Čiastka 98  
OBSAH:

513. Obchodný zákonnik


515. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa doplňa vyhláška č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodárske významných druhov a rolov rastlin a zvierat

516. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydani výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1992

517. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydani výnosu, ktorým sa mení a doplňa výnos o vernostných stabilizačných odmenách pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západoceského a Juhočeského kraja

518. Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, ktorým se mění výnos o důlní degazaci
513

ZÁKON
z 5. novembra 1991

OBCHODNÝ ZÁKONNÍK

Federálné zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Hlava I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Diel I

Úvodné ustanovenia
§ 1

Rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.

(2) Právne vzťahy uvedené v odseku 1 sa správajú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riesiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riesiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich nesú, podľa zásad, na ktorých spočíva tento zákon.

§ 2

Podnikanie

(1) Podnikaniu sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatné podnikateľom vo vlastnom menne a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

(2) Podnikateľom podľa tohto zákona je:
   a) osoba zapisaná v obchodnom registri,
   b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
   c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
   d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársky výrobu a je zapisaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

(3) Sídлом právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapisaná v obchodnom alebo živnostenskom registri alebo v inej evidencii.

§ 3

(1) Do obchodného registra sa zapisujú:
   a) obchodné spoločnosti, družstvá a iné právnicke osoby, o ktorých to ustanovuje zákon,
   b) zahraničné osoby podľa § 21 ods. 4.

(2) Fyzická osoba s bydliskom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorá je podnikateľom podľa tohto zákona (§ 2 ods. 2 písm. b) až d)), sa zapisí do obchodného registra na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

§ 4

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj vzťahy iných osôb než podnikateľov, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon.

Diel II

Podnik a obchodné imanie

§ 5

Podnikom sa na účely tohto zákona rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.

§ 6

(1) Odštepný závod je organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapisaná v obchodnom registri. Pri prevádzkovani odštepného závodu sa používa obchodne meno podnikateľa s dodatkom „zabudovateľ“.

(2) Na účely tohto zákona sa súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním označuje ako obchodné imanie (ďalej len „imanie“).

(3) Čistým obchodným imaním je obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním.

§ 7

Organizačná zložka podniku

(1) Odštepný závod je organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapisaná v obchodnom registri. Pri prevádzkovani odštepného závodu sa používa obchodne meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod.

(2) Obdobné postavenie ako odštepný závod má aj iná organizačná zložka, ak zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra.

(3) Prevádzkárňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Prevádzkárňu musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkárne alebo iné rozlišujúce označenie.
Diel III

Obchodné meno

§ 8

Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.

§ 9

1. Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko (ďalej len „meno“). Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatoch odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

2. Obchodné meno obchodných spoločností a družstva je názov, pod ktorým sú zapisané v obchodnom registri. To platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatoch označujúci ich právnu formu.


§ 10

1. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. U právnickej osoby postačí na odlišenie od obchodného mena inej právnickej osoby uvedenie iného sídla, ak tieto osoby nepodnikajú v tom istom období alebo v odboroch zameniteľných pri hospodárskej súťaži. U fyzických osôb postačí na odlišenie uvedenie iného miesta podnikania.

2. Ak podniká viac osob pod spoločným menom bez založenia právnického mena, sú tieto osoby povinné splniť záväzky vzniknuté pri tomto podniku spoločne a nerozdzielne.

§ 11

1. Kto zdej podnik po podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou, môže podnikáť pod doterajším obchodným menom s dodatkom označujúcim nástupníctvo a meno nástupcu; to isté platí pri nadobudnutí podniku na základe zmluvy od podnikateľa, ktorý bol fyzickou osobou, za podmienok ustanovených v § 481 ods. 2.

2. Ak podnikateľom je fyzická osoba, ktorá zmenila svoje meno, môže používať v obchodnom mene aj svoje prvá meno s dodatkom obsahujúcim nové meno.

3. Obchodné meno právnického osoby prechádza na nástupnícu právnickú osobu s podnikom, ak zaniká pôvodná právnická osoba bez likvidácie a nástupnícka právnická osoba obchodné meno nevzne. Ak nástupnícka právnická osoba má inú právnu formu, musí sa zmeniť dodatoch v súlade s jej právnu formou.

