajské volební komise
nebo jiná osoba k tomu určená přijmouti kandi
dátní listinu a vyhověti i jinak povinnostem v § 21
uvedeným;
3. odnášel-li kdo voliči bez jeho výslovného
souhlasu kandidátní listiny nebo škrť-li mu
v těchto listinách;
4. měnil-li kdo proti ustanovení zákonů volič
ské seznamy veřejně již vyložené; když kdo
5. vydá volební komisi nestěžné hlasovací
obálky;
6. neodvede volební komisi nedoručených le
gitimačních listěk;
7. nešetří zákazu o výčepu, prodeji a podá
vání nápojů obsahujících alkohol.
Pokus jest trestný.
II. Jako přestupek soudem stíhaný trestem na
penězích od 50 Kč do 5000 Kč, nebo vězením od
týdně do tří měsíců, když kdo
1. proti ustanovení § 4 se snaží vykonati
právo volební ve více než jedné obci;
2. odeprě ověřiti podpis voličů na kandi
dátní listině (§ 21);
3. odeprě oprávněnou osobu vydatí legitimacia
nebo hlasovací listek;
4. žádá za rozmožení kandidátních listin
(hlasovacích listků) ceny neprůměrně vysoke;
5. nemá svým zaměstnancům nebo podřize
ným prázně k výkonu volebního práva;
6. proti ustanovení zákonů zabraňuje nebo
znemožňuje nahlížet do voličských seznamů a
činiti si opisy nebo výpisy;
7. nezachová zúmyslně lhůt, jejichž zachování
je tímto zákonem nařízeno;
8. když osobu k tomu povinná nevyloží včas
voličských seznamů.
III. Jako přestupek politickými údry stíhaný
pokutou od 20 Kč do 5000 Kč, nebo vězením od
týdní do jednoho měsíce, když kdo
1. agitiuje v budově, v niž je místnost vo
lební, a neb v budově tě žádou volební kancelář;
2. volby bez omluvného důvodu se nezúčastní;
3. neprávně podpíše kandidáta na prohlá
šení připojeném ke kandidátní listině;
4. kandiduje vědomě na několika kandidátních
listinách;
5. nesplní povinnost v § 30 stanovené.
S druhým odsouzením pro tento čin může
byti spojena ztráta živnosti;
6. podal ve velkém počtu svědoucí zná
odúvodněnou reklamace.
Konají-li se volby do obou sněmoven nejpozději 4 neděle po sobě, nesmí nikdo kandidovat do obou sněmoven. Volba kandidáta přes toto ustavení jest neplatná.

Je-li mimo případ právě uvedený ten, kdo již jest členem sněmovny poslanecké, zvolen senátorém, aneb naopak je-li ten, kdo již jest členem senátu, zvolen do sněmovny poslanecké, podrží mandát v oné sněmovně, jejímž členem byl zvolen později.

§ 2.

Pro volby do senátu platí ustanovení řádu volení do sněmovny poslanecké, pokud tento zákon neustanovuje jinak.

§ 3.

Právo volití do senátu přísluší všem, kdož mali právo volití do sněmovny poslanecké, jestliže překročili v den vyložení stálých seznamů vojenských (zákon ze dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb. zák. a nař.) 26. rok věku svého.

§ 4.

Za členy senátu mohou být voleni státní občané Československé republiky bez rozdílu počtu, kteří v den volby dosáhli 45. roku věku svého, jsou alespoň 10 let státními občany Československé republiky a nejsou vyloučeni z práva volití.

Pro volby, které se provedou do konce r. 1928, neplatí podmínka desetiletého státního občanství.

§ 5.

Volební období je osmileté.

§ 6.

Konají-li se volby do senátu nejpozději do 4 neděl po dni, kdy se konaly volby do sněmovny poslanecké, jsou obvodní volební komise a ústřední volební komise, které prováděly volby do této sněmovny, také povolány provádět volby do senátu. Členy těchto komisí nesmějí však býti zástupcův státu, které neohlásily platných kandidátů listin pro volby do senátu; kde nebude komise té doplněna zástupci státu, které nekandidovaly do sněmovny poslanecké, avšak obhájily platné kandidátní listiny pro volby do senátu; při tom slouží užití předpisů §§ 9 a 11 řádu volení do sněmovny poslanecké.

Výjma případu odstavce 1. nutná ustavití nové obvodní volební komise i ústřední volební komisi.

§ 7.

V každém volebním kraji pro volby do senátu utvoří se krajská volební komise, o níž platí
obdobně ustanovení řádu volení do sněmovny po-
slanectví, jednající o krajské volební komisi.

Krajské volební komisi pro volby do senátu
přísluší ve příčině voleb do senátu těž působnost,
ktorou má krajské volební komise, zřízená podle
§ 10 řádu volení do sněmovny poslanecké ve
příčině voleb do této sněmovny.

§ 8.

Členy komisi, jež provádějí volby do senátu,
mohou být v případě § 6, odstavec 1., také ti,
kdož nemají práva volit do senátu.

