Sbírka zákonů republiky Československé


OBSAH:


Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1. Zvláštní ustanovení o daňové povinnosti v pohraničním území.

(1) Ministr financí upraví vzhledem způsobem podle zásad zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých děních, ve znění předpisů jej měňících a doplňujících (dále jen „zákon o přímých děních“), daňovou povinnost poplatníků v pohraničním území za kalendářní roky 1943 až 1945 v případech, v nichž z jakéhokoliv důvodu nebylo možno stanovit tuto povinnost podle ustanovení oddílu III odst. 1 dekretu prezidenta republiky ze dne 13. října 1945, č. 97 Sb., kterým se měně a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdejové, jakož i za kalendářní rok 1943 a na berní roky 1944 a 1945 v případech, kdy daňovou povinnost poplatníků v pohraničním území nebylo možno stanovit z jakéhokoliv důvodu podle ustanovení čl. 11, odst. 2 a 3 dekretu prezidenta republiky ze dne 13. října 1945, č. 99 Sb., o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových.

(2) Použití fondů a reserw, které utvořili poplatníci v pohraničním území v době nesvobody, nemá vlivu na základ přímých daní, a to bez rozdílu, hyly-li fondy a reserwy zdaněny, čili nic.

§ 2. Daňové závazky náležející ke konfiskovanému majetku.

(1) Ministr financí může vybrat od Národního pozemkového fondu (na Slovensku od pověřenectva zemědělství a pozemkových reform — Slovenského pozemkového fondu) a od Fondu národní obnovy bez dalšího vyměňování přímé daně, případnějící na účetně či výtečky konfiskovaných majetků, uvedených v odstavci 2, nebo na tento majetek sám, jednotnou částkou, zahrnutou všechny tyto daně ze celou danou ab do dne rozhodnutí průstřel (zaklenění, likvidace) nebo ab do přejednutí (přebudovu) těchto majetků. Tuto jednotnou částku stanoví ministr financí v dohodě s ministrum zemědělství a vnitra. Pří tom se u přímých daní předepsaných na berní rok 1946 pokládá za daňovou povinnost připadající na důvěře veřejnosti či Moravskoslezské jedna polovina, na Slovensku jedna čtvrtina, a na dobu po konfiskaci v zemích České a Moravskoslezské jedna polovina, na Slovensku čtvrtina.

(2) Konfiskovaný majetek se rozumějí majetky konfiskované dekretem prezidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a uvyhnutí rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďářů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národně, de-
křečen prezidenta republiky ze dne 25. října 1946, č. 108 Sb., o konfiskací nepřátelského majetku a Pondech národní obnovy, a nařízení předsednictva Slovenské národní rady ze dne 27. února 1945, č. 4 Sb. n. SNR, po připadě nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiskaci a urychlém rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa, ve znění nařízení Slovenské národní rady ze dne 14. května 1946, č. 64 Sb. n. SNR, a ze dne 19. prosince 1947, č. 89 Sb. n. SNR.

Fondy podle § 2 vládního nařízení ze dne 16. listopadu 1939, č. 7 Sb. z roku 1940, o přechodných opatřeních u daně důchodové, všeobecné a zvláštní daně výdělkové.

§ 3.

(1) Fondy, utvořené v obchodních obdobích 1939 (1939/1940) až 1942 (1942/1943) jako vděčného položka podle § 2, odst. 1 vl. nař. č. 7/1940 Sb., se dodatečně zdáni, jestliže a pokud nebyly v den vyhlášení tohoto zákona již pravopláně zdánny a pokud jich nebylo použito do konce obchodního období 1946 (1946/1947):

a) k 50% mimořádným odpisům (§ 1 vl. nař. č. 7/1940 Sb.) investic pořízených do konce obchodního období 1942 (1942/1943) a

b) kromě toho u poplatníků daně důchodové a všeobecné daně výdělkové k 10% mimořádným odpisům (§ 10, odst. 2 zákona o přímých daňích) investic pořízených po obchodním období 1942 (1942/1943), avšak nejpozději do konce obchodního období 1946 (1946/1947).