4. Prechod obchodného mena bez súčasného prevodu podniku je nepriprústný. Prechod obchodného mena je možný aj pri prevode časti podniku, ak bude podnikateľ zostávajúcu časť prevádzkovať pod iným obchodným menom alebo táto časť zanikne likvidáciou.

5. Ak súčasťou obchodného mena právnického osoby je meno spoločníka alebo člena, ktorý prešiel svojim právnickým osobám, môže právnická osoba používať ďalej jeho meno len s jeho súhlasom. Pri smrti spoločníka alebo člena sa vylieža súhlas dediča.

§ 12

1. Koho práva boli dotknuté neoprávneným používaním obchodného mena, môže sa proti neoprávnenemu užívateľovi domáhať, aby sa takého konania zdržal a odstránil závadný stav. Dále môže požiadať primerané zadostučenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v priestrojach.

2. Ak sa neoprávneným používaním obchodného mena spôsobila škoda, možno sa jej náhrady domáhať podľa tohto zákona.

3. Súd môže účastníkov, ktorého návrhu sa vyhovelo, príznáť v rozsudku právo uverejniť rozsdok na trovy účastníka, ktorý v spore neuspel, a podľa okolností určiť aj rozsah, formu a spôsob uverejnenia.

Diel IV

Konanie podnikateľa

§ 13

1. Ak podnikateľom je fyzická osoba, koná osobné alebo prostredníctvom zástupcu. Právnická osoba koná prostredníctvom štatútneho orgánu alebo za ňu koná zástupca.

2. Ustanovenia tohto zákona o jednotlivých obchodných spoločnostiach a družstvách určujú štatútny orgán, ktorého konanie je konaním podnikateľa, ak je tento orgán zapisaný do obchodného registra.

3. Vedúci organizačnej zložky podniku (§ 7 ods. 1 a 2), ktorý je zapisaný do obchodného registra, je splnomocnený za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto zložky.

§ 14

Prokurá

1. Prokuróru splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokuróru možno udeliti len fyzickej osobe.

2. V prokure nie je zahrnuté oprávnenie scudzo- vať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, ibaže je toto oprávnenie vynútené v uvedení prokurú uvedené.

3. Obmedzenie prokure vnútornými pokynmi nemá právne následky voči tretím osobám.

4. Viacerým osobám možno prokuróu udeliť tak, že sú na zastupovanie a podpisovanie oprávnené každá samostatne, alebo tak, že je prítom potrebný súhlasný prejav všetkých prokuristov alebo aspoň dvoch z nich.

5. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že
k obchodnému menu podnikateřa, za kterého koná, pripojoj dodatok označujících prokůr a svoj podpis.

(6) Udelelení prokůry je účinné od zápisu do obchodního registra. Návrh na zápis prokůry do obchodního registra musí obsahovat meno a bydliško prokuristu a spôsob, akým sa za podnikateľa podpisuje. Ak bola prokúra udeleňa viacerým osobám, musí návrh obsahovať aj určenie, či každý prokurista môže konáť samostatne, prípadne kolko prokuristov musí konáť spoločne.

§ 15
Kto bol pri prevádzkovani podniku poverený určitou činnostou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza.

§ 16
Podnikateľa zavážuje aj konanie inéj osoby v jeho prevádzkárni, ak nemohla tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená.

D i e l V
Obchodné tajomstvo

§ 17
Predmetom práv patriacich k podniku je aj obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobné alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočné alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruchoch bežne dostupné, majú byť podľa vole podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.

§ 18
Podnikateľ prevádzkujúci podnik, na ktorý sa obchodné tajomstvo vzťahuje, má výlučne právo s týmto tajomstvom nakladať, najmä udeliť dovoľenie na jeho využitie a určiť podmienky takého využitia.

§ 19
Právo k obchodnému tajomstvu tvára, pokiaľ tvrajú skutočnosti uvedené v § 17.

§ 20
Protí porušení alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo príslušca podnikateľové právna ochrana ako pri nekajnej súťaži.

Hlava I I
PODNIKANIE ZAHRANIČNÝCH OSÔB

§ 21
(1) Zahraničné osoby môžu podnikať na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako česko-slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

(2) Zahraničnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba s bydliškom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Česko-sloveňskou právnickou osobou na účely tohto zákona sa rozumie právnická osoba so sídlom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(3) Podnikaním zahraničnej osoby na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa rozumie na účely tohto zákona podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(4) Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vzniká k dňu zápisu tejto osoby, prípadne organizačnej zložky jej podniku v rozsahu predmetu podnikania zapisanom do obchodného registra. Návrh na zápis podáva zahraničná osoba.

