50.
Zákon ze dne 19. března 1923
na ochranu republiky.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

HLAVA I.

Úkazy o republicu.
§ 1. Úkazy.

Kdo se pokusí:

násilím změnití ústavu republiky, zejména pokud jde o samostatnost, jednotnost nebo demokraticko-republikánskou formu státu,
násilím úplné znemožniti ústavní činnost prezidenta republiky, jeho náměstka, zákonodárného sboru, vlády nebo guvernéra Podkarpatské Rusi,
násilím přivítětili cizímu státu území republiky nebo odtrhnouti od něho jeho část,
trestá se za zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let, za okolnosti zvláště přitěžujících těžkým žalářem na doživotí.

§ 2.

Příprava úkladů.

Kdo se s někým spolíčí k úkladům o republici,
kdo vejde k témuž konci ve styk přímý nebo nepřímý s cizí mocí nebo s cizími činiteli, zejména vojenskými nebo finančními,
kdo k témuž konci sbírá branné nebo pomocné síly, je organizuje nebo cvičí,
kdo poskytuje nebo opatřuje k témuž konci zbraně, střelivo nebo jiné prostředky,
trestá se za zločin těžkým žalářem od jednoho do pěti let, za okolnosti zvláště přitěžujících těžkým žalářem od pěti do deseti let.

§ 3.

O hrožení bezpečnosti republiky.

1. Kdo v úmyslu poškodit republiku ji vydá nebezpečí války nebo nepřátelského činu cizí moci nebo obrozeneho napadení nebo takové nebezpečí zvýší, trestá se za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let, za okolnosti zvláště přítěžujících těžkým žalářem od deseti do dvaceti let nebo na doživotí.

2. Kdo způsobí nebo podporuje obrozene povstání v republice v úmyslu ohrozit tím její bezpečnost zvenčí, trestá se za zločin těžkým žalářem od jednoho do pěti let, za okolnosti zvláště přítěžujících těžkým žalářem od pěti do dvaceti let.

3. Kdo za účelem uvedeným pod čís. 1 nebo 2 s někým se spolíčí nebo vejde ve styk přímý nebo nepřímý s cizí mocí nebo s cizími činiteli, zejména vojenskými nebo finančními,
trestá se za zločin těžkým žalářem od šesti měsíců do pěti let.

HLAVA II.

Poškozování republiky a útoky na ústavní činitele.

§ 4.

Prorač.

1. Zmocněnec republiky, který při jednání s cizí mocí poruší své povinnosti, ač ví, že tím poškodí důležitý zájem republiky,
kdo zničí, odstraní, utají, poruší nebo padělá listiny nebo jiné důkazy o právních poměrech republiky k jinému státu, ač ví, že tím poškodí důležitý zájem republiky,
trestá se za zločin žalářem od jednoho do pěti let a spáchal-li čin v úmyslu, aby poško- 
dil republiku, těžkým žalářem od pěti do de-
seti let.

2. Spáchal-li vinník čin z hrubé nedbalosti, trestá se za přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.

§ 5.

Z r a d a s t á t n í h o t a j e m s t v í.

1. Kdo vyrazil přímo nebo neprůmo cizí moc skutečnost, opatření nebo předmět, jež vláda tají v důležitém zájmu republiky nebo 
jí v takovém zájmu mají zůstaty utajeny před cizí mocí,

kdo vyzvídá takovou skutečnost, opatření nebo předmět, ab je vyrazil přímo nebo neprůmo cizí mocí,

trestá se za zločin žalářem od šesti měsíců do pěti let a spáchal-li čin v úmyslu, aby poško- 
dil republiku, těžkým žalářem od pěti do deseti let.

2. Kdo hrubou nedbalostí způsobí, že taková skutečnost, opatření nebo předmět se stanou nebo mohou se stát známými cizí mou, ačkoli podle svého veřejného postavení je povinen 
uchovávat je v tajnosti ne ačkoli mu taková povinnost byla výslovně uložena hledí na jeho 
služební nebo zloučivní poměr, trestá se za přečin vězením od osmi dnů do šesti měsíců.

§ 6.

V o j e n s k á z r a d a.

1. Kdo za války opatřuje nepříteli nějaký 
prospěch nebo způsob škodu branné moci nebo 
vojenským podnikům republiky nebo jejího 
spojence,

příslušník republicy, který za války koná 
službu v nepřátelském vojsku,

trestá se za zločin těžkým žalářem od tří 
do pěti let, za okolnosti zvláště přitěžujících 
těžkým žalářem od pěti do dvaceti let nebo 
na doživotí.

2. Stejně se trestá:

dko vyrazil přímo cizí mocí přímo nebo neprůmo skutečnost, opatření nebo předmět, jež mají 
zástaty utajeny pro obranu republiky,

kdo vyzvídá takovou skutečnost, opatření nebo předmět, ab je vyrazil přímo nebo ne-
průmo cizí mocí,

kdo za těmito účely s někým se spoléši nebo 
vejde ve styk přímý nebo neprůmo s cizí mocí 
nebo s cizími činiteli, zejména vojenskými 
nebo finančními.

3. Kdo vědomě ohrozí obranu republiky 
tím, že vyrazil osobě nepovolano skutečnost, 
opatření nebo předmět, jež mají zůstaty uta-
jeny pro obranu republiky, nebo tím, že vy-
zvídá takovou skutečnost, opatření nebo před-
mět, ab je vyrazil osobě nepovolano, trestá se, 
není-li čin přísnější trestný, za zločin žalá-
řem od šesti měsíců do tří let.

4. Kdo hrubou nedbalostí způsobí, že taková 
skutečnost, opatření nebo předmět se stanou 
nebo mohou se stát známými cizí mou, ačkoli 
podle svého veřejného postavení je povinen 
uchovávat je v tajnosti ne ačkoli mu taková 
povinnost byla výslovně uložena hledí na jeho 
služební nebo zloučivní poměr, trestá se za 
přečin vězením od osmi dnů do šesti měsíců.

§ 7.

T r e s t y n a n é k t é ú t o k y n a 
ž i v o t ú s t a v n í c h č i n i t e lů.

1. Pokus zločinu vrazily (§ 134 zákona ze 
dne 27. května 1852, čls. 117 ř. z., § 278 zák.
čl. V z r. 1878, a § 413 zákona ze dne 15. 
ledna 1855, čls. 19 ř. z.), zločin úmyslného zabití 
člověka (§ 279 zák. čl. V z r. 1878) i pokus 
protoho zločinu trestá se těžkým žalářem do-
životním, byl-li spáchán na prezidentu repu-

bliky nebo na jeho náměstku.

2. Týměř trestem trestají se tyto činy, byly-li 
spáchány na předsedovi vlády, členu vlády 
nebo členu zákonnodárného sboru u výkonu 
jejich pravomoci nebo pro tento výkon 

3. Ustanovení čls. 1 a 2 vztahuje se také 
na činy, které byly spáchány na bývalém 
presidentu republiky, jeho náměstku, předsedovi 
vlády, členu vlády, guvernérů Podkarpatské 

4. Trestem uvedeným pod čls. 1 se trestá, 
neustanovuje-li platné právo trestu příslušně-
šé, ten, kdo spolupůsobí ke spáchání nebo 
při spáchání vrazily nebo úmyslněho zabití 
člověka za okolnosti a na osobách uvedených 
pod č. 1 až 3, a to i když čin nebyl dokonán. 

Takzv.čin občanům na menší trest-
nost, je trestem těžký žalář od deseti do dvaceti let. Těto mínění sazbý nelze vůbec užít na účastníka, je-li pachatelem osoba mladší dvaceti let.

5. Doživotním těžkým žalářem trestá se také ten, kdo spáchal některý z činů uvedených pod č. 4 v době mezi dokonáním osmou a dvacátým rokem svého věku nebo kdo v tomto věku spolupůsobil ke spáchání nebo při spáchání takového činu, a to i když čin nebyl dokonán. Ukazuje-li menší míra účasti osoby mladší dvaceti let na menší trestnost, je trestem těžký žalář od pěti do dvaceti let.

§ 8.

Tělesné poškození ústavních činitelů.

1. Kdo úmyslně poškodí na těle prezidenta republiky nebo jeho náměstka, kdo úmyslně poškodí na těle předsedu nebo člena vlády u výkonu jich pravomoci nebo pro těsto výkon nebo vůbec pro jejich činnost v politickém životě,

do úmyslně poškodí na těle předsedu zákonnodárného sboru, guvernéra Podkarpatské Rusi nebo člena státního soudu u výkonu jich pravomoci nebo pro tento výkon,

trestá se za zločin žalářem od šesti měsíců do pěti let.

2. Způsobil-li vinnik svým činem těžké poškození na těle nebo smrt nebo nebezpečí takového výsledku, je trestem těžký žalář od pěti do dvaceti let.

3. Měli-li vinník v případě čís. 1 nebo 2 úmysl způsobit poškození těžké, je trestem těžký žalář od pěti do dvaceti let nebo do dvažeti let.

4. Spáchal-li vinník čin dříve než dokonal dvacátý rok svého věku, je v případě čís. 2 a 3 trestem těžký žalář od dvou do deseti let.

5. Těmito ustanoveními chráněny jsou také osoby uvedené v § 7 čísl. 3.

§ 9.

Spolčení k útokům na ústavní činitele.

Kdo se s někým spojí k tomu konci, aby byl spáchán zločín uvedený v § 7 nebo 8 nebo aby takové činy byly spáchány,

dko vědomě podporuje jakýmkoliv způsobem takové spolčení nebo jeho účastníky, trestá se za zločin žalářem od jednoho do pěti let.

§ 10.

Násilí proti ústavním činitelům nebo osobování jich moci.

1. Kdo užije násilí, aby působil v určitém směru na výkon pravomoci prezidenta republiky nebo jeho náměstka, zákonnodárného sboru, jeho předsedy, předsednictva, výboru nebo komise, vlády, předsedy nebo člena vlády nebo guvernéra Podkarpatské Rusi neb aby jim v takovém výkonu bránil nebo jej mafił,

do proti nim užije násilí za výkon jich pravomoci,

trestá se za zločin žalářem od jednoho do pěti let, za okolnosti zvláště přitěžujících těžkým žalářem od pěti do deseti let.