(2) Dodatečné zdání fondů podle odstavce 1 se provede samostatněmi rozkazy na daní důchodovou a všeobecnou výdělkovou nebo na zvláštní daně výdělkovou na berní rok 1944 bez ohledu na to, zda povinnost k některé z těchto daní zanikla před 31. prosincem 1943 (bilančním dnem obchodního období 1942/1943), a to pro všechny úložky najednou podle jejích bilančního úhrnu vykázaného v účetní závěrce za obchodní období 1942 (1942/1943). Tento bilanční úhrn se upraví:

a) za výšením o příjmy fondu z čistého zisku obchodního období 1942 (1942/1943),

b) za snížením o částky fondu použité na mimořádné odpisy uvedené v odstavci 1, písm. a) a b) a provedené v obchodních obdobích 1943 (1943/1944) až 1946 (1946/1947), c) snížením o částku všeobecné daně výdělkové připadající na takto stanovený základ daně důchodové a všeobecné daně výdělkové po odpočtu této daně. Platby na tuto všeobecnou výdělkovou daně nejsou odčítané podle § 15, č. 1, písm. c) zákona o přímých daňech.

(3) Pro základ daně důchodové společníků (podílníků) společnosti (sdružení osob) se rozdělí bilanční úhrn úložek uvedený v odstavci 2 podle poměru podílu společníků na výtěžku společnosti (sdružení osob) za obchodní období, v němž úložka do fondu byla zřízena. Součet těchto poměrných částek tvoří základ daně důchodové společníka na berní rok 1944 podle odstavce 2.

(4) Zanikla-li povinnost poplatníka k daně důchodové jeho úmrtem před 31. prosincem 1943 (bilančním dnem obchodního období 1942/1943), vyměří se důchodová daně podle odstavce 2 pozůstatku bez rozdílu, zda pozůstatek byla již odevzdána či nikoliv.

(5) Při zdanění fondů podle předchozích odstavců se přiříží u poplatníků daně důchodové a všeobecné daně výdělkové k poměrům rozhodným pro zdanění podle stavu, který tu byl koncem obchodního roku 1943 (1942/1943), po připadě, zanikla-li daňová povinnost dříve, podle stavu při jejím zániku.

(6) Zdanění fondů podle odstavce 1 až 4 nepodléhá promíncení podle § 277 zákona o přímých daňech.

(7) Poplatník je povinen označit příslušné berní správě nekolikaným podáním do 30 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona výše částek, zvyšujících a snižujících základ daně podle odstavce 2, věty druhé.

(8) Daň vyměřená podle odstavců 2 až 4 je splatná do 30 dnů ode dne doručení platebního rozkazu.

§ 4.

Daň z fondů uvedených v § 3 se vyměří:

1. U poplatníků daně důchodové sazbou podle § 18 zákona o přímých daňech, ze zmíněného zákona ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o daně důchodové.

2. U poplatníků všeobecné daně výdělkové sazbami podle § 57 zákona o přímých daňech platnými pro berní rok 1944. Místo přirážek svazků lidové správy se vybere k daní náhradní přirážka 80%. Děla daně se nejprve; o přípisu daně platí ustanovení § 8.
3. U poplatníků zvláštní daně výdělkové, které začínají podléhá na berní roky, pro které byly úložky do fondů uznané za odčítatelnou položku,
a) sazbě podle § 83, odst. 1 zákona o přímých daních ... sazbou 45%,
b) sazbě podle § 83, odst. 5 zákona o přímých daních ... sazbou 35%,
c) sazbě podle § 88, odst. 6 zákona o přímých daních ... sazbou 40%  
úhrnně výše nezdaněných fondů, zjištěné podle § 3, odst. 2. K této daňové sazbě se nevybírají žádné přírůžky.

§ 5.

Vzájemné pojišťovny.

(1) U važnějších pojišťovních společností, jimiž byla vyměřena v zemích České a Moravskoslezské na berní rok 1942 a na Slovensku na berní rok 1945 zvláštní daň výdělková sazbami podle § 83, odst. 7 zákona o přímých daních, činí zvláštní daň výdělková na každý z berních roků 1946 a 1947 v zemích České a Moravskoslezské 150% úhrnného přepsu zvláštní daně výdělkové s přírůžky na berní rok 1942, na Slovensku 150% úhrnného přepsu zvláštní daně výdělkové s přírůžky na berní rok 1945.

(2) Zvláštní daň výdělková podle odstavce 1 je splatná, pokud nebyla zcela uhrazena čtvrtněními splátkami, nejpozději do 30 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona.

§ 6.

Odmeny národních správců.

(1) Odmeny národních (dočasných) správců jsou odčítatelné od základu daně důchodové, všeobecné daně výdělkové a zvláštní daně výdělkové spravované majetkově podle zákona o jejích úředně stanovené výše.

(2) Odmeny národních (dočasných) správců nepodléhají daní z tantiem podle § 183 zákona o přímých daních.

§ 7.

Cenové rozdíly.

