Sbírka zákonů a nařízení státu československého.

Částka CXXVII.


Číslo 599.

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 6. listopadu 1920 o vydání stokorunových státovek s datem 14. ledna 1920 a stažení stokorunových státovek s datem 15. dubna 1919.

§ 1.

Po rozumění §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 187 z. a. n., počne Bankovní úřad ministerstva financí dnem 10. listopadu 1920 vydávat dle vyhlášky uvedeného záříveň s č. 600 Sb. z. a. n. u hlavního světo ústavu v Praze i u všech svých odbodček státovek na 100 korun československých s datem 14. ledna 1920.


Po 31. lednu 1923 není Bankovní úřad ministerstva financí povinen již ani k výměně státovek s datem 15. dubna 1919.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; ministru financí se ukládá, aby je provedl.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Fainor v. r.

Členové Bankovního výboru:
Dr. Pospišil v. r.
Dr. Roos v. r.
Příspěv stokorunné státovky.

Státovky na 100 Kč jsou 17 cm široké a 8,5 cm vysoké, zhotoveny ze svařitého papíru, který je po různou prostoupen okrouhlými těsnými a 1 mm v průměru barvy světle modré, zelené a žluté; těsnka tvo je nejlepší sledovat na nepotíštěném okraji.


Zadní strana má obrázek ve velikosti 15,5×7 cm rozloženým rytněm čtvercového a barvy šedočerné. Označeni číslici 100 umístěno ve všech čtyřech rozech a dole uprostřed dvakrát; vydělen do trojich čtverců po celém okraji rámce. Dale je označováno obraz Hradce Králové malé Strany a Karlova mostu, nad nímž je dostupné nápis: REPUBLIKA ČESkoslovenská a pod ním ve větší tabulce nápisy:

STO KORUN
STO KORŮN
STO KOPOH
a ještě několik menší tabulce HUNDEK KRONEN,
STO KORŮN
SZÁZ KORONA.

Mimo to je v levé třetině v ovládovém rámci dvojí poprsí v kroji kyjovském, kdežto v pravé v obdobném umístění podobné poprsí v kroji pištanském. Celková délka a různofarbové označení hodnot, rozhodně číslo „100“ a některé podrobnosti v štětkách komplikovaně je podtiskem v barvě lososové. V obrazové rytině je předně i zadní strany nalézají se drobným písmem přísnou značkou tiskárny (C) a B. N. Co.

Čís. 601.

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. října 1929

ku provedení ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 236 sb. z. a n., o nabývání a poskytování státního občanství.

- Ku provedení ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 236 sb. z. a n., se nařizuje:

I. Přiznání státního občanství podle § 9 zákona.

Článek 1.

(1) Osoby uvedené v § 9 zákona, které chcež žádati za přiznání československého státního občanství, nemají podávat žádost svou v propočet lístku do 31. prosince 1921 u politického úřadu I. stolice, v jehož obvodu leží nynější jejich obec domovská.

(2) V žádosti vůbec uvést:

a) jméno, příjmení, zamestnání (povolání) a bydliště žadatele;

b) město a dom narození (s doklady);

c) ve které obci má žadatel právo domovského v čas podání žádosti i v čase vzniku označení v § 9 zákona nic právo domovského přes tím, než nabyl práva domovského v území československé republiky (s doklady);

(3) po případě jméno mahaného a jméno dětí mladších 1881 let, které podle § 16 zákona sledují manžela, po případě otců nebo matky (s doklady o ovdavácích, po případě o vdovech).

(4) Děti, které v čase podání žádosti jsou starší 1881 let, nechají podávat žádost samostatně ohlásití za přiznání československého státního občanství žadat.

Článek 2.

(1) Úřad, u kterého žádost byla podána, přezkoumají, je-li úplná, získává obvodu-li však předepsané doklady; není-li tomu tak, vrátí je straně, aby jí doplnila a do uplynutí lhůty stanovené v článku 1. znovu předložila.

(2) Žádosti žádně doložené budou pak předloženy politickému úřadu II. stolice, který o nich rozhodne podle volného uručení; vyhoví-li žádosti, vydá žadateli osvědčení o tom, že žadateli a po
případě jeho příslušníkům jmény uvedeným při-
znává se státní občanství československé. Man-
želce rozvedené budí vydáno osvědčení zvláštní.