§ 22
Právnu spôsobilosť, ktorú má iná než fyzická zahraničná osoba podľa právneho poriadku, podľa ktorého bola založená, má takisto v oblasti česko-slovenského právneho poriadku. Právnym poriadkom, podľa ktorého bola táto osoba založená, sa spravujú aj jej vnútorné právne pomery a ručenie členov alebo spoločníkov za jej záväzky.

§ 23
Zahraničné osoby, ktoré majú právo podnikať v zahraniči, sa pokladajú za podnikateľa podľa tohto zákona.

D i e l I I
Majetková účasť zahraničných osôb

v česko-slovenských právnických osobách

§ 24
(1) Zahraničná osoba sa môže podľa ustanovení tohto zákona za účelom podnikania podieľať na založení česko-slovenskej právnickej osoby alebo sa zúčastňovať ako spoločník alebo člen v česko-slovenskej právnickej osobe už založenej. Möže tiež sama česko-slovenskú právnickú osobu založiť alebo sa stať jediným spoločníkom česko-slovenskej právnickej osoby, pokiaľ tento zákon jedinejho zakladateľa alebo jedinejho spoločníka pripúšťa.

(2) Právnická osoba môže byť založená podľa česko-slovenského alebo iného práva; § 26 ods. 3 druhá veta platí obdobne.

(3) Vo veciach uvedených v odseku 1 majú zahraničné osoby rovnaké práva a povinnosti ako česko-slovenské osoby.
Ochrana majetkových záujmov zahradnících osob při podnikání v České a Slovenské Federativní Republika

§ 25
(1) Majetek zahradničej osoby súvisiaci s podnikaním v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a majetok právničej osoby so zahraniciou majetkovou účasťou podľa § 24 ods. 1 sa môže v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike vyvlastniť alebo vlastnícke právo obmedziť len na základe zákona a vo verejnom záujme, ktoré možno uspokojí inak. Proti takému rozhodnutiu môžu podľa oprávneného prostredia na súde.

(2) Pri opatreniach uvedených v odseku 1 sa musí bez mešania poskytnutia náhrada zodpovedajúca plnej hodnote majetku dotknutého týmto opatreniami v čase, keď sa uskutoční, ktorá je voľné prevoditeľná do zahradniciho v cudzej mene.

(3) Medzinárodne zmluvy, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika zvázaná a ktoré boli uverejnené v zbierke zákonov, nie sú dotknuté.

§ 26
(1) Právničej osoby založená podľa práva cudzieho štátu za účelom podnikania, ktorá má sídlo v zahradnici, môže premiestniť svoje sídlo na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Podmienkou pre to je, že to pripúšťá právny poriadok štátu, v ktorom právničej osoby má dosiaľ svoje sídlo, a tiež, pokiaľ bola založená podľa práva iného štátu, tento právny poriadok.

(2) Premiestnenie sídla podľa odseku 1 je účinné od dňa jeho zapisu do obchodného registra.

Premiestnenie sídla zahradníčej právničej osoby do tuzemská

(3) Vnútorné právne pomery právničej osoby uvedenej v odseku 1 sa aj po preložení jej sídla do tuzemského práva právnych poriadkov štátu, podľa ktorého bola založená. Týmto právnym poriadkom sa spravuje aj ručenie jej spoločníkov alebo členov voči tretím osobám, ktoré však nesmie byť nižšie, než ustanovuje česko-slovenské právo pre tú istú alebo obdobnú formu právničej osoby.

Hlava III

OBCHODNÝ REGISTER

§ 27
(1) Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapísujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadné iných osôb, o ktorých sa ustanovuje osobitný zákon.

(2) Skutočnosti zapísané v obchodnom registri sú účinné voči každému od dňa, ku ktorému sa zapis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do obchodného registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.

(3) Obchodný register vedie sud (dalej len „registrový sud“) určený na to osobitným zákonom.

§ 28
(1) Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:

a) obchodné meno, u právničíchosídlo, u fyzických osob bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,

b) identifikačné číslo,

c) predmet podnikania (činnosti),

d) právna forma právničej osoby,

e) meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym organom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene právničej osoby,

f) označenie, sídlo a predmet podnikania (činnosti) odstúpeného závodu, meno veducého a jeho bydlisko,

g) meno prokuristu a jeho bydlisko,

h) ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje zákon.