(1) Částky, odvedené poplatníkům daně důchodové, všeobecné daně výdělkové nebo zvláštní daně výdělkové podle přislíbených předpisů nebo podle úředních příkazů vydaných na podkladě zákonného ustanovení jako cenové rozdíly státní správy nebo do zvláštních k tomu zřízených fondů, jsou odčítatelnou položkou při zjišťování základu téhoto daní.
čl. 10.

D) Aň domovní.

(1) Byla-li budova podrobená dani domovní zničena válečnými událostmi, odepsá se na poplatníkou žádost z domovní daně předepsané na berní rok, v němž byla budova zničena, část připadající na dobu ode dne zničení budovy do konce tohoto roku. Na příští berní rok se domovní daň již nepředeplácí. Žádost možno podat do 30 dnů ode dne vyhlášení zákona u příslušného vyměřovacího úřadu.

(2) Všechna dočasná osvobození budov patřících k majetku uvedenému v § 2, odst. 2 od daně domovní se zrušují počínaje berním rokom 1948.

§ 11.

Nedoplatky přímých daní z doby poplatníkovy persekuce.

(1) Zaplacení nedoplatků na přímých daních (všeobecné daně výdělkové, zvláštní daně výdělkové, daně rentové, domovní, pozemkové a důchodové), jež byly vyměřeny z výtežků požitků či důchodů podniku nebo jiného majetku za dobou, po kterou aní poplatník ani jeho dědicové nemohli pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické persekuce obstávat osobně ani svými zástupci správou podniku nebo jiného majetku, lze od poplatníka nebo jeho dědiců požadovat jen do výše, o kterou se za dobu, po kterou správu neobstarávali, zvýšila hodnota podniku nebo jiného majetku, při čemž se vezme zřetel na náhradu škody nebo ušlého zisku.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně též pro daň z obrotu.

§ 12.

Učinnost a provedení.

Podle ustanovení § 6 se postupuje již při vyměření daňí na berní rok 1946, podle ustanovení § 7 při vyměření daňí na berní rok 1947 s výjimkou výdělkových a hospodářských spořečenstv v oboru výživy, u nichž se postupuje podle § 7 již při vyměření daní na berní rok 1946, podle ustanovení § 8 při vyměření daně na berní rok 1947 a podle ustanovení § 9 u všeobecné daně výdělkové na berní rok 1947 a u zvláštní daně výdělkové na berní rok 1946.

§ 13.

Tento zákon nabývá účinnosti, pokud z jednotlivých jeho ustanovení neplyne jinak, dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.

Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
308.

Vyhláška ministerstva financí
ze dne 23. prosince 1948
o zahájení činnosti odboru lidového peněžníctví
Ústřední rady družstev.

Ministerstvo financí vyhlásuje podle § 17,
odst. 1 zákona ze dne 21. července 1948, č. 187
Sb., o Ústřední radě družstev:

Zvláštní odbor, jejž tvoří v Ústřední radě
družstev ústavy lidového peněžníctví a lidová
peněžní ústředí podle § 52 zákona ze dne
20. července 1948, č. 181 Sb., o organizaci pe-
nežníctví, zahájí činnost dnem 1. ledna 1949.

Dr. Dolanský v. r.

309.

Vyhláška ministerstva financí
ze dne 23. prosince 1948
o zahájení revidní činnosti u peněžních
ústavů.

Ministerstvo financí vyhlásuje podle § 54,
odst. 1 zákona ze dne 20. července 1948, č. 181
Sb., o organizaci peněžníctví, že zahájí revidní
činnost podle § 55 téhož zákona dnem 1. ledna
1949.

Dr. Dolanský v. r.

310.

Vyhláška ministra financí
ze dne 23. prosince 1948,
kterou se uveřejňuje opatření Národní banky
Československé o soupisu pohledávek a jiných
nároků včetně bývalého říšskoněmeckého ma-
jetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům
totoho majetku.

Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna
1946, č. 92 Sb., o vznášením desírového hospo-
dářství (desírový zákon), vyhlašují připojené
opatření Národní banky Československé ze dne
8. prosince 1948. Toto opatření nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.

Dr. Dolanský v. r.
nebo za jiné hodnoty opatřené pod tlakem okupačního zákona.

(1) Pohledávky uvedené v čl. 1, odst. 1 se hlásí jmenovitou hodnotou se vším příslušenstvím (úroky, úroky z prodlení a pod.) podle stavu ke dni 9. května 1945, i když pohledávka byla po tomto dni jakýmkoliv způsobem vyrovnána.

čl. 2.