§ 9.

Volební kraje do senátu utvořený jsou z vo-
lebích krajů poslanecké sněmovny, a to:
Volební kraj I. tvoří volební kraj první, se stá-
dlem krajské volební komise v Praze; volí senátorů 23

Volební kraj II. tvoří volební kraj druhý a třetí,
se sídlem krajské volební komise v Hradci
Králové; volí senátorů 11

Volební kraj III. tvoří volební kraj čtvrtý a pátý,
se sídlem krajské volební komise v Mladé Boleslavi; volí senátorů 15

Volební kraj IV. tvoří volební kraj šestý a sedmý,
se sídlem krajské volební komise v Lounech; volí senátorů 14

Volební kraj V. tvoří volební kraj osmý a deva-
váť, se sídlem krajské volební komise v Plzni; volí senátorů 15

Volební kraj VI. tvoří volební kraj desátý, je-
denáctý a třináctý, se sídlem krajské volebni
komise v Brně; volí senátorů 17

Volební kraj VII. tvoří volební kraj dvanáctý
a čtrnáctý, se sídlem krajské volební ko-
mise v Moravské Ostravě; volí senátorů 16

Volební kraj VIII. tvoří volební kraj patnáctý
a sedmnáctý, se sídlem krajské volební ko-
mise v Turčianském Sv. Martině; volí se-
nátorů 10

Volební kraj IX. tvoří volební kraj osmnáctý
a devatenáctý, se sídlem krajské volební komise ve Sv. Mikuláši; volí senátorů 7

Volební kraj X. tvoří volební kraj dvacátý
první, se sídlem krajské volební komise
v Prešově; volí senátorů 5

Volební kraj XI. tvoří volební kraj šestnáctý
a dvacátý, se sídlem krajské volební ko-
mise v Nových Zámcích; volí senátorů 9

Volební kraj XII. tvoří volební kraj dvacátý
druhý, se sídlem krajské volební komise
v Těšíně; volí senátořy 4

Volební kraj XIII. tvoří území Podkarpatské
Rusí, se sídlem krajské volební komise
v Užhorodě; volí senátořy 4

§ 10.

Byl-li senát presidentem republiky rozpuštěn,
nebo ukončil-li se jeho volební období, rozepíše
ministerstvo vnitra nové volby, tak, aby byly
provedeny do 60 dnů.

§ 11.

Zvoleným senátorům vydá ministr vnitra
ověřující list, jenž opravdu uvádí zvoleného vstoupit,
do senátu a učasti se jeho jednání. Toto opráv-
ění nově jeho volba prodlužením volebního
soudem neplatí.

§ 12.

Senát volí ze sebe v první schůzi, kterou zah-
uluje předseda vlády a řídí věkem nejstarší sen-
átor, předsedu a dva místopředsedy.

Jednání senátu upravuje v mezích zákona
o jeho úřední řádě jednací řadu, na kterém se usnáší
senát. Pokud nebudou usnesené, platí i pro senát
jednací řad usnesený dosavadním Národním shro-
mážedním.

§ 13.

Senátoři vykonají v první schůzi před vol-
bou předsednictva do rukou předsedy vlády slib
podle § 22 ústavní listiny. Odeplní slibu anebo
slib s výhradou má bez dalšího v zápětí ztrátu
mandátu (§ 22 ústavní listiny).

Tož platí o senátořech, kteří později vstoupí
do senátu; slib skládají do rukou předsedy senátu.

§ 14.

Senátoři mají nárok na náhradu, jejž výši stanoví zákaz.

Pravomoc senátu.

§ 15.

Senát spojí úřad ještě výkonu moci zákono-
dárné podle ustanovení ústavní listiny.

§ 16.

Senát přísluší právo souditi na obžalobu
sněmovny poslanecké:

1. prezidentu republiky pro veletradu (§ 67
ústavní listiny).

2. členy vlády pro porušení ústavních a jin-
ých zákonů (§ 79 ústavní listiny).
Článek II.

První volby do senátu republiky Československé budou se konati s výlučným volebním kraje dvanáctého a třináctého, jakož i s vyloučením okresu hlučínského ve volebním kraji sedmém, Vitorazska ve volebním kraji pátém, území Valčic ve volebním kraji šestém a s vyloučením území plebiscitu ve Spizí a Oravě.

Druhé a třetí skrutnium provede se při těchto prvních volbách bez ohledu na volby v těchto územích.

Území z prvních voleb vyloučená zvolí do-datečně na první volební období své senátor způsobem, který se upraví cestou nařízení.

Vláda učiní opatření pro volbu legionářů a přikáže pravoplatné případné přebytečné mandáty některému z volebních krajů.

Článek III.

Zákon tento stává se účinným zároveň se zákonem, kterým se uvozuje ústavní listina. Provdění jej přísluší ministru vnitra.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Staněk v. r.

v zastoupení nepřítomného ministra vnitra.