(2) Proti zamítnutému rozhodnutí možno po-
datí podle všesobecných předpisů státnost k mi-
nisterstvu vnitra, které o ní podle volného úva-
žení rozhodne.

(3) Zvláštní ustanovení § 12, odst. 2, a § 16,
odst. 3, vladního nařízení ze dne 3. září 1920,
č. 514 Sb. z. a n., týkající se vojenských gážistů,
zůstávají nedotčena.

II. Nabývání československého státního občan-
ství podle § 4, č. 2., 4. a 6., zákona.

Článek 3.

(1) Osoby uvedená v § 4, č. 2., 4. nebo 6.,
zákona, možou ve lhůtách tamží stanovených
a vymezených břez. vyhláškou ministerstva vnitra
v dobu od ministerstev věcí zahraničních ze
dne 20. srpna 1920, č. 492 Sb. z. a n., podatí
prohlášení v tom, že optují pro československé
státní občanství (opění prohlášení), u úřadů sta-
novených tímto článkem.

(2) Osoby, které jsou rakouskými státními
občany, nechtě podají své opění prohlášení u di-
lomatického zastupitelstva Československé re-
publiky ve Vídni, osoby, které jsou německými
státními občany, u diplomatického zastupitelstva
Československé republiky v Berlíně.

(3) Jiné osoby nechtě podají své opění pro-
hlášení, muži-li řádně bydlíšte v Československé
republike, u politického úřadu 1. stolice, v jehož
účedním obvodu leží obce jejich bydlište; bydlí-
li v cizině, u diplomatického zastupitelstva Česko-
slovenské republiky, v jehož úředním obvodu leží
obce jejich bydlište.

(4) Opění prohlášení obsahuje:

a) jméno, příjmení, zaměstnání (povolání) a byd-
lište, osobě podávající opění prohlášení (op-
tanta);

b) místo a den jeho narození (s doklady);

c) v případech § 4, č. 2., zákona doklad o tóm,
že optant má právo domovské v území tamží
uvedeném a že je málo přímo před
nim v území československé republicy;

d) v případech § 4, č. 4., zákona doklad o
tom, že optant má právo domovské v území
tamží uvedeném a že ještě jazykem a rasou
Čechoslovákem (na př. o docházce do škol
československých, o přílišu k češké
nebo slovenské při štětání lidu a pod.);

e) v případech § 4, č. 6., zákona doklad o
tom, že optant je německým státním občanem a že

jest československé národností (způsobem
uvedeným pod písm. d);

f) doklad o tom, ve které obci optant podle
§ 14 zákona nabývá práva domovského;

g) po případě jméno manželky a jména dětí
mladších 18tí let, na které se dědeček otec
podle § 5 zákona vztahuje (s doklady o
od-
vátkách, po případě o věku dětí).

(3) Děti starší 18tí let necít podají opění prohlášení samostatně.

Článek 4.

(1) Úřad, u kterého opění prohlášení bylo po-
dáno, přezkoumá je, je-li úplné, zejména obsahu-
je-li všecky předepsané doklady; není-li tomu

tak, vrátí je straně, aby je doplnila a do uply-
nutí lhůty opění znovu předložila.

(2) V případech uvedených ve článu 3.,
odst. 2., vydá diplomatické zastupitelstvo, u kte-
řeho opění prohlášení řádně doložené bylo po-
dáno, jménem vlády republiky Československé

optantovi osvědčení o tom, že optant a po případě
jeho příslušníci jménem uvedení opění prohlá-
šení stali se státními občany československými.

(3) Bylo-li opění prohlášení podáno u někte-
řeho úřadu zmíněného ve článu 3., odst. 3.,
postoupí je touto úřad prostřednictvím nadříz-
"ného úřadu ministerstva vnitra, které o něm vydá

osvědčení obsahu uvedeného v odstavci předchá-
zejícím.

(4) Manželce rozvedené budí vydáno osvědčení
zvláštní.

(5) Opis osvědčení o tom, že optant a po

případě jeho příslušníci stali se státními občany
československými, budí současně vždy zasílán

také obci, která podle § 14 zákona stane se do-

movskou obcí optantovou.

Článek 5.