(2) Do obchodného registra sa ďalej zapisujú:

a) pri verejnnej obchodnej spoločnosti mená a bydliska spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právničej osoby ako spoločníka,

b) pri komanditnej spoločnosti mená a bydliska spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právničej osoby ako spoločníka, s určením, kto je komplementár a kto komanditista, výška vkladu každého komanditistu a rozsah jeho splatenia,

c) pri spoločnosti s ručením obmedzeným mená a bydliska spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právničej osoby ako spoločníka s uvedením výšky základného imania, výšky vkladu každého spoločníka a rozsah jeho splatenia, ako aj mena a bydliska členov dozornej rady, ak bola zriadená,

d) pri akciovej spoločnosti výška základného imania, počet, druh a menovitá hodnota akcií, ako aj mena a bydliska členov dozornej rady,

e) pri družstve výška zapisovaného základného imania, ako aj výška základných členských vkladov,

f) pri štátom podniku zakladateľ a kmeňové imanie.

(3) U zahradnícichosá zapisujú údaje uvedené v odseku 1 písm. a), c), c) a d), ďalej umiestnenie organizačnej zložky zahradníčej osoby, ako aj meno a bydlisko, prípadne miesto pobytu jej veducého.

(4) V obchodnom registri sa ďalej vyznačí aj vstup do likvidácie, ako aj meno a bydlisko likvidátora (likvidátorov), vyhlásenie konkurz s menom a bydliskom konkurzného správce, začatie konania o vyrovnanie a právny dôvod výmazu podnikateľa.
(5) Do obchodného registra sa zapíše bez zbytčného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.

(6) Identifikačné číslo prideli podnikateľovi registrový súd. Potrebné identifikačné číslo oznámi registrovému súdu príslušný orgán štátnej správy.

§ 29

Odštepný závod sa zapíše do obchodného registra, v ktorom je podľa sídla, prípadne miesta podnikania alebo bydliska podnikateľ zapísaný. Ak je odštepný závod umiestnený v obvode iného registrového súdu, musí byť zapísaný do obchodného registra aj na tomto súde. To isté platí o inej organizačnej jednotke uvedenej v § 7 ods. 2.

§ 30

(1) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, je žiadateľ o zápis do obchodného registra povinný preukázať, že najneskôr dňom zápisu mu vznikne živnostenské alebo iné oprávnenie na činnosť, ktorá má byť ako predmet jeho podnikania (činnosti) zapísaná do obchodného registra.

(2) Ako predmet podnikania obchodnej spoľočnosti alebo družstva sa zapíše činnosť, ktorú podľa osobitných predpisov môžu vykonávať iba fyzické osoby, len ak žiadateľ preukáže, že táto činnosť sa bude vykonávať pomocou osôb, ktoré sú na to oprávnené podľa týchto predpisov.

(3) U zahraničnej fyzickej osoby, ktorá sa zapísuje do obchodného registra, ako osoba oprávnená konáť v mene podnikateľa, sa vyžaduje doklad o povolení na pobyt v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.

§ 31

(1) Návrh na zápis do obchodného registra podáva oprávnená osoba, ktoréj sa zápis týka, alebo osoby oprávnené na to podľa zákona alebo osoby písomne splnomocnené na to týmito osobami.

(2) Návrh na zápis musí byť doložený listinami o skutočnostiach, ktoré sa majú do obchodného registra zapať.

(3) Zápis sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak sa uznesenie o vykonaní zápisu vydá neskôr ako návrh neobsahuje dň, ku ktorému sa má zápis vykonať, vykoná sa zápis ku dňu vydania tohto uznesenia.

(4) Právom podpisu osôb podávajúcich návrh na zápis do obchodného registra a podpisom plnomocenstva podľa odseku 1 musí byť úradne overená.

§ 32

Súdy alebo iné orgány upozornia registrový súd vždy na nezhuď medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisov v obchodnom registri, len čo táto skutočnosť pri ich činnosti vyjde najavo.

§ 33

(1) Vykonanie zápisu do obchodného registra registrový súd zverejní.