2. Kdo svémocně sám nebo ve spojení s jinými si osobuje pravomoc vyhrazenou prezidentu republiky, zákonnodárnému sboru, vládě, guvernéru Podkarpatské Rusi, sboru vykonávajícímu trestní soudnictví nebo veřejnou správu, trestá se za zločin žalářem od šesti měsíců do jednoho roku, za okolnosti zvláště přitěžujících těžkým žalářem od jednoho do pěti let.

§ 11.

Urážka prezidenta republiky.

1. Kdo před dvěma nebo více lidmi prezidentu republiky nebo jeho náměstku na cti ublíži vyhrůžkou zlého nakládání nebo jiným hrubě znemožňujícím projevem nebo ho uvede ve veřejný pošmek,

do pronese o něm obvinění, věda, že tím vážně ohrozí jeho čest,

trestá se za přestupek vězením od osmi dnů do šesti měsíců.

2. Dopustil-li se vinník činu veřejné nebo tváří v tvář presidentu republiky (jeho náměstku) nebo opětovně před dvěma nebo více lidmi při různých příležitostech nebo ho tělesně ztýrál, trestá se za přečin vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.

3. Důkaz pravdy i přesvědčení o pravdě je vyloučen.

§ 12.

Nepřeženění nebo neoznámení trestných podniků.

1. Kdo opomine překazit trestné činy uvedené v § 1, 2, 6 až 9, ažkoli tak malí učinili snadno a bez nebezpečí pro sebe a osoby blízké,
kdo se doví věrohodným způsobem, že se
chystá takový zločinný podnik nebo že byl
spáchán čin uvedený v § 6, čls. 2 a 3 a opo-
míne to neodkladně oznámit věrohodným způ-
sobem úřadu nebo ohroženému,
trestá se za zločin žalářem od šesti měsíců
dojednoho roku.
2. Má-li vinník zvláštní povinnost čin pře-
kázat nebo oznámit nebo jednal-li v úmyslu
pachatele podporovat, je trestem těžký žalář
od jednoho roku do pěti let.
3. Neodznačení není trestné, dovedl-li se
vinník o podniku v době, kdy již bylo od něho
upuštěno, lež jde-li o vojenskou zradu podle
§ 6 čls. 2 a 3.

ILAVA III.
Ohrožování míru v republice a vojenské
bezpečnosti její.

§ 13.
Nedovolene ozbrojené.
1. Kdo bez úředního povolení:
opaří, přechovává nebo jiněm přeňechá
dělo, kulomet, samostříl (automatickou
pušku), ruční granát, minomet, plamenomet
nebo zbraň podobné účinnosti nebo součástky,
jichž je nezbytné zapotřebí k užití takové
zbraně,
hromadí nebo rozděluje ruční nebo střelné
zbraně, střelivo, vojenských účelům sloužící
třaskaviny nebo jedovaté plyny,
tvoří ozbrojené skupiny nebo je evičí v za-
cházení se zbraní,
trestá se za zločin žalářem od jednoho mě-
sice do jednoho roku.
2. Jedná-li vinník vedomě k účelům poz-
dvižení nebo vzbouření (vzpoutání), trestá se
těžkým žalářem od šesti měsíců do pěti let.
3. Kdo se záčasní ozbrojené skupině, věda,
že jejím účelem je pozdižení nebo vzbouření
(vzpoura), trestá se za zločin žalářem od jed-
noho měsice do dvou let.
4. Kdo opomíne neodkladně a věrohodným
způsobem oznámit úřadu nedovolene ozbroj-
ování (čls. 1 až 3), o němž se dovedl
věrohodným způsobem, ačkoliv tak mohli učinit
snadno a bez nebezpečí pro sebe a osoby
blížící, trestá se za přečin tůhým vězením od
osmi dnů do šesti měsíců.
5. Vyzve-li státní správa obyvatelstvo vy-
hláškou, aby vydalo zbraně, nebudče za nedo-
volené ozbrojování potrestán, kdo zbraně odes-
vzdá úřadu ve lhůtě stanovené vyhláškou.

§ 14.
Rušení obecného míru.
1. Kdo veřejně nebo před více lidmi nebo
vící lidí pobuňuje proti státu pro jeho vznik,
proti jeho samostatnosti, ústavní jednotnosti
nebo demokraticko-republikánské formě,
trestá se za přečin tůhým vězením od jed-
noho měsice do dvou let.
2. Kdo veřejně popupuje k násilnosti nebo
jiným nepřátelským činům proti jednotlivci
skupinám obyvatel pro jejich národnost,
jezky, rasy nebo náboženství nebo proto,
že jsou bez vyznání, trestá se za přečin tůhým
vězením od jednoho měsice do jednoho roku.
3. Kdo veřejně popupuje k zásti proti jed-
notlivým skupinám obyvatel pro jejich ná-
rodnost, jezky, rasy nebo náboženství nebo
proto, že je bez vyznání, trestá se za přečin
vězením od čtrnácti dnů do šesti měsíců.
4. Kdo veřejně popupuje k násilnosti nebo
jiným nepřátelským činům proti jednotlivci
pro jeho národnost, jezky, rasy nebo nábo-
ženství nebo proto, že je bez vyznání, trestá
se za přečin vězením od osmi dnů do tří
měsíců.
5. Stejně se trestá, kdo veřejně způsobem
surovým nebo štěvavým hanobi republiku,
národ nebo národní menšinu tak, že to může
snížit vážnost republicy nebo ohrozit obecný
mír v republice nebo její mezinarodní vztahy.

§ 15.
Výzva k neplnění zákonných
povinností nebo k trestným
činům.
1. Kdo vybízí k hromadnému neplnění ve-
řejnoprávních povinností, uložených zákonem,
trestá se za přečin tůhým vězením od čtrnácti
dnů do jednoho roku.
2. Kdo veřejně podněcuje ke zločinu nebo
přečinu, trestá se za přečin tůhým vězením
od osmi dnů do jednoho roku.
3. Podněcoval-li vinník ke zločinu uvedené-
u v § 1, 2, 7 nebo 8 nebo ke zločinu vojen-
skému nebo k hromadnému páchání přečinu
podle § 47 až 51 brněnského zákona ze dne 19.
března 1929, č. 195 Sb. z. a n., trestá se za
zločin žalářem od šesti měsíců do pěti let.
4. Kdo veřejně vybízí k hromadnému pák-
čení přestupku, trestá se za přečin vě-
zením od tří dnů do tří měsíců.
5. Vinník není podle ustanovení odst. 2 a 4 trestný, podněcoval-li k přečinu nebo přestupku, stíhanému jen na žádost (soukromý návrh) poškozeného.

§ 16.

Schvalování trestných činů.

1. Kdo veřejně vychvaluje nebo výslušně schvaluje zločin nebo přečin nebo jinak projevuje s ním souhlas,

kdo veřejně vychvaluje nebo oslavuje pachatele pro takový čin,

kdo, předem se s pachatelem nedohodl, jakýmkoli způsobem jej za takový čin odmítnul, nebo aby tím projevil souhlas s jeho činem, poskytne mu náhradu za peněžitý trest nebo jiný plat rozhodkem trestního soudu mu uložený nebo s týmž úmyslem veřejně sbrána na takový peněžitý trest nebo náhradu,

trestá se za přečin vězením od osmi dnů do jednoho roku.

2. Jde-li o zločin uvedený v § 1, 2, 7 nebo 8, trestá se vinník za zločin žalářem od šesti měsíců do tří let.

3. Kdo do jednoho roku po spáchání zločinu uvedeného v § 7 nebo 8 v tištěném nebo rozšířeném spise uveřejní, veřejně předvádí, vystavuje nebo rozšířuje obraz pachatelů, trestá se, nestalo-li se to k těžkým vědečtům nebo na žádost úřadu k účelům trestního řízení, za přestupek trestem peněžitým od 50 Kč do 10.000 Kč nebo vězením od tří dnů do jednoho měsíce.

4. Vinník není trestný podle odst. 1, jíče-li o přečin, stíhaný jen na žádost (soukromý návrh) poškozeného.

§ 17.

Sdružování státu nepřátelské.

1. Kdo založí tajnou organizaci, jejímž účelem je podvádět samostatnost, ústavní jednotnost nebo demokraticko-republikánskou formu státu,

kdo znaje účel takového sdružení k němu přistoupí, s ním se stýká, jeho činnost takýchkoliv způsobem se zúčastní, je nebo jeho členy v jich podvratných snáhách hmotně nebo takýchkoliv jiným způsobem podporuje,

trestá se za přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do dvou let.

Tajnou organizací je i taková, která, mají ve skutečnosti účel uvedený v odst. 1, předstírá jiný účel.

2. Úředník, který se doví o organizaci uvedené v odst. 1 nebo o jejích schůzkách a opomíne to oznámiti podle své povinnosti, trestá se za přečin tuhým vězením od jednoho do tří měsíců, za okolnosti zvlášť přítživějících tuhým vězením od tří měsíců do jednoho roku.

§ 18.

Šíření nepravdivých zpráv.

1. Kdo veřejně sděluje nebo jinak rozšiřuje nepravdivou zprávu, již pokládá za pravdivou nemá dostatečných důvodů, ač ví, že tím vážně znepokojuje obyvatelstvo nějakého kraje nebo místa nebo čast tohoto obyvatelstva, trestá se za přestupek trestem peněžitým od 50 do 10.000 Kč nebo vězením od tří dnů do tří měsíců.

2. Kdo veřejně sděluje nebo jinak rozšiřuje takovou nepravdivou zprávu, ač ví, že tím poškozuje bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost nebo veřejný porádek nebo že tím způsobuje zdražování předmětů potřeby, překotné a hromadné kupi nebo prodeje nebo překotné a hromadné vybírání vkladů, trestá se za přečin vězením od osmi dnů do tří měsíců.

3. Ví-li vinník, že zpráva je nepravdivá, trestá se v obou případech (§ 1 a 2) za přečin tuhým vězením od osmi dnů do šesti měsíců.

§ 19.

Návrat členů bývalé panovnické rodiny nebo podpora takového návratu.

1. Člen bývalé panovnické rodiny Habsbursko-lotrinské a potomek takového člena, jenž bez svolení vlády vstoupil nebo zdržuje se na území Československé republicy,

kdo ho při tom jakýmkoli způsobem podporuje nebo dovéda se věrohodným způsobem o jeho zatajovaném pobytu na území Československé republicy, úřadu to neoznámi neodkladně a věrohodným způsobem,

trestá se za přečin tuhým vězením od šesti měsíců do jednoho roku.