Den, kdy opění prohlášení řádně doložené
bylo podáno, po případě podle článku 4., odst. 1.,
znovu přełożeno, budí ve vyřízení podle článku 4.,
odst. 2. a 3., uveden (§ 6.zákona).

III. Vzdání se československého státního občan-

ství podle § 4, č. 7., zákona.

Článek 6.

(1) Prohlášení osob uvedených v § 4, č. 7.,
zákona o tom, že se vzdávají československého

státního občanství, podaří jest ve lhůtě tamží

stanovené úřadů uvedených shora ve článku 3.,
odst. 3.
(9) Prohlášení obsahuje:

a) jméno, příjmení, zaměstnání (povolání) a bydliště osoby, která prohlášení podává;

b) místo a den narození (s doklady);

c) doklady o tom, že osoba podávající prohlášení vyhovuje podmínkám stanoveným v § 1, č. 3, zákona;

d) po případě jméno manželky a jména dětí mladších 18 let, na které se účinek prohlášení podle § 16 zákona vztahuje (s doklady o oddvádkách, po případě o věku dětí).

(9) Děti starší 18 let necht podají prohlášení samostatně.

Článek 7.

O dalším řízení platí obdobně ustanovení článků 4. a 5. tohoto nařízení.

IV. Předpisy všeobecné.

Článek 8.

Kde se v tomto nařízení nmlví o politickém čladek I. století, rozumí se tím na Slovensku a v Podkarpatské Rusi župan. Rozhodnutí podle článku 2. odst. 2. vydává pro Slovensko a Podkarpatskou Rus ministr vnitra, jenž může rozhodovat, pokud jde o Slovensko, svěřití ministru zpomocněnému pro správu Slovenska.

Článek 9.

Zádosti a prohlášení v tomto nařízení znížné druzáno podávat písmon, osoby, které neumí nebo nemohou psát, mohou je podávat ústně.

Článek 10.

V případech upravených články 2., 4. a 7. tohoto nařízení možno vydané rozhodnutí nebo osvědčení odvolat, zjistit-li se později, že nebylo zde podmíněk stanovených zákonem, po případě tímto nařízením.

Článek 11.

O tom, kde a jak podávat je v opět prohlášení československých státních občanů ve všech cizích státních občanství, rozhoduje předpisy vydané státem, pro jehož státní občanství se optuje.

Článek 12.

Veškeré předpisy tohoto nařízení vydávají se s výhradou odchylek, které po případě budou stanoveny smlouvami se zúčastněnými státy.

Článek 13.

Nařízení nabyvá účinnosti dnem vyhlášení a provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem věcí zahraničních.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r.  Dr. Šustla v. r.

Dr. Fatka v. r.  Dr. Mičura v. r.

Dr. Gruber v. r.  Dr. Burger v. r.

Dr. Procházka v. r.  Dr. Kovařík v. r.

Dr. Englisch v. r.  Dr. Hotowitz v. r.

Průša v. r.  Dr. Brdlík v. r.

Husák v. r.

Cís. 602.

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. října 1920 o prodloužení drahotní přírůžky k důchodům válečných poškozených na rok 1921.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 387 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1. Přírůžka ve vyšší 50% k základním důchodom, vyměřeným podle zákona o požitých válečných poškozenách ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., jest v případech uznávaných v § 42 uvedeného zákona vyplácet předčasní v roce 1921.

Od 1. dubna 1921 přísluší však toto přírůžka k důchodům invalidním jen v případech, kde výdělečná schopnost jest o nejméně 35% snížena.

§ 2. Ministr sociální péče se znoeureka, aby tuto příslušnou právní normu nařídil, nebo zastavil, změnění, kde rozvahy druhotní.

§ 3. Nařízení toto, jehož provedením se pověřuje ministr sociální péče v dohodě s ministrym financí a vnitra, nabyvá účinnosti dnem vyhlášení.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r.  Dr. Kovařík v. r.

Dr. Beneš v. r.  Dr. Fainor v. r.

Dr. Englisch v. r.  Dr. Gruber v. r.

Dr. Burger v. r.  Dr. Šustla v. r.

Dr. Fatka v. r.  Dr. Mičura v. r.

Průša v. r.  Dr. Hotowitz v. r.

Husák v. r.