Částka 24.  

Vydána dne 15. dubna 1936.

Cena: Kč 1—.


86. 

Vládní nařízení 

ze dne 2. dubna 1936 

o执行力 proti obcím a proti ústavům prohlášeným za veřejné a obecně prospěšné.

Vláda republiky Československé nařizuje po- dle zákona ze dne 27. května 1896, č. 78 ř. z., jímž se uvádí zákon o řízení执行力 a zajišťovacím, a podle zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o执行力 řízení o pozůstatlostním řízení a o po- ručenských věcech:

§ 1. 

Obcemi podle § 15执行力ho řádu a čl. XI, č. 2 zák. č. 123/1923 Sb. z. a n. jsou místní obce zřízené podle obecních řádů, města se zvláštním statutem nebo se zřízeným magistrátem, části obcí povoláné k samostatné správě obecních věcí (osady, místní části), obce spojené ke společné správě obecních věcí (správní obce) a všelijí jiné konkurence a svazky povoláné ke执行力 veřejných věcí, které jsou buďto zákonem označeny jako obce nebo jsou zákonem zřízeny, aby vyřizovaly věci jedně nebo několika obcí, a jsou oprávněny ukládati veřejnoprávní dávky na úhradu svých potřeb, jako na př. země a okresy, stavební konkurence kostelní a farní, farní obce, náboženské obce, školní obce, újezdy, okresy a chu- disiné okresy.
§ 2.

Ústavy, které, nepatříce právním podmětům uvedeným v § 1, podle § 15 exekučního řádu a podle čl. XI, č. 2 zák. č. 123/1923 Sb. z. a. n. mohou být prohlášeny za veřejně a obecně prospěšné, jsou zvlášť: nemocnice a léčebné ústavy veřejné, soukromé, nadační, fondovní, spolkové, řádové a pod., dispensáře, ústavy pro slepce, hluchoněmé a choromyslí, nervové choré a nedorůstné, porodnice a naleznice, domy zaopatřovací (starobnice), útulny pro lidi bez přístřeší, dětské útulny, zahrádky a opatrovny, ústavy pro chudé, zanedbané a opuštěné děti, ústavy záchraného spočetnosti, záchranné domy, kuchyně, ohřívárny, noclehárny a jiné dobročinné ústavy, musejí spolky, veřejné čitárny, lidové čitárny, zprostředkovatelné práce, školy a jiné vyučovací ústavy, ústavy hasičstva, kostely, modlitebně a jiné náboženské ústavy, hřbitovy a umrklé domy, korporace, nadace, spolky a jiné svazky, které takové ústavy zřizují a udržují nebo které vůbec převzaly dobrovolné jednotlivé úkoly náležející samostatné působnosti obce (§ 1) jako vyučovací, zdravotnické, věci chudinské, peči o mravnost, policii požární atd., a je skutečně vykonávají, ústavy (zařízení) veřejnoprávního pojištění a pojištění nebo zaopatření je nahrazujícího, jakož i jejich svazy.

§ 3.

(1) Prohlášit ústav za veřejně a obecně prospěšný (§ 2) na jeho návrh přísluší:

1. okresnímu úřadu, je-li ústav udržován okresem, nebo přesahuje-li jeho působnost obvod okresu,
2. zemskému úřadu, je-li ústav udržován městem se zvláštním statutem, které vykonává působnost okresního úřadu, nebo je-li udržován zemí, nebo přesahuje-li jeho působnost obvod okresu, nikoli však obvod země,
3. příslušnému ústřednímu úřadu právnímu, je-li ústav udržován státem, nebo přesahuje-li jeho působnost obvod země.

(2) Prohlášení platí bez ohledu na to, zda a v které soudní věci bylo soudu předloženo, dokud nebylo zrušeno nebo odvoláno úradem, který byl příslušný je vydat. Zrušeno nebo odvoláno může být k žádosti věřitele, který má proti ústavu vykonanou peněžitou pohledávku, k žádosti ústavu nebo z úřední moci, jestliže se činnost ústavu změnila od doby prohlášení (odstavec 1) tak, že ústav nemůže již být pokládán za veřejně a obecně prospěšný.

§ 4.

Omezení exekučního povolení stanovené v § 15 exekučního řádu a v čl. XI, č. 2 zák. č. 123/1923 Sb. z. a. n. platí s výjimkou, že jde o uskutečnění zástavního práva ze smlouvy, pro všechny způsoby exekuce pro dobytí peněžitě pohledávky, které by byly na újmu veřejněm zájmům, o které se má obec nebo ústav starat, tím, že by částí jich majetku byly odsáty, že by jich nebylo možno používat, nebo že by používání jich bylo omezeno. Za tohoto předpokladu vztahují se ustanovení o omezení exekuce zejména také na případ, že vymahající věřitel vede exekuci: vnucenou správou na podniky, zařízení nebo práva obce nebo ústavu.