2. Byl-li vinník již před tím pro takový čin pravoplne odsouzen nebo měl-li zvláštní povinnost návrat a pobyt takové osoby oznámiti, trestá se za zločin žalářem od jednoho roku do pěti let.
§ 20. **Hrubá neslušnost.**

Kdo hrubou neslušnost ruší výkon pravomoci prezidenta republiky, jeho náměstka, zákonodárného sboru, jeho předsedy nebo předsednictva, výboru nebo komise, vlády, jejího předsedy nebo člena nebo guvernéra Podkarpatské Rusi, aby snížil jejich vážnost,

kdo potupí jméno republiky, její znak, vlajku nebo barvu nebo vypodobení prezidenta republiky, nebo kdo je poškodí nebo odstrani, aby snížil vážnost republiky nebo prezidenta republiky,

trestá se za přestupek vězením od osmi dnů do šesti měsíců.

§ 21. **Svádění nebo pomáhání k vojenským zločinům nebo nadřežňávání jim.**

1. Kdo nadvádí nebo hledí navštívi k vojenskému zločinu nebo k takovému zločinu pomáhá, trestá se za zločin žalářem od šesti měsíců do pěti let.

2. Stejně se trestá, kdo pachateli vojenského zločinu po spáchání jeho nadřežňuje ukrýváním nebo pomáháním k útěku nebo na útěku.

3. V případě č. 2 není vinník trestný, nadřežovali osobě blízké.

§ 22. **Nedovolená jízdní vojska.**

Kdo bez dovolení vlády najímá příslušníka republiky pro vojenskou službu cizí moci nebo kdo najímání takové zprístředkuje, trestá se za zločin žalářem od šesti měsíců do pěti let.

§ 23. **Nedovolené zpřádajství.**

Kdo tiskem uveřejní zprávu o síle, válečné zdatnosti nebo pohybu vojska nebo jiném zařízení republiky nebo jeho spojení, zavedeném k obraně, ať bylo úředně zakázáno nebo až mohl za zprávu nebo jiných okolností vést, že uveřejněním ohrozí zájem státu,

kdo tiskem uveřejní zprávu o mimořádných zařízeních k údržbě nebo obnovení pokoje, ať bylo úředně zakázáno,

trestá se za přečiněn zvězením od osmi dnů do šesti měsíců.

§ 24. **Ohořování obrany republiky.**

1. Kdo proti zákazu dopraví do ciziny zbraň, střelivo nebo jiný válečný materiál, trestá se za přečiněn vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.

2. Kdo bez úředního povolení zhotoví popis, plán, nákriny nebo snímek některého zařízení nebo opatření na obranu republiky,

kdo bez úředního povolení úřední plány, nákrivy, snímky nebo spisy o takových zařízeních nebo opatřeních opíše, obkreslí nebo ufotografuje nebo jiným dů nebo nechá opsati, obkresli nebo ufotografovati,

kdo bez úředního povolení uvedené předměty sobě nebo jinému opatři nebo uveřejní,

trestá se, není-li čin přísněji trestný, za přestupek peněžitým trestem od 50 Kč do 10.000 Kč nebo vězením od osmi dnů do šesti měsíců.

§ 25. **Ohořování veřejné správy orgánem moci veřejné.**

Orgán moci veřejné, který vykonává svůj úřad úmyslně jednáním nebo úmyslným opomínutím proti zákonům ústavním nebo proti zákonům a nařízením, vydaným na provedení zákonů ústavních, ohrozí zájmy veřejné správy, trestá se, není-li čin jeho přísněji trestný, za přestupek pokutou do 10.000 Kč nebo vězením do tří měsíců, a to dohledáváním úřadem správy státní přímo nadřízeným a není-li takového, úřadem, který určí vláda.

§ 26. **Nedodržení nebo zřízení nedovolených pomníků.**

1. Politický (státní policejní) úřad může nařídit, aby byly odstraněny pomníky, nápisy a jiné památky umístěné na veřejném místě nebo tak, že jsou viditelné z veřejného místa, jsou-li ránu protistátního nebo jsou-li zřízeny některému členu rodu panovavších v Rakousku, Uhersku nebo Rakousko-Uhersku, v říši Německé nebo některému členu dynastie panovavších r. 1914 na půdě říše Německé.

Tento úřad může také zakázati zřizování takových pomníků, nápisů a památek na příště.
Za pomnění nebo památky považuji se zejména i poprsí, desky, obrazy, znaky a odznaky.

Místem veřejném rozuměji se ve smyslu tohoto ustanovení náměstí, ulice, veřejné cesty, sady, veřejné sbírky, lázně, školy, výčepní a zábavní místnosti a jiná veřejně přístupná prostranství a místnosti.

2. Nevyhoví-li ten, komu bylo pravoplatně nařízeno, aby odstranil takový pomník, nápis nebo památku, tomuto nařízení ve stanovené lhůtě,

kdo přes zákaz zřídí nový takový pomník, nápis nebo památku,

trestá se politickým (státním policiálním) úřadem za přestupek pokutou do 10.000 Kč nebo vězením do tří měsíců nebo obojím trestem. Na Slovensku a v Podkarpacké Rusi v místech, kde není státního policiálního úřadu, vydává trestní nález administrativní vřchnost policiální.

HLAVA IV.
Závěrečná ustanovení.

§ 27.
Činná lítost.

1. Pro úklady (§ 1), jich přípravy (§ 2), ohrožení bezpečnosti republiky (§ 3) nebo vojenskou zradu (§ 6) není trestný, kdo dobrovolně a ne proto, že jeho jednání bylo odhaleno, od něho upustí a bud' učiní oznámení úřadu v čas, kdy škodivý výsledek mohl být zamezen, nebo sám jej zamezi nebo napraví.

2. Účastník na spolčení k úkladům (§ 2), k ohrožení bezpečnosti republiky (§ 3), k vojenské zradě (§ 6) nebo k útokům na státní činitele (§ 9) není pro tento čin trestný, jestliže dívě, než bylo podnikuto ještě něco jiného než spolčení, a ne proto, že spolčení bylo odhaleno, bud' způsobil, že od podniku bylo upuštěno, nebo spolčení úřadu oznámil;

3. Oznámením trestného podniknutí neštává se beztrestným ten, kdo v úmyslu, aby je vyrazil úřadu, je nastrojil nebo naváděl k účasti na něm.

§ 28.
Vyměřování trestu.

Za přítěžující buďž pokládám zejména, že čin byl spáchán se zbraní, ze získnosti, osoba-
mi spočenými, orgánem moci veřejné, du-
chovním, školním učitelem nebo na místech nebo za okolnosti vyžadujících zvláštní váž-
ností (jako jsou veřejnoprávní story, úřady, školy, místa určená pro bohoslužbu), pokud již zákon sám na tyto okolnosti zvláště ne-
hledí.

Snížit dočasný trest na svoboží pod doležitě hranici trestní sazby a zaměnit jeho způsob za mírnější je vyloučeno, jde-li o zločin uved-
ený v § 1, § 2, § 6, č. 1 až 3, § 7, č. 4 při sazbě od deseti do dvaceti let a § 7, č. 5 při sazbě od pěti do dvaceti let. V ostatních případech nemá soudce tohoto práva, byl-čin čin v tomto zákoně uvedený spáchán v dobré válny nebo v době, kdy byl veřejný pořádek porušen ve větším rozsahu a k jeho obnovení bylo nutno užít mimořádné moci, vyjmač, že by šlo o přečin § 5, č. 2, § 6, č. 4, § 11 a § 16, č. 1 nebo o přestupek § 20.

Jinak může soudce užít tohoto práva s obmezením, že, je-li zákonnou souzbou těžký žalář nejméně pěti let, nesmí uložit trest mírnější než žaláři jednoho roku, a je-li zákonná sazba těžký žalář nejméně desetiletý, trest mírnější než těžký žalář tři let. Místo těžkého žaláře doživotního nesmí uložit trest mírnější než těžký žalář desetiletý.

Byl-čin na osobách a za okolnosti uvedených v § 7 spáchán zločinem vraždy podle § 278 tr. z. čl. V z roku 1878, nesmí soud, ani úředile práva daného mu v § 91 a § 92 tohoto tr. zák., uložit mírnější trest než doživotní káz-
nici.

§ 29.
Trest peněžitý a zabavení jmění.

1. Za čin trestný podle tohoto zákona může soud vodit trest na svoboží rozpatřit také trest peněžitý, zejména byl-čin čin spáchán ze získnosti nebo v úmyslu poškodit republiku. Tento trest je vyměřen za přestupek od 50 Kč do 10.000 Kč, za přečin od 200 Kč do 50.000 Kč a za zločin od 1.000 Kč do 500.000 Kč.

2. Peněžité tresty a pokuty uložené podle tohoto zákona připadají státu.

3. Odsoud-li soud pro zločin uvedený v § 1 až 5 nebo v § 6, č. 1 a 2, může vy-

rknout, že ze jmění odsouzeného určitě část připadá státu jako náhrady za škodu činem způsobenou. O zajištění a dobývání této ná-
hrady platí ustanovení § 18 zákona o trestání válečné lichvye ze 17. října 1919, č. 568 Sb. z. a.n.
§ 30.  
Trest náhradní.

Doba náhradního trestu za nedobytý trest peněžitý budí stanovena podle zavěšení.

Uznal-li soud na trest peněžitý jako vedlejší, vyměří náhradní trest stejným druhem trestu jako trest hlavní.

Doba náhradního trestu nesmí převyšovat jeden rok a dohromady s hlavním trestem mezí zákonné sazby.

Je-li trestem hlavním trest na svobodě dvacet let nebo na doživotí, trest náhradní se vůbec neuloží.

§ 31.  
Zabrání a propadnutí.

Má-li obviněný ve svém majetku předměty, o něž se trestným činem obohatil, nebo jiné předměty, jež si za ně opatřil, nebo hodnotu takových předmětů, může soud prohlášit, že tyto předměty nebo jich hodnota se zabírají ve spáchání trestu.