(1) Hlásením jsou povinný osoby fyzické a právnické, které jsou věřiteli nebo oprávněnými z pohledávek uvedených v čl. 1, odst. 1, jakož i správci a držitelé bývalého říšskoměstského majetku zatíženého takovými pohledávkami, a osoby, jimž takový majetek byl přidělen (přiděli). Odst. 2.

(2) Hlásení budí podáno v přihlašovací lhůtě do 24. ledna 1949 Poštovní spořitelně v Praze nebo jejímu oblastnímu ústavu v Bratislavě, a to pokud možno společně podáním podepsaným věřitem (oprávněným) a správcem, po případě držitele nebo přidělence bývalého říšskoměstského majetku. Nebude-li učiněno společné podání, podají jak věřitel (oprávněný), tak i správce, po případě držitel nebo přidělce ve stanovené lhůtě hlášení samostatně.

(3) Hlásení budí učiněno nekolokaným podáním (dopisem) ve dvou vyhotoveních (pouze pokud možno strojem), obsahujícím níže uvedené údaje, pokud jsou přihlášovatel známý nebo pokud přicházejí u něho v úvalu:
   a) jméno a příjmení (firmu) věřitele (oprávněného), povolání (předmět podnikání), bydlisí (sídlo) a státní příslušnost. Nastalo-li změna v osobě původního věřitele (oprávněného), jest uvést tyto údaje pro každého věřitele (oprávněného) s dodatkovem vznášejícím se právní důvody změny;
   b) jméno a příjmení (firmu) dlužníka (zavazdaného), povolání (předmět podnikání), bydlisí (sídlo) a státní příslušnost ke dni 16. září 1938 a ke dni 9. května 1945. Změny v osobě dlužníka (zavazdaného) je vykázat podle obdoby ustanovení písm. a);
   c) jméno a příjmení (firmu), bydliště (sídlo) správce, po případě držitele nebo přidělce bývalého říšskoměstského majetku zatíženého pohledávkou;
   d) jméno a příjmení (firmu), bydliště (sídlo) přihlášovatele, pokud není totožný ani s věřitelem (oprávněným), ani se správcem, držitelem nebo přidělencem bývalého říšskoměstského majetku, a údaj, z jakého důvodu hlášení činí (na př. jako zákonný zástupce atd.);
   e) výši pohledávky zatížující bývalý říšskoměstský majetek podle stavu ke dni 9. května 1945 ve měně, na kterou pohledávka zní, a to odčítěné hlavní (základní) pohledávky a příslušenství (úroky, úroky z prodlení a pod.) do 9. května 1945;
   f) údaje o tom, kdy a jakým způsobem pohledávka vznikla (důvod vzniku) a dobu její splatnosti, a pokud jde o příslušenství, jeho blížší pojmování, jeho právní důvod, sadbu a dobu, za kterou se příslušenství počítá;
   g) došlo-li po 9. květnu 1945 ke změnám ve stavu hlavní (základní) pohledávky a její výše, dlouho uvést, kdy a z jakého důvodu ke změnám došlo a jak velká je hlavní (základní) pohledávka ke dni hlášení;
   h) popis bývalého říšskoměstského majetku zatíženého hlášenou pohledávkou a uvedením jména, bydliště (sídlo) bývalého říšskoměstského vlastníka tohoto majetku, jeho státní příslušnost ke dni 16. září 1938 a ke dni 9. května 1945, druhu majetku, místa, kde tento majetek leží, a údaje, kdy a jakým způsobem bylo tohoto majetku bývalým říšskoměstským majitelem nabyto, jakož i hodnotu tohoto majetku ke dni 9. května 1945;
   i) způsob zatížení bývalého říšskoměstského majetku hlášenou pohledávkou, po případě údaje o zvratu hlášené pohledávky k bývalému říšskoměstskému majetku;
   j) označení dokladů, kterými přihlášovatel může dokázat správnost svých údajů. Tyto doklady nebudoužatéztíháhlášenípřipojovány;
   j) další vysvětlivky, které přihlášovatel po- važuje za účelné.

(4) V hlášení vyhotoveném pro každou jednotlivou bývalou říšskoměstskou podstatu samostatně jest uvést jednotlivé údaje v pořadí stanoveném v odstavci 3. Není-li přihlášovateli některý údaj znám nebo neprichází-li pro hlášení v úvalu, poznána tuto okolnost ve svém hlášení a odvoláním na příslušné ustanovení odstavce 3.

V Praze dne 8. prosince 1948.

Národní banka československá

Dr. Nebesář v. r.

Dr. Charla v. r.

Oliva v. r.