(2) Zápis podnikateľa a predmetu podnikania (činnosti), ako aj zápis zmien alebo významu dosiaľ zapísaných skutočností oznámi registrový súd príslušnému daňovému orgánu, orgánu štátnej štatistiky a orgánu, ktorý vydal preukaz živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia najneskôr do jedného týždňa od dňa zápisu.

§ 34

Vykonávajúci predpis upravi spôsob zverejňovania zápisov v obchodnom registri.

Hlava IV

ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV

§ 35

Podnikatelia sú povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom.

§ 36

Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri (ďalej len „zapísaní podnikatelia“) účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

§ 37

Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, v sústave jednoduchého účtovníctva o príjmoch a výdavkoch, obchodnom majetku, ako aj o záväzkoch tak, aby bolo možné zísat čisté obchodné imanie a výsledok hospodárenia.

§ 38

Účtovným obdobím je kalendárny rok.

§ 39

(1) Akciové spoločnosti musia mať riadnu a mi-moradnú účtovnú závierku overenú auditorom podľa osobitného predpisu. Ostatné obchodné spoľočnosti a družstvá majú túto povinnosť, len pokiaľ tak ustanovuje osobitný zákon.

(2) Podnikateľ je povinný prípraviť a poskytnúť auditorovi všetky účtovné písomnosti a vysvetlenia potrebné na overovanie podľa odseku 1.

(3) Náklady spojené s auditorskou činnosťou uhrádza podnikateľ, ktorého účtovná závierka sa overuje.

§ 40

Akciové spoločnosti zverejňujú údaje z účtovných závierok overených auditorom; ostatné obchodné spoločnosti a družstvá majú túto povinnosť, len pokiaľ tak ustanovuje osobitný zákon.
Hlava V
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Diel I
Účasť na hospodárskej súťaži
§ 41
Fyzické i právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na hospodárskej súťaži, aj keď nie sú podnikateľmi (ďalej len „súťažiteľi”), majú právo slobodne rozhodovať svoju súťažnú činnosť v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu a zdržovať sa na výkon tejto činnosti; sú však povinné pritom dbať na práve záväzne pravidlá hospodárskej súťaže a nesú účasť na súťaži zneužívať.

§ 42
(1) Zneužitím účasti na hospodárskej súťaži je nekalé súťažné konanie (ďalej len „nekalé súťaž”)
(2) Nedorolované obmedzovanie hospodárskej súťaže upravuje osobitný zákon.

§ 43
(1) Pokiaľ z medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viťazná a ktoré boli uverejnené v Zbierke zákonov, nevyplýva inak, nevzťahuje sa ustanovenie tejto hlavy na konanie v rozsahu, v akom má účinky v zahraničí.
(2) Česko-slovenským osobám sú, pokiaľ ide o ochranu proti nekalé súťaži, postavené na rovnom zahranične súťaže, ktoré v České a Slovenské Federatívnej Republike podnikajú podľa tohto zákona. Inak sa môžu zahraničné osoby domácať ochrany podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Česko a Slovenská Federatívna Republika viťazná a ktoré boli uverejnené v Zbierke zákonov, ak ich neniet, na základe vzájomnosti.

Diel II
Nekalá súťaž
§ 44
Základné ustanovenia
(1) Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozporí so dobrymi mravmi súťaže a je spôsobilé prívítat' ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.
(2) Nekalou súťažou podľa odseku 1 je najmä:
   a) kamlívľa reklama,
   b) kamlíve označovať tovaru a služieb,
   c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,
   d) parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa,
   e) podplácanie,
   f) zľahčovanie,
   g) porušovanie obchodného tajomstva,
podnik alebo závod za príznačné (napr. aj oznácenie obalov, tlačiv, katalógov, reklamných prostriedkov),

c) napodobenie cudzích výrobkov, ich obalov alebo výkonov, ibaže by išlo o napodobenie v prvinkoch, ktoré sú už z povahy výrobku funkčné, technické alebo estetické predurčené, a napo
dobovateľ urobil všetky opatrenia, ktoré od
neho možno požadovať, aby nebezpečenstvo zámeny vylúčil alebo aspoň podstatne obmedzil.

pokiaľ tieto konania sú spôsobilé vyvoláť nebezpečenstvo zámeny s podnikom, obchodným menom, osobitným oznámením alebo výrobkami alebo vý
korní iného súťažiteľa.

§ 48
Parazitovanie na povesti

Parazitovaním je