Předměty, jimiž trestný čin byl podniknut nebo které trestným činem byly vyrobeny nebo získány nebo které jsou zřejmě určeny ke spáchání trestného činu, může soud prohlášit propadlými ve spáchání trestu, neleží k výsledku trestního řízení, ohraničují-li bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost nebo veřejný porádek. Nemá-li tyto předměty obviněnému, rozhodne o propadnutí sborový soud první stolice, u něhož trestní řízení se vede nebo v jehož obvode se předměty nalézají, ve shromáždění této soudu v neveřejném sedění po slyšení veřejného žalobce a zúčastněné strany. Na toto rozhodnutí mohou obě strany podat do tří dnů stížnost, o níž rozhodne sborový soud druhé stolice.

§ 32.  
Ztráta čestných práv občanských.

Uznal-li soud pro zločin uvedený v tomto zákone na trest nejméně jednoho roku, vysloví zároveň jako vedlejší trest, že odsouzený požává čestných práv občanských. Totéž vysloví soud, když uzná za zločin na trest krátké jednoho roku, byl-li spáchán z pochuňovatek nízkých a nečestných.

Ztráta čestných práv občanských znamená:

1. trvalou ztrátu vyznamenání, řádů a čestných odznaků, veřejných služeb, hodností a funkcí; akademických hodností a povolání, pro něž taková hodnost je podmínkou, jakož i ztrátu odpočinávých a zaopatřovacích požitků, platů z milostí i všelikých jiných platů z peněz veřejných,

2. ztrátu způsobilosti k nabytí a opětnému nabyti práv uvedených pod č. 1,

3. ztrátu práva volit a volen nebo povolán být k veřejné funkci nebo hlasovat ve věcech veřejných.

Ztráta čestných práv občanských nastane právní mocí rozsudku a trvá, pokud jde o způsobilost k nabytí nebo opětovnému nabytí jiných práv uvedených v odstavci druhém č. 1, po dobu, kterou určí soud od té do deseti let, a pokud jde o ztrátu práva uvedeného v odstavci druhém č. 3, tři léta.

Tato doba počítá se v obou případech pošle od výkonu uvedených nebo promítnutí trestu nebo promítnění jeho výkonu.

§ 33.  
Vypovědění.

Je-li cizinců odsouzen za zločin podle tohoto zákona na dobu nejméně jednoho roku, vysloví soud zároveň, že odsouzený se vypovídá z území republiky.

V ostatních případech odsouzení podle tohoto zákona může to soud učinit, byla-li činom ohrožena bezpečnost státu, veřejná bezpečnost nebo veřejný porádek.

§ 34.  
Zastavení periodického tiskopisu.

1. Uznal-li soud v trestním řízení proti určité osobě nebo v řízení podle § 492 a 493 trestního řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 f. z., že obsahem periodického tiskopisu byl spáchán zločin nebo přečin uvedený v § 1, § 3, § 5 č. 1, § 6 č. 2 a 3, § 14 č. 1 a 2, § 15 č. 2 nebo § 16 č. 2 a že hledí na předcházející taková rozhodnutí učiněná v době poměrně krátké o témž tiskopisu, byť i pod jiným názvem vydávaném, je se důvodně obávat, že budou uvedené trestné činy obsahem téhož tiskopisu nadále páchány, může zároveň vyslovit, že vydávání jeho může být zastaveno.

Tento výrok lze bráti v odpor týmiž opravnými prostředky jako výrok o trestu nebo v řízení podle § 492 a 493 tr. f. opravnými prostředky uvedenými v § 493 a 494 tr. f.
Nabyl-li výrok soudu právní moci, může politický úřad druhé stolice nařídití zastavení tiskopisu, a to u tiskopišť, vycházejících ale spoň pětkrát týdně, nejdéle na jeden měsíc, u tiskopišť, vycházejících ale spoň třikrát týdně, nejdéle na dva měsíce a u ostatních tiskopišť nejdéle na šest měsíců. Proti tomuto zastavení není opravných prostředků. Výrok soudu pozbyvá účinnosti, nebylo-li za stavení tiskopisu nařízeno nejpozději do roka, u tiskopišť, vycházejících ale spoň pětkrát týdně, nejpozději do šesti měsíců od právní moci tohoto výroku.

2. Kdo periodicky tiskopis, jehož vydávání bylo zastaveno, dále vydává, trestá se za pře čin vězením od osmi dnů do tří měsíců a byl-li pro tento přečin již potrestán, třetím věze ním od čtrnácti dnů do šesti měsíců.

3. Má-li tiskový úřad za to, že zastavený tiskopis je vydáván nebo podle oznámení jemu učiněného má být vydáván dále pod jiným jménem, zakáže toto vydávání neb od mítne vzítí oznámení na vědomí, uveda tento dávok. To platí i když rozhodnutí soudu, kterým bylo vysloveno, že vydávání tiskopisu může být zastaveno, nenabyla ještě právní moci.

Stížnost na toto opatření tiskového úřadu nemá odkladného účinku.

Kdo přes to tiskopis dále vydává nebo jej vydáváti započne, trestá se podle ustanovení uvedeného pod č. 2.

§ 35.

Podmínečné odsouzení.

U osob starších osmnácti let je podmínečné odsouzení vyloučeno, jde-li o zločin podle tohoto zákona, vůbec, jde-li o přečin nebo přestupek, vyžaduje-li veřejný zájem výkonu trestu.

§ 36.

Příslušnost a obžaloba.

Konati hlavní přelíčení o obžalobě pro zlo činy uvedené v § 1, § 3 č. 1, § 4 č. 1, § 5 č. 1, § 7, pro zločin podle § 8, spáchany na presidentu republiky nebo jeho náměstků, pro zločin podle § 8 č. 2 až 5, spáchany na ostatních osobách tam uvedených, a pro zločin podle § 10 č. 2, pokud jde o osobování si pravomoci vyhrazené presidentu republiky, zákonodárnému sboru, vládě nebo guvernéru Podkarpatské Rusi, přísluší státnímu soudu.

To platí, i když zločin byl spáchán před účinností tohoto zákona, pokud obžaloba v této době nenabyla ještě právní moci. Služení státního soudu a řízení před ním upravuje zvláštní zákon.

Konati hlavní přelíčení o obžalobě pro zlo činy uvedené v § 2, § 3 č. 2, § 6 č. 1 a § 10 č. 1 přísluší soudu porotnímu, navrhuje-li státní zástupce v obžalovacím spise, aby byl trest uložen podle zákonného sazby vyšší pěti let.

Trestní řízení pro ostatní zločiny a přečiny podle tohoto zákona náleží sborovým soudům první stolice, a to i když byly spáchány ob sahem tiskopisu.

Řízení pro přestupky podle tohoto zákona náleží, není-li v něm jinak stanoveno, soudům okresním, a to jde-li o přestupek § 11 č. 1 okresnímu soudu v sídle sborového soudu první stolice.

Ustanovení § 6 až 8 zákona z 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n. nelze užít.

Činy podle tohoto zákona trestné soudem stíhají se na obžalobu veřejnou.

§ 37.

Stíhání osob vojenských.

Ustanovení tohoto zákona platí také pro osoby podržené vojenské soudní pravomoci.

Pro činy spáchané za války zůstávají v platnosti přísnější trestní sazby stanovené trestními zákony vojenskými.

Konati hlavní přelíčení v případech uvede ných v § 36, odst. 1. náleží státnímu soudu. V ostatních případech náleží trestní stíhání zločinů a přečinu divým soudům, stíhání přestupků soudem trestaných brigádním soudům.

Trestní stíhání činů spáchaných za války náleží ve všech případech soudům vojenským.

Ustanovení § 6 až 8 zákona z 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n. nelze užít.

§ 38.

Stíhání cizinců.

Podle tohoto zákona bude potrestán i cizí nec, jenž se dopustil v cizině trestného činu uvedeného v § 1 až 9 a § 17.

V případě § 6 není cizinec trestný, dopustil-li se činu, vykonávaje právo zaručené právem mezinárodním.
§ 39.

Výklad jednotlivých výrazů tohoto zákona.

1. Násilím je nejen skutečný čin násilný, nýbrž i nebezpečná výhrůžka bezodkladným násilným činem.

2. Veřejné čin vykonán, byl-li spáchán v tiskopise nebo v rozšířovaném spise, ve shromáždění nebo před zastupem.

3. Doba válečná počíná se dnem, kdy mobilisace byla vyhlášena, a končí se dnem, jímž demobilisace podle demobilisační vyhlášky má být skončena, a není-li v ní uveden takový den, uplynutím dvou měsíců ode dne této vyhlášky.

4. Osobami blízkými jsou ony, k nimž je ten, o něhož jde, v takovém poměru rodinném nebo v poměru obdobném, že by újmu jimí utrpněnou pociťoval jako újmu vlastní.

§ 40.

Zvláštní ustanovení pro Slovensko a Podkarpatskou Rus.

1. Činy uvedené v § 11, č. 1 a v § 20 trestají se jako přečiny.

2. Pokus přečinů podle tohoto zákona je trestný.

§ 41.

Poměr k dosavadním ustanovením.

1. Kde jiné zákony mluví o velezradě, rozumí se tím trestné činy uvedené v § 1 až 3 tohoto zákona.

2. Kde jiné zákony mluví o zločinu vyzvědačství, rozumí se tím zločin, uvedený v § 6, č. 2 a 3 tohoto zákona.

3. Zrušují se tato ustanovení:

I. z trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z.: § 53 až 67, 92, 220 až 222, 285 až 299, 302, 308; dále § 213 a 215, pokud se vztahuje na § 60, 61, 67 a 91; z § 306 první věta vůbec a druhá věta, pokud se vztahuje na § 302 a 305; z § 310 odstavec první vůbec a odstavec druhý, pokud se vztahuje na § 308 a 310;

II. z trestního zákona čl. V z r. 1878: § 126 až 152, 158, 161, 171 až 174, 463 až 459;

III. ze zákona o přestupcích čl. XL z roku 1879: § 33, 34, č. 1 a 3, 37, 39 a 109;

IV. z trestního zákona vojenského ze dne 15. ledna 1855, č. 19 ř. z. s výhradou § 37 odst. 2 tohoto zákona na ochranu republiky: § 306 až 319, 321 až 331, 334 až 341, 343, 539 až 554, 559, 565; dále z § 562 první věta vůbec a druhá věta, pokud se vztahuje na § 559 a 562; z § 567 odstavec první vůbec a odstavec druhý, pokud se vztahuje na § 565 a 567;

V. čl. I., II. a IX zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, a čís. nařízení z 9. června 1915, č. 156 ř. z.;

VI. ze zákonného článku LXIII z r. 1912: § 18, 19, 22, 23, 26 a 27; zák. čl. XXXIV z r. 1913 a zákonní článek XVIII z r. 1915. Rovněž se zrušují veškerá ostatní ustanovení odporující tomuto zákonu.

§ 42.

Zanedbání povinné péče.

Článek III čís. 5 zákona z 15. října 1868, čís. 142 ř. z. bude znáti takto:

Kde se dopustí podle předcházejících ustanovení nedostatek povinné péče, trestá se za přestupek a to, zakládá-li obsah tiskopisu zločin, vězením od osmi dnů do tří měsíců, a zakládá-li přečin, peněžitým trestem od 50 Kč do 3.000 Kč.

Zakládá-li obsah tiskopisu zločin nebo přečin uvedený v § 1, § 3, § 5, č. 1, § 6, č. 2 a 3, § 14, č. 1 a 2, § 15, č. 3 nebo § 16, č. 2 zákona na ochranu republiky, trestá se vinník za přečin týmž vězením od čtrnácti dnů do šesti měsíců. Vedle tohoto trestu může být uznáno na trest peněžitý od 100 Kč do 10.000 Kč. Bylo-li by podle § 35 uvedeného zákona vyloženo podmíněné odsouzení pro trestný čin spáchaný obsahem tiskopisu, je vyloženo též podmíněné odsouzení pro tento přečin.

§ 43.

Zákon o třaskavinách.

V příloze uvedené znění zákona ze dne 27. května 1885, čís. 134 ř. z. o opatření proti obecně nebezpečnému užívání třaskavin a obecně nebezpečnému zacházení s nimi prohlašuje se za autentické. Ustanovení tohoto zákona rozšířuje se vyjmačům § 11 na Slovensko a Podkarpatskou Rus a vyjmívá § 11 a 13 na osoby podržené pravomoci soudu vojenských.
O činech trestných podle uvedeného zákona platí ustanovení § 28, odst. 1, druhé věty odst. 2 a odst. 3, § 32, § 33, § 35 a § 40, čís. 2.

§ 44.

Účinnost a výkon zákona.

Tento zákon nabude účinnosti osmnáctého dne po vyhlášení. Jeho výkon ukládá se všem členům vlády.

T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.

Habman v. r. Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r. Bečka v. r.
Dr. Markovič v. r.,
též za mišiistra Dr. Kállaye.
Dr. Beneš v. r. Novák v. r.
Bechně v. r. Srba v. r.
Dr. Dolanský v. r.,
též za ministra Šrámka.

Tučný v. r.,
též za ministry Středočeského a Dra Frankheho.

Příloha.

Zákon ze dne 27. května 1885, č. 134 ř. z. o opatřeních proti obecně nebezpečnému užívání třaskavin a obecně nebezpečnému zacházení s nimi.

§ 1.

Zakázáno je bez úředního povolení vyrábět třaskaviny, dávat je do oběhu, přechovávat a dopravovat je do území platnosti tohoto zákona.

Podrobnější ustanovení o tom, kdo úřední povolení udělí, a policajní bezpečnostní předpisy o třaskavinách vůbec budou budou, pokud nejde o změnu platných zákonů, vydaná nařízením.

Také budou nařízením označeny třaskaviny, na nějž se nevztahuje ustanovení prvního odstave.

Ustanovení prvního odstavce nevztahuje se na vojenskou správu a na třaskaviny státního monopolu. O nich platí příslušné zvláštní předpisy.

§ 2.

Kdo proti ustanovení § 1 bez úředního povolení třaskaviny vyrábí, do oběhu dává, do území platnosti tohoto zákona dopravuje nebo přechovává, trestá se za přestupek vězením od čtrnácti dnů do šesti měsíců. Vedle toho může být uložen peněžitý trest od 20 Kč do 600 Kč.

Stejně se trestá, kdo jedná proti řádně vyhlášeným policijním bezpečnostním předpisům o takových třaskavinách, na něž se vztahuje ustanovení § 1, odst. 1.

Vyšetřovat a soudit tyto přestupky přísluší soudům.

§ 3.

Cíny uvedené v § 2 jsou přečnými, mohou-li obrozit majetek, zdraví nebo život jiného.

Trestem je tuhé vězení od tří měsíců do tří let. Vedle toho může být uložen peněžitý trest od 200 Kč do 2000 Kč.

§ 4.

Kdo úmyslně vydá v nebezpečí majetek, zdraví nebo život jiného tím, že užije třaskavin jako trhacího prostředku, trestá se za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let, byl-li pak někdo poškozen na těle nebo byl-li poškozen majetek ve větším rozsahu, těžkým žalářem od deseti do dvacetí let.

Měl-li čin za následek smrt člověka, je trestem doživotní těžký žalář. Mohl-li vinník takový výsledek předvídat, je trestem smrt.

§ 5.

Smluví-li se více osob, že vykonají čin trestný podle § 4, nebo spolčí-li se k trvalému páchání takových činů, třeba ještě podrobně neurčených, trestají se za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let, a to i když nebyl ještě podniknut čin vedoucí ke skutečnému vykonání zločinu uvedeného v § 4.

§ 6.

Kdo zhotoví, opatří, objedná nebo přechovává třaskaviny, jich součástky nebo přístroje k jich užívání v úmyslu, aby jich užitím (§ 4) bud’ sám vydal v nebezpečí majetek, zdraví nebo život jiného nebo aby umožnil jiným osobám spáchat takový zločin, kdo třaskaviny jiným osobám přenechá, věda, že jsou určeny ke spáchání takového zločinu, trestá se za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let.

§ 7.

V případě § 2 odst. 1, § 3 až 6, jakož i byly-li v případě § 2 odst. 2. třaskaviny dány k dopravě pod nepravou opovědí, bud’tež třaskaviny, jich součástky, přístroje, jakož
i předměty upotřebené nebo určené k jich zhotovení prohlášeny za propadlé, ať náležejí vinníku či osobě jiné.

§ 8.
Kdo veřejně nebo před více lidmi nebo v tiskové, rozšířeném vyobrazení nebo spise vyzývá ke spáchání trestného činu uvedeného v § 4 nebo 5 nebo k účastí na něm nebo kdo takový čin vychvaluje nebo ospravedlňuje hledí nebo kdo vůbec dává návod k tomu, jak shora uvedené trestné činy mají se páchat, trestá se za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let.

§ 9.
Kdo se doví věrohodným způsobem o tom, že se chystá zločin uvedený v § 4, neb o úmluvě nebo spojení zmiňované v § 5 anebo o skutečnostech, zakladajících zločin uvedený v § 6, v čas, kdy nebezpečí (§ 4) mohlo být odváženo, a úmyslně opomine to oznámit úřadu, ačkoliv oznámení takové mohlo učinit snadno a bez nebezepečí pro sebe, své příslušníky (§ 216 trestního zákona z 27. května 1852, č. 117 ř. z., § 522 voj. tr. zákona z 15. ledna 1855, č. 19 ř. z., § 78 zák. čl. V. z r. 1878) a nebo už vyjde, že pod svou zákonnou ochranou, doposud se zločinu, byl-li ochrozen majetek, zdraví nebo život jiného. Trestem je žalář od šesti měsíců do jednoho roku a byl-li v případě § 4 usmrcen člověk, těžký žalář od jednoho do pěti let.

§ 10.
Trestnost zločinů uvedených v § 4, 5 a 6 pomíne, když vinník upustí od podniku dobrovolně a ne proto, že zločin byl odsouzen, anebo jině překáží, a když úplně buď sám napraví nebo včasně oznámní úřadu zamezí všelikou újmou, jež vzešla z činnosti jeho nebo jeho spoluvinníků.

§ 11.
Odsouzení lidi soud pro trestný čin uvedený v § 4 a 5 6 nebo 7, může uznat, že vinník se vyhošťuje (§ 240, lit. g, h trestního zákona z 27. května 1852, č. 117 ř. z.) nebo že může být dán pod policijské dohled.

§ 12.
Je-li čin podle obecného (vojenského) trestního zákona trestný přísněji než podle tohoto zákona, budiž užito přísnějších trestních ustanovení obecného (vojenského) trestního zákona.

§ 13.
Konati hlavní přičlenění obžalobách pro zločiny uvedené v § 4, 5, 6 a 8 příslušní soudu porotnímu.

51.
Zákon ze dne 19. března 1923 o státním soudu.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákone:

HLAVA I.
Organisace státního soudu.

§ 1.
Zřízení státního soudu.

Pro celé území československé republiky zřizuje se státní soud v sídle nejvyššího soudu.

§ 2.
Složení státního soudu.

Státní soud skládá se z předsedy, jeho náměstka a potřebného počtu soudců z povolání a příslušníků.

Předseda státního soudu a jeho náměstek jmenuje na návrh vlády prezident republiky za dobu tři let.

Předsedou zastupuje jeho náměstek a náměstka soudce z povolání podle služebního pořadí nejstarší.

Potřebný počet soudců z povolání ustanovuje prezident nejvyššího soudu ze členů tohoto soudu nebo sborových soudů II. sto- lice na jeden rok. Na tož dobu ustanovuje jejich náhradníky (§ 5, odst. 1. a 2.) ze součástí známých vojenského trestního práva. Soudceové z povolání pozbývají svého úřadu, jakmile přestali být členy nejvyššího soudu nebo sborových soudů II. stolice.

Kolik má být příslušníků určí vláda po- každé podle potřeby. Jmenuje je na dobu tři let president republiky z osob, které mu navrhnout vláda.

Tímž způsobem děje se jmenování nových členů na zbytek funkčního období, ukáže-li se toho potřeba.

§ 3.
Příslušníci.
Příslušníci musí být státními občany československé republiky, práva znali, nejméně
§ 6.

Vyločení a zamítání.