§ 5.

(1) Vydání prohlášení podle § 15 exekučního řádu a podle čl. XI, č. 2 zák. č. 123/1923 Sb. z. a. n. o tom, zda lze užítí k uspokojení vymahajícího věřitele části majetku obce nebo ústavu prohlášeného za veřejně a obecně prospěšné, aniž by utrpěly újmy veřejné zájmy jimi hájené, jsou oprávnění okresní úřady, ve jejichž obvodě jest majetek postižený exekuci; jde-li však o majetek města se zvláštním statutem, vykonávajícího působnost okresního úřadu, a leží majetek v jeho obvodu, jest příslušný vydání prohlášení zemský úřad.

(2) Ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ministerstvy vydá směrnice pro vydávání prohlášení podle odstavce 1.

§ 6.

(1) Prohlášení podle § 5 bude vydáno buď k dotazu soudu, který je příslušný, aby povolil nebo provedl exekuci proti obci nebo proti takovému ústavu, který byl prohlášen za veřejně a obecně prospěšný, nebo k žádosti obce nebo ústavu nebo věřitele, který má proti ním vykonanou peněžitou pohledávku.

(2) Obec, ústav nebo věřitel mohou žádat takové prohlášení jen tehdy, byl-li proti obci nebo ústavu podán již návrh na exekuci, anebo má-li věřitel proti obci nebo ústavu již exekuční titul. Prohlášení úřadu musí být příloženo již k exekuční žádosti tehdy, navrhoje-li vymahající věřitel exekuci na určité části majetku.

(3) V řízení podle § 5 jest vymahající věřitel vždy stranou.

§ 7.

(1) Soud se dotáže okresního nebo zemského úřadu z úřední povinnosti podle § 6,
odst. 1 i tehy, ukáže-li se po povolení exekuce, že se vede exekuce proti obci nebo proti takovému ústavu, který byl prohlášen za veřejný a obecně prospěšný, a že obec nebo ústav si nevymohly prohlášení podle § 5.

(2) Je-li exekuce podle § 15 exekučního řádu nebo podle čl. XI, č. 2 zák. č. 123/1923 Sb. z. a n. uznána za nepřípustnou, soudu ji zruší a zároveň zruší všechny exekuční úkoly až dotud vykonané.

§ 8.

(1) Prohlášení úřadu (§ 5), že lze nebo nelze určitým částem majetku užítí k uspokojení věřitelů, platí bez ohledu na to, zda, kdy a v které soudní věci bylo vydáno, dokud nebylo na návrh obce, ústavu nebo věřitele změněno.

(2) Soud, který exekuci odepsal nebo omezil na základě prohlášení úřadu, je povinen návrhu na exekuci vyhovět, pokud je to odůvodněno novým prohlášením úřadu, kterým bylo dřívejší prohlášení změněno.

(3) O opatření tohoto prohlášení platí ustanovení § 6.

§ 9.

Dotazu soudu o tom, zda byl ústav prohlášen za veřejný a obecně prospěšný (§ 2), nebo zda určité části majetku obce nebo ústavu prohlášeného za veřejný a obecně prospěšný nelze užítí k uspokojení věřitele (§ 5), není třeba, předloží-li dužník soudu prohlášení příslušného úřadu v pravopise nebo v ověřeném opise.

§ 10.


(2) Toto nařízení provede ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Hodža v. r.
Dr. Krofta v. r.
Dr. Černý v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Dérer v. r.
Najman v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Spina v. r.

87.

Vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. března 1936,

kterou se stanoví den, jímž v zemi Slovenské a Podkarpatské nabude účinnosti prováděcí vládní nařízení k zákonu o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských.

Podle § 30, odst. 1 vládního nařízení ze dne 14. března 1930, č. 29 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských, stanovím v dohodě s ministrem spravedlnosti, že toto nařízení nabývá v zemi Slovenské a Podkarpatské účinnosti dnem 1. září 1936.

Nečas v. r.

88.

Vyhláška ministerstva sociální péče ze dne 3. dubna 1936,

kterou se rozšiřuje závaznost hromadné smlouvy pracovní, uzavřené mezi Sdružením zaměstnavatelů textilního průmyslu v Praze a Československým svazem dělnictva textilního v Náchodě, Sazavcem textilního dělnictva ve Československé republice se sídlem v Brně a Jejich textilnímu dělnictvu v republice Československé v Praze na dalších 28 soudních okresech.

Ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvem průmyslu, obchodu a živnosti podle §§ 3 a 5 vládního nařízení ze dne 29. dubna 1935, č. 102 Sb. z. a n., rozšířuje závaznost hromadné smlouvy pracovní, uzavřené mezi Sdružením zaměstnavatelů textilního průmyslu v Praze na straně jedné a Čsl. svazem dělnictva textilního v Náchodě, Sazavcem textilního dělnictva ve Československé republice se sídlem v Brně a Jejich textilnímu dělnictvu ve Československé republice v Praze na straně druhé, na tyto soudní okresy:

Závaznost této smlouvy byla prohlášena vyhláškou ministerstva sociální péče ze dne 19. září 1935, č. 187 Sb. z. a n.

Text hromadné smlouvy pracovní byl uveřejněn v Úředním listě republiky československé ze dne 26. září 1935, č. 222, a kromě toho byl uložen k nahlédnutí u okresních úřadů, na jejichž obvod působnosti nebo jeho část se rozšířuje závaznost této hromadné smlouvy pracovní.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Nečas v. r.

89.


Hromadná smlouva pracovní jest závaznou pro jutařské závody v soudním okresu: Trutnov, Maršov, Žaclěř, Vrchlabí a Hšťinné.

Text hromadné smlouvy pracovní jest uložen k nahlédnutí u okresního úřadu v Trutnově a Vrchlabí.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Nečas v. r.

90.


a „Čsl. svaz dělnictva textilního v Náchodě“, zemský sekretariát v Praze na straně druhé.

Hromadná smlouva pracovní jest závaznou pro těžcevolvou platu v soudním okresu: Trutnov, Maršov, Zaclěř, Vrchlabí a Hostinné.

Text hromadné smlouvy pracovní jest uložen k nahlédnutí u okresního úřadu v Trutnově a Vrchlabí.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Nečas v. r.

91.

Vyhláška ministra financí (65)

ze dne 9. dubna 1936,

ktorou se uveřejňuje opatření Národní banky československé, jímž se mění a doplňují předpisy o převodech platů mezi Československem a Německem s výjimkou platů za zboží.

Podle § 4 vládního nařízení (VI) ze dne 2. prosince 1931, č. 179 Sb. z. a n., kterým se provádí ustanovení § 2, č. 2 zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákoných platidel, jakož i § 9 opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny, vyhlašet s účinností ode dne vyhlášení opatření Národní banky československé ze dne 6. dubna 1936.

Dr. Kalfus v. r.

Opatření

Národní banky československé, jímž se mění a doplňují předpisy o převodech platů mezi Československem a Německem s výjimkou platů za zboží.

Národní banka československá ustanovuje ve shodě s ministrtem financí podle § 1 vládního nařízení (VI) č. 179/1931 Sb. z. a n. a § 9 opatření Stálého výboru č. 166/1929 Sb. z. a n.:

čl. I.

Oddíl I, odstavec 3 opatření Národní banky československé ze dne 30. září 1933, uveřejněného vyhláškou ministra financí (32) ze dne 5. října 1933, č. 187 Sb. z. a n., doplněný opatřením Národní banky československé ze dne 30. června 1934, uveřejněným vyhláškou ministra financí (38) ze dne 7. července 1934, č. 131 Sb. z. a n., zní takto:

„(3) říšská banka zpráví o platech vykonalých na účet Národní banka československá, Praha, zvláštní účet (Národní banka československá, Praha, Speciálkonto) Národní banku československou a oznámi ji, ve prospěch kterého československého věřitele, kterým dlužníkem, z jakého titulu a jak veliký peníz byl složen. Národní banka československá zařídí, aby příslušný peníz byl neprodleně vyplacen československému věřiteli těži konversního a zvláštního účtu říšské banky a Národní banky československé, a to pro střednictvím sběrných míst uvedených v oddílu I, odstavci 3, po správě manipulačního poplatku 20/00, zní-li plat na marky, a 114/00, zní-li na Kč nebo na jiné měny. Jiné poplatky účtovány nebude. Platy z titulů uvedených v oddílu I, odst. 2, písm. a), b), d) e) smějí být vyplaceny na účet Národní banka československá, Praha, zvláštní účet (Národní banka československá, Praha, Speciálkonto) teprve po předchozím souhlasu Národní banky československé. Výplata těchto platů československému věřiteli bude provedena při kurzu odpovídajícím mezinárodnímu vývoji vázané marky."

čl. II.

Tím se zrušuje opatření Národní banky československé ze dne 30. června 1934, uveřejněné vyhláškou ministra financí (38) ze dne 7. července 1934, č. 131 Sb. z. a n.


Národní banka československá

Náměstek guvernera:
Dr. Dvořák v. r.

Bankovní rada: Vřehni ředitel:
Tománek v. r. Dr. Peroutka v. r.

92.

Vyhláška ministra financí (66)

ze dne 9. dubna 1936,

ktorou se uveřejňuje opatření Národní banky československé o úpravě peněžního styku při cestách z československa do Německa.

Podle § 4 vládního nařízení (V) ze dne 16. října 1931, č. 159 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14.
prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z. r. 1924, o ochraně československých měn a oběhu zákonných platidel a podle § 4 vládního nařízení (VI) ze dne 2. prosince 1931, č. 179 Sb. z. a n., kterým se provádí ustanovení § 2, č. 2 téhož zákona, jakož i § 9 opatření Státního výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny, vyhlašují s účinností ode dne vyhlášení opatření Národní banky československé ze dne 6. dubna 1936.

Dr. Kalfus v. r.

Opatření
Národní banky Československé o úpravě peněžního styku při cestách z československa do Německa.

Národní banka československá, provádějíc československo-německou dohodu o cestovním styku, sjednanou v Berlíně dne 14. března 1936 mezi vládemi československou a německou, ustanovuje ve shodě s ministrem financí podle § 1 vl. nař. (VI) č. 179/1931 Sb. z. a n. a podle § 9 opatření Státního výboru č. 166/1929 Sb. z. a n., jakož i podle § 20, odst. 1 vl. nař. č. 46/1924 Sb. z. a n.:

čl. I.

1) Národní banka československá bude k neobchodním cestám do Německa přidělovat potřebné částky říšských marek ze svého účtu „Cesty do Německa“ u „Treuhandgesellschaft von 1933 m. b. H.“ v Berlíně, a to pro střednictvím těchto ústavů a firem:

Agrární banka československá, Anglo-československá a Pražská úvěrní banka, Banka československých legií, Banka pro obchod a průmysl dříve Landerbanka, Čedok, československá cestovní a dopravní kancelář, Česká banka Union, Česká eskomitní banka a úvěrní ústav, Česká průmyslová banka, Deutsche Agrar- und Industriebank, Kreditanstalt der Deutschen, Moravská banka, Petecsek a spol., Poštovní spořitelna, Slovenská banka, Tatra banka úč. spol., Živnostenská banka.

Tyto ústavy a firmy budou vystavovat cestovní úvěrní listy (akreditivy) na říšské marky na vrub svých „Cestovních účtů III“, které si zřídí u některé německé banky a na něž Národní banka československá bude poukazovat přidělí ze svého účtu „Cesty do Německa“.

(2) Na tyto cestovní úvěrní listy (akreditivy) může být podle platných předpisů německých vyplaceno v Německu jen 50 říšských marek na osobu a den.

čl. II.

Cestující do Německa smějí vyvězti měsíčně v hořových platndlech československých a německých nejvýše hodnotu 300 Kč, při čemž z československých platidel mohou to být jen mince a drobné peníze papírové (10 Kč a 20 Kč). Zbytek do volné hranice 1000 Kč může vyvězti beze zvláštního povolení Národní banky československé jen v cestovním úvěrním listu (akreditivu) na říšské marky (čl. I). Pro vývoz a přiděl cestovních platidel nad volnou hranici platí obecné dispozice předpisu československé.

čl. III.

1) Cenu říšských marek přidělovaných ve způsobu cestovních úvěrních listů (akreditivy) stanoví Národní banka československá.

2) Ústavy a firmy uvedené v čl. I budou za vystavení cestovního úvěrního listu (akreditivy) vybírat si provizí 21/2% oč částky, na kterou cestovní úvěrní list (akreditiv) zní, nejméně však 15 Kč.

čl. IV.

Povolení k použití vlastních vázaných pořadávek v Německu k vlastní potřebě při cestách do Německa bude Národní banka československá udělovat i nadále. Prodej registrovaných říšských marek československého původu československým cestujícím do Německa je v každém případě příspěvný pouze s povolením Národní banky československé.

čl. V.

Tímto opatřením se doplňuje, pokud jde o cestující do Německa, opatření Národní banky československé ze dne 29. listopadu 1935, uveřejněné vyhláškou ministra financí (60) ze dne 30. listopadu 1935, č. 223 Sb. z. a n.


Národní banka československá

Náměstek guvernéra:

Dr. Dvořák v. r.

Bankovní ředitel:

Tománek v. r.

Dr. Peroutka v. r.