(1) Člen státního soudu je vyločen:

1. je-li činem sám poškozen nebo je-li poškozený, obviněný, žalobce nebo obhájce s ním příbuzný nebo sešvářen v pokolení vzestupném nebo sestopném, je-li jeho bratranc nebo sestřence nebo s ním ještě bliží příbuzný nebo ve stejném stupni sešvářen, je-li k němu v poměru adoptivním nebo pěstounském, potučenském nebo opatrovnickém;

2. byl-li mimo svůj úřad svědkem trestného činu nebo byl-li v této trestné věci vyslechnut jako svědek nebo znalec;

3. byl-li v této věci vyšetřujícím soudcem, obhájem, zástupcem soukromého žalobce nebo účastníka nebo státním zástupcem.

(2) Obviněný i veřejný žalobce (§ 8) má právo zamítnutí soudce z povolání, může-li uvěsti a osvědčit jiné podstatné důvody proti jeho úplné nestranosti.

(3) Každý člen soudu, u něhož se vyskytnou některý důvod uvedený v odstavci prvním nebo druhém, je povinen oznámit to ihned předsedovi státního soudu. Předseda učiní toto oznámení presidentovi nevyššího soudu.

(4) O vyločení nebo zamítnutí člena státního soudu rozhoduje konečnou platností předseda státního soudu nebo, jde-li o vyločení předsedy státního soudu, nevyšší soud.


(6) Právo zamítací uvedené v odstavci druhém a patří lze vykonatí nejpozději osmý den před hlavním přelíčením.

(7) Došlo-li k vyločení nebo zamítnutí člena státního soudu, učiní předseda státního soudu čeho třeba, aby byl senát doplněn.

§ 7.

Slib.

Předseda státního soudu, jeho náměstek a soudcové z povolání vykonávají do rukou
presidenta nejvyššího soudu přísežný slib, že budou šetřití zákonů a věrně plnit své soudcovské povinnosti. Stejný slib vykonají přísedící před svým prvním soudcovským úkonom do rukou předsedy státního soudu, který je před tím upozorní na jejich práva a povinnosti.

§ 8.
Veřejný žalobce.
Veřejným žalobcem u státního soudu je vrchní státní zástupce v sídle státního soudu nebo jeho náměstek.

§ 9.
Osobní a věcné náklady.
O potřebný pomocný personál, místnosti a věcné potřeby postará se justiční správa.

Přísedícím přísluší náhrada za ztrátu času, a nebydlí-li v místě soudu, také náhrada za cestu, noclech a stravu ve výši, která se určí nařízením.

Stejným způsobem se ustanoví, jaká náhrada přísluší obhájci zřízeným z mocí úřední. Tyto náklady zakládá stát s výhradou práva k náhradě proti osobě, která je povinna nést útraty státního řízení.

§ 10.
Pořádkové pokuty.
Nedostaví-li se přísedící k hlavnímu příležení bez dostatečné omluvy, může mu předseda senátu uložit peněžitou pokutu, přiměřenou jeho majetkovým poměrům a podle okolnosti též náhradu útrat zmařeného hlavního příležení. Přísedící má právo do osmi dnů podat proti tomu námitku, o nichž rozhodne s konečnou platností tříčlenný senát (§ 6, odst. 5.).

§ 11.
Příslušnost.
Sbíhá-li se s trestním činem, o němž přísluší rozhodovat státnímu soudu, jiný trestní čin, náleží státnímu soudu konatí trestní řízení také o tomto trestním činu, je-li s oním ve skutkové souvislosti. Státní soud může však takovou trestní věc vyloučit a odkázat ji soudu, jenž by jinak byl příslušný.

HLAVA II.
Řízení.
§ 12.
Obecná zásada.
O řízení před státním soudem platí obdobně ustanovení trestního řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., pokud tento zákon nestačí odchycuje.

§ 13.
Řízení přípravné.
Přípravné řízení koná se u soudu příslušného podle obecných pravidel, a to podle ustanovení trestního řádu pro ten soud plnitého.

Před podáním spisu obžalovacího je pro věst vyšetřování (přípravné vyšetřování, vyhledávací řízení).

§ 14.
Řízení obžalovací.
Po skončeném vyšetřování podá státní zástupce soudu uvedeného v § 13 do čtrnácti dnů obžalovací spis u státního soudu v předsa pamět počtu stejnoplíšů, příp. ještěk však na spisy.

Státní soud rozhodne z povinnosti úřední o své příslušnosti a přípustnosti obžaloby podle zásad uvedených v §§ 211 a 213 nž 215 tr. ř., s účelkem uvedeným v následujících paragrafech. Právo tomuto rozhodnutí není opravných prostředků.

Soukromý účastník nemá práva podatí obžalu o podpůrnou (§ 48 tr. ř.).

§ 15.
Uzná-li státní soud, že je příslušný a že obžaloba je příspěvím, vysloví, že obviněný se dává v obžalobu. Zároveň rozhodne o uvolnění nebo dalším tvrzení vazby, jakož i o tom, má-li se některá věc vyloučit z trestního řízení. O svém rozhodnutí dá vědět obviněnému zároveň se spisem obžalovacím a veřejnému žalobci (§ 8).

§ 16.
Prohlášení, je státní soud nepříslušným, uvedomí o tom obviněného i státnímu zástupci podavšiho obžalovacího spisu. Tomuto státnímu zástupci náleží, aby do osmi dnů u příslušného soudu buď podal nový spis obžalovací nepříslušným návrhy.

Totěž platí, vyloučil-li státní soud některou trestní věc ze společného řízení a odkázal-li jí soudu jinak příslušnému.
§ 17.

Výrok jiného soudu o nepříslušnosti.

Má-li sborový soud první stolice, soud potrošní nebo soud vojenský, před nimž se koná hlavní přeličení, za to, že věc náleží před státní soud, vysloví usnesením svou nepříslušnost. Rohodnutí o tom náleží v řízení před soudem potrošním soudnímu sboru samému, proti takovému usnesení není opravného prostředku.

Má-li soud rozhodující o námítkách proti obžalovacímu spisu za to, že je příslušný státní soud, vysloví toliko nepříslušnost soudu, u něhož byl podán spis obžalovací, uveda tento důvod.

V obou těchto případech náleží státnímu zástupci, aby do osmi dnů buď podal státnímu soudu nový spis obžalovací nebo učinil jinaké návrhy.

§ 18.

Závaznost výroku o nepříslušnosti státního soudu.

Výrok státního soudu, jímž se prohlásil nepříslušným, je pro všechny jiné soudy závazný, leč by skutkový podklad tohoto výroku podstatně se změnil po rozhodnutí státního soudu.

§ 19.

Přípravy k hlavnímu přeličení.

Předseda senátu, když uváděmou obviněného o rozhodnutí podle § 15, vyvze ho zároveň, aby se prohlásil, čeč, kde na spis obžalovací, činiti návrhy na provedení dalších průvodů nebo jinaké zjišťení. Zároveň vyvze jej, aby do určité lhůty oznámil, zřídi-li si obhájce; neučinil-li tak, zřídi se mu neodkladně obhájce z moci úřední z osob oprávněných k obhajování u soudů Československé republiky.

Usnesením se státní soud, aby obviněný byl vztato do vazby nebo aby v ní byl ponechán, zařídí předseda senátu, aby se dodán do věznice, určené pro vyšetřování státního soudu.

Den hlavního přeličení nařídí předseda senátu tak, aby obslíka byla obžalovanému doručena nepožádá čtrnáct dnů před tímto dnem, leč by obviněný výslovně souhlasil s zkrácením této lhůty.

Spolu s obsílkou buďte obviněnému oznámena jména členů nalézajícího soudu a jména náhradníků a buďte použen o právu zamítacím.

Hlavní přeličení koná se zpravidla v sídle státního soudu. Podle potřeby může však státní soud se usnesí, že hlavní přeličení se bude konat na jiném místě republiky.

§ 20.

Hlavní přeličení.

Hlavní přeličení koná se podle pravidel platných pro sborové soudy první stolice.

Zastupování obžaloby při hlavním přeličení může ministerstvo spravedlnosti přenést na některého státního zástupce.

Státní soud rozhodne v každém případě ve věci samé i když nabude přesvědčení, že čin, jejž by obžalovaný dopustil, náleží pod jiné ustanovení trestního zákona nežli je v obžalobě uvedeno.

Při rozhodování věci řídí se státní soud ustanoveními trestních zákonů, jichž by bylo užito soudu příslušnému podle obecných pravidel.

Uhrnný a sjednocený trest podle § 517 trestního řádu zák. čl. XXXIII, z r. 1896, stanoví státní soud vždy sám v nevěřejném sędění. Proti tomuto rozhodnutí není opravného prostředku.

§ 21.

Hlasování.

Předsedící hlasují před soudci z povolání.

§ 22.

Opravné prostředky.

Proti rozsudku státního soudu je přípustna jediné dovolací stížnost na nejvyšší soud z těchto důvodů:

1. že byl porušen trestní zákon (§ 281, č. 9 až 11 tr. f.),
2. že byla hrubě porušena některá stěžejní zásada trestního řízení.

Důvod uvedený pod č. 2 lze uplatňovat toliko, měla-li vyťukána vada rozhodující vliv na výrok o vině.

Zmateční stížnost k zachování zákona je přípustná.
§ 23.
Dovolací stížnost mohou podatí ve prospěch obžalovaného obžalovaný, jeho zákonný zástupce a obhájce; je-li obžalovaný nesletilý, může proti jeho vůli dovolací stížnost podat jeho zákonný zástupce i obhájce.

V neprospěch obžalovaného může ji podatí toliko veřejný žalobce (§ 8).

Jinak platí o podávání dovolací stížnosti a řízení o ní obdobně ustanovení §§ 284 až 293 tr. ř. a zákona ze dne 31. prosince 1877, č. 3 ř. z. z roku 1878. Při tom užijí jest o dovolačím důvodu, uvedeném v § 22, odst. 1, č. 2, ustanovení platných o zmatečném důvodu, uvedeném v § 281, č. 4 tr. ř.

O všech opravných prostředcích rozhoduje nejvyšší soud.

§ 24.

Výkon rozsudku.


HLAVA III.

Závěrečná ustanovení.

§ 25.
Státním zástupcem rozumí se v §§ 14, 16, 17 a 20, jde-li výlučně o osobu podřízenou jinak vojenské soudní pravomoci, vojenský prokurátor.

§ 26.
Státní soud je příslušný také pro trestné činy spáchané před účinností zákona na ochranu republiky, pokud obžaloba v této době nenabyla ještě právní moci.

§ 27.

První jmenování souduč z povolání platí do konce roku 1923, první jmenování předšedy soudu, jeho náměstka a předsedících do konce roku 1925.

§ 28.
V příloze stanovené znění zákonných ustanovení prohlašuje se za autentické.

§ 29.
Tento zákon nabude účinnosti dnem vyhlášením.

Jeho provedení ukládá se ministrům spravedlnosti a národní obrany.

T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.

Dr. Dolanský v. r. Udržal v. r.

Příloha I.
Zákon ze dne 23. května 1873, čl. 119 ř. z. (řád soudu trestního).

§ 211.

Sborový soud druhé stolice má obžalobu prozatím zamítnouti, shledá-li toho potřebu, aby se nějaká formální vada odstranila, nebo aby se věc lépe vyjasnila.

Obžaloba má pak vyšetřujícímu soudu ve třech dnech učiniti své případné návrhy nebo podatí znovu obžalobu (§§ 27 a 46).

§ 213.
Má-li sborový soud druhé stolice za to, že obžalobě odpomáhá některý z důvodů dále uvedených, má rozhodnouti: obžaloba se nepřipouští a řízení se zastavuje. Tyto důvody jsou:

1. že skutek, který se dává obviněněmu za vinu, není činem trestným k soudu přišléjícím;  
2. že tu není dostatečných důvodů, z nichž by obviněný mohl se považovat za podezřelého z takového skutku;  
3. že jsou to okolnosti, pro které skutek přestává být trestným nebo pro které stihání skutku jest vyloučeno; konečně,  
4. že tu schází podle zákona potřebná žádost nebo přívolená osoby k tomu oprávněné.

Netýče-li se tento výrok všech článků obžaloby, má sborový soud zároveň nařídit, že ty články, ohledně nichž výrok byl vydán, mají ze spisu obžalovacího odpadnouti.

Je-li důvod, z něhož se obžaloba nepřipouští, také některému spoluobžalovanému ku
prospěchu, který žádných námitek neučinil, má sborový soud si počiniti tak, jako by byl tento spoluobžalovaný námítky učinil.

§ 214.
Není-li tu žádný z případů v §§ 211—213 uvedených, má rozhodnutí zníti: Obžaloba se připouští.

V tomto případě budí již zároveň učiněno usnesení o všech návrzích, týkajících se toho, má-li se více obžalob spojit nebo rozdělit a mají-li se obeslat svědci a znalci. Mimo to má se jak v tomto případě, tak i v případech v §§ 211—213 uvedených učiniti potřebné opatření ohledně vazby obviněného, ohledně jeho dodání k jinému soudu nebo ohledně jeho propuštění na svobodu.

§ 215.
Tato rozhodnutí (§§ 211—214) budí příčinu odsoudněna tak, aby se jimi nepředepsalo rozhodnutí soudu ve věci hlavní rozhodujícího.

Ve vyhovoteni téhož rozhodnutí budí příčinu uvedena jména soudečů, kteří se jednání zúčastnili.

§ 281.
Zmateční stížnost se může podatí do rozsudku osvobozujícího jen v nepřespeci obžalovaného, do rozsudku odsuzujícího však jak v jeho prospech tak i v jeho neprospech, vždycky ale jen tehdy, když tu je některý z těchto důvodů zmatečnosti:

1. když při hlavním přelichnutí nebylo o nějakém návrhu stěžovatelné rozhodnuto, anebo když bylo mezitímním návrhem proti jeho návrhu nebo odporu vyneseným opomenuto nebo nesprávně použito nějakého zakánu nebo jakéhokoliv zásady trestního řízení, jichž štětí káže podstata řízení, kterým se sběraču tristni stíhání i obhajování;

9. když byl vyneseným výrokem porušen zákon nebo ho bylo nesprávně použito pokud jde o otázku:

a) je-li skutek obžalovanému za vinu kládený zločinem, přečinším nebo nějakým jiným činem trestním před soud příslušejícím;

b) jsou-li tu okolnosti, pro které skutek přestává býtí trestným, nebo pro které ne-může býtí stíhán, a konečně

c) schází-li obžaloba dle zákona potřebná;

10. když skutek, na němž se rozhodnutí zakládá, byl nesprávným výkladem zákona uvažovaný dle nějakého zakána trestního, který se k němu nevztahuje;

11. když soud při vyměrování tréstů vykročil se své mocí trestní nebo z mezi zákonné vazby trestní, pokud se tato vazba zakládá na přítomnostech nebo polohujících okolnostech v zákone jmenovité vůdce v první srůstění, nebo když vykročil z mezi svého práva zaměřivacího nebo zmírnovačího, nebo když porušil nebo ne-správné použil ustanovení § 279, odstavec 3, a § 359, odstavec 4.

§ 284.
Zmateční stížnost budí již odsouzena do tří dnů po prohlášení rozsudku u sborového soudu první stolice. Nebývá-li obžalovaný při prohlášení rozsudku přítomen (§ 284), budí tato stížnost odsouzena do tří dnů po uvědomění jeho o rozsudku (§ 269).

Příbuzným obžalovaného v § 282 uvedeným běží lhůta k odsouzení zmatečné stížnosti od téhodně, od kterého počíná obžalovanému.

Odsouzení zmatečné stížnosti má účinek odkladací. Avšak propuštění z vazby obžalovaného, který byl osvobozen, se může odložit jen, když zmatečné stížnost podá stížnost zástupce a to jen tehdy, když ji hned při prohlášení rozsudku odsouzení a když podle okolností odvůdována jest domněka, že obžalovaným útěkem se řízení vynýhle. Protiv propuštění z vazby se nepřipouští opravný prostředek.

§ 285.
Stěžovatel má právo do osmi dnů po odsouzení opravného prostředku a, pokud před aneb po odsouzení téhož žádal za opis rozsudku, po doručení tohoto podatí soudu pro- vedení důvodů své stížnosti, které se má předložit ve vědomostí vyhovoteni. Týž musí buď v tomto opisu ani při odsouzení své stížnosti důvody zmatečnosti každý o sobě a určité označení jinak soud zrušovací nevezme k jeho stížnosti zřete. Poda-li spis stížný ve lháté zákonom vyměněné, dodá se jeho odpůrce s tím pokynem, že může v osmi dnech podatí svůj odvod.

Když se podá tento odvod, nebo když projde lhůta k tomu vyměněná, zašlou se všecky spisy soudu zrušovacímu, který o tom má rozhodnouti.

§ 286.
Soud zrušovací se má nejprve v sezení ne-veřejném raditi o zmatečné stížnosti, slýsev dívce generálního prokurátora. Byla-li stížnost pozdě odsouzena, nebo nejšl-li důvody zmatečnosti označeny každý zvlášť a určité, nebo jsou-li již nějakým dířeťším rozhodnu-
tím zrušovacího soudu v téže věci učiněním odstraněny, nebo nezakládá-li se stížnost na některém důvodu zmatečnosti v § 281 uvedeném, a nebo nebyla-li podána od osoby k tomu oprávněné, má ji zrušovací soud ihned záměrnout. Totéž se má učiniti, jde-li jen o zmatečné stížnosti založenou na § 281, č. 5, a shledá-li soud zrušovací, že není odůvodněnou. Mimo tyto případy má zrušovací soud buď ihned, aneb je-li tvrzeno, že byla porušena forma (§ 281, č. 1—4), když si dříve o tom zjedná potřebná snad skutková vysvětlení, ustanovit čen k veřejnému líčení té věci a odeslati obžalovaného jakož i soukromého žalobce, je-li tu jaký, tím způsobem, aby oni obdrželi obsílku nejméně osem dní dříve. Při tom budiž jim připomenuto, kdyby nepřišli, že jejich stížnosti a provedení budou předneseny a rozhodnouti za základ položeny.

Je-li obžalovaný ve vazbě, dá se mu o dnu soudním věděti s tím poddotknutím, že může za sebe poslati jenom obhájce.

Pomjenovali-li již nějakého obhájce, nebo žádal-li, aby mu byl obhájce ustanoven, má se obsílka dodati jen obhájci.

§ 287. Líčení věci před soudem zrušovacím v ustanovený den jest veřejným dle ustanovení §§ 228—231.

Nejprve vyloží některý člen soudu zrušovacího, presidentem k tomu ustanovený, jako zpravodaj dosavadní běž řízení trestního a vytkne důvody zmatečnosti od stěžovatele uvedené, jakož i sporné body z toho vznikající, nepronásleje však svého mínění o tom, jak by se mělo rozhodnouti.


§ 288. Shledá-li stěžovací soud, že zmateční stížnost jest neodůvodněnou, má ji záměrnouti a byla-li podána zjevně svévolně nebo jen ku protahování věci, má stěžovatelé aneb dle okolnosti jeho obhájci uložit pokutu od dvaceti do dvou set korun.

Je-li zmateční stížnost odůvodněnou, má se rozsudek, pokud jest vzat v odpor a pokud se ho důvody zmatečnosti dotýká, zrušiti a dle různosti důvodů zmatečnosti podle těchto předpisů rozhodnouti a pak dále jednat:

1. Je-li tu některý z důvodů zmatečnosti uvedených v § 281 pod č. 1—5, nařídí zrušovací soud nově hlavní přelíčení a přikáže věc dle svého uvážení buď témuž nebo jinému sborovému soudu prvé stolice.

2. Vyřknul-li sborový soud neprávem svoji nepříslušnost nebo nevyřídil-li obžalobu (§ 281, č. 6 a 7), nařídí mu soud zrušovací, aby vykonalo přelíčení a vynesl rozsudek, který se má v posléz uvedeném případě vztahovati jedině k těm článkům obžaloby, jež zůstaly nevyřízeny.

3. Ve všech jiných případech rozhodne zrušovací soud ve věci samé, položí-li za základ svého rozhodnutí ty skutečnosti, které sborový soud prvé stolice zjišťil, nepřekročí obžalobu (§ 281, č. 8). Shledá-li však soud zrušovací, že v rozsudku a v důvodech rozhodovacích nejsou zjištěny ony skutečnosti, které při správném použití zákona mohly být základem nálezu, přikáže věc buď témuž nebo jinému sborovému soudu prvé stolice, po případě také příslušnému soudu okresnímu, aby se vykonalo nové přelíčení a učinilo nové rozhodnutí.

§ 289.

Směřuje-li zmateční stížnost jen proti některým opatřením rozsudku a má-li soud zrušovací za to, že se tato opatření mohou od ostatního rozsudku oddělit, může rozsudek v odpor vztah zrušiti jen z části. Totéž platí, když v odpor vztah rozsudek se zakládá na několika činěch trestních a zmatečné stížnosti se vztahuje jen k řízení nebo k posouzení ohledně jednotlivých z nich, když však zároveň jde na jevo, že lze provéstí potřebné částečné opakování řízení, aneb že i bez něho lze vynést nový výrok o tomto jednotlivém činu trestním.

§ 290.

Zrušovací soud se má omeziti na důvody zmatečnosti, které stěžovatel výslovně nebo aspoň žádaným poukazem k nim uplatňoval. Přesvědčí-li se však při zmatečné stížnosti kymkoliv podané, že bylo trestního zákona v nepřípadě obžalovaného nesprávně požádán (§ 281, č. 9—11), aneb že tytéž důvody, na nichž se zakládá jeho opatření ve prospěch některého obžalovaného učiněné, jsou k prospěchu také některému spoluobžalovanému, který zmatečnosti nepodal, má z povinnosti úřední tak postupovatí, jako kdyby
Sbírka zákonů a nařízení, č. 51.

dotčený důvod zmaticnosti byl býval uplatňován.

Byla-li zmaticí stížnost podána jenom ve prospěch obžalovaného, nemůže mu soud zrušovací uložit větší trest, než který je vysoven v rozsudku, jemuž se odporuje.

§ 291.

Když se soud zrušovací vrátí do soudní síně, má rozsudek i s důvody rozhodovacími ústně vyhlašovat. Nebyl-li obžalovaný při přeličení před soudem zrušovacím přítomen, budí mu neprodleně sborovým soudem prvé stolice doručen úředně ověřený opis rozsudku. Co se týče sepsání rozsudku a vědení protokolu při přeličeních u zrušovacího soudu, budí dbáno předepsaných daných v §§ 260, 268—271.

§ 292.

Přeličení o zmaticí stížnosti pro zacho- vání zákona podané řídi se pověšeně tím, co jest ustanoveno v §§ 287—291, avšak s touto odchylkou, že obžalovaný nemá v něm účastnictví a že zrušovací soud o tom vynese rozhodnutí ve sboru pěti soudučů z nichž jeden předsedá. Shledá-li zrušovací soud, že zmaticí stížnost pro zachování zákona podaná jest oduvězenou, má rozhodnouti, že byl v této trestní věci v odpor vzatým usnesením nebo postupem, konaným řízením nebo vyvěsěným rozsudekem porušen zákonný. Tento výrok zpravidla nemá účinku na obžalovaného. Byl-li však obžalovaný takovým zmaticím rozsudekem odsouzen k trestu, může ho zrušovací soud dle svého uvážení buď osvobodit, nebo použít mírnější sazby trestní, nebo podle okolnosti nařídit, aby se proti němu konaný řízení znovu zavedlo.

§ 293.

Soud, jemuž se věc dle §§ 288 a 292 k novému přeličení přikáza, má případem zvláště pověšit obžalobu, leč by zrušovací soud nařídil jiného.

Soud jest vázan právním náhledem, kterým se řídí při svém rozhodnutí soud zrušovací.

Ustanovení § 290, odstavec 2, jest také rozhodujícím pro rozsudek, jenž se vyneše na základě nového hlavního přeličení.

Do tohoto rozsudku se může podatí zmaticí stížnost ze všech důvodů v § 281, uvedených, ač nebyly-li tytéž již odklízeny rozhodnutím soudu zrušovacího v téže věci vyvěseným.

§ 410.

Vyjoud-li na jevo potom, když trestní roz- sudek nabyl právní moc, polehující důvod, které se do té doby vynešení rozsudku tu ještě nebyly nebo alespoň nebyly známy, a pro něž by se sice nebylo použito jiné trestní sazby, ale byl by se patrně vyměřil mírnější trest, neché sborový soud prvé stolice (§ 401), přesvědčí-li se o těchto polehujících důvodech, navrhně přiměřené zmírnění trestu sborovému soudu druhé stolice, jenž o tomto návrhu rozhodne po slyšení vrchního státního zástupce.

Zamítne-li se žádost za zmírnění trestu nebo návrh k tomu směřující, není proti tomu opravného prostředku.

Jestliže se sborový soud druhé stolice přidá k návrhu na zmírnění trestu vyměřeného soudem zrušovacím, má předložití tento návrh zrušovacímu soudu, jenž o něm rozhodne s ko- nečnou platností po slyšení generálního prokurátoru.

§ 411.

Promítnouti nebo zmítnouti trest příslušný, po- kud zákon jinak neustanovuje, presidentu republiky.

Žádost za milost nemají odkladného účinku.

Podá-li odsouzený, nastoupiv trest, žádost za milost představenému trestnice nebo úředníkovi, vyslanému na prohlídku trestnic, nechť ji představený trestnice odešle soudu, který rozhodl v 1. instanci (§ 401), připoje k ni svůj projev o chování a zdraví trestan- cové.

Tento soud, jemuž buďtež také dodány všechny jiné žádosti za milost, nechť žádost zkouší a, shledá-li, že tu není důležitých dů- vodů, aby byl trest zmírněn nebo promítnut, nechť ji zamítne. V opačném případě předloží žádost se svým návrhem sborovému soudu druhé stolice, který se o ní usnese, vyslechna vrchního státního zástupce a bud ji zamítne nebo ji se svým návrhem předloží ministro spravedlnosti. Rozhodlí-li o rozsudku nejvyšší soud podle § 288, č. 3, nebo podle § 350, odst. 1, budí doporučující návrh sborového soudu druhé stolice předložen tomuto soudu, jenž rozhodne; vyslechna generálního prokurátora, má-li se žádost zamítnutí nebo ministro spra- vedlnosti doporučit.

Zamítne-li některý ze jmenovaných soudů žádost za údělení milosti, není do toho stíž- nosti.
Byl-li příslušník československého státu odsouzen před 28. říjnom 1918 některým soudem bývalé říše Rakousko-Uherské, ležícím však mimo obvod československé republiky, nutno podat žádost za milost u soudu stejného dluhu, jak ji rozhodl v první stolici, v jehož obvodu je domovská obec odsouzenova; nebylo-li by možno bez zvláštního šetření ji zjistit, podá se žádost ke sborovému soudu první stolice, v jehož obvodu leží poslední známé bydlisť odsouzenového; neměl-li ho v republice československé, podá se, byl-li žadatele odsouzen ve Vídni, k zemskému trestnímu soudu v Praze, byl-li odsouzen jiným soudem v území bývalého císařství rakouského, u zemského trestního soudu v Brně a, byl-li odsouzen soudem v zemích bývalé koruny svatošlechtické, u sedletí v Bratislavě.

Týž postup, jako při žádostech za milost, zachovatí je při žádostech za abolici (§ 2), úkol soudu přejímatu ta však státní zastupitelstvo, které předkládá všc vrchnímu státnímu zastupitelstvu, a toto ministeru spravedlnosti. Žádost nepřekáží tomu, aby nebylo ve věci dale jednáno.

Jak při žádostech za milost tak za abolici může prezident republiky nebo instance v uvedeném poradě vyšší nařídit, že nesmí být žádost v nížší instance zamítnuta, nýbrž že má být s dobrým zdáním přeložena, jakož i že výkon trestu má být odložen nebo přerušen, nebo že trestní řízení nemá být zatím zavedeno, nebo že v zavedeném řízení nemá být zatím pokračováno.

---

**Příloha II.**

Zákon ze dne 31. prosince 1877, čl. 3 ř. z. z roku 1878, kterým se doplňují a mění ustanovení řádu soudu trestního o zmatečných stížnostech.

**§ 3.**

Soud zrušovací se má o zmateční stížnosti, kterého ho dle odstavce 2. § 285 tr. ř. došlo, jen tehdy napřed v sezení neveřejném po slyšení generálního prokurátora, raditi, když generální prokurátor nebo spravodaj prezidentem soudu zrušovacího ze středu tohoto soudu jmény

vaný, navrhne některé z usnesení v §§ 4, 5 a 6 uvedených.

Kromě toho nařízení se den k veřejnému přelíčení o věci přihlížející k předpisu v § 286 tr. ř. o tom danému, aniž jest k tomu potřebí usnesení zrušovacího soudu.

**§ 4.**

Při neveřejném poradě se může zmatečné stížnosti ihned zamítnouti:

1. Když ji měl již sborový soud první stolice podle § 1 tohoto zákona zamítnouti, nebo když uplatněný důvod zmatečnosti byl již rozrozhnutím soudu zrušovacího v téže věci vyneseným odstraněn;

2. Když zmatečné stížnosti opirá se o důvody zmatečnosti v § 281, čl. 1 až 8, nebo v § 344, č. 1 až 4 uvedené, a soud zrušovací jednoladně je tedy zmiňování, že tím má byt jako patrně bezdůvodná zamítnuta, aniž ještě k tomu dalšího rozebírání potřebí.

Toto usnesení může se při neveřejné poradě vynést také tehdy, když se má den k veřejnému přelíčení ustanovit pro jiné důvody zmatečnosti, nebo proto, že se chce soud zrušovací vyhodit výkon práva jemu dle odstave 1. § 290 tr. ř. příslušějící.

**§ 5.**

Při neveřejné poradě o zmateční stížnosti ve prospěch obžalovaného podané, může se ji, pokud generální prokurátor souhlasí, ihned vyhověti, když vyjde na jevo, že se nelze vyhnouti nařízení nového hlavního přelíčení, že však soud zrušovací nemá ještě ve věci samé rozhodovati.

**§ 6.**

Při neveřejné poradě může se dále nařídit, aby se podalo skutkové vysvětlení o tvrzeném porušení formy (§ 281, čl. 1 až 4 tr. ř., § 344, č. 1 až 5 tr. ř.).

**§ 7.**

Soud zrušovací může usnesení v § 4 uvedené vynést také při poradě o stížnosti, kde k němu došlo, jestliže provedení zmatečné stížnosti bylo podáno nebo jestliže lhůta k tomu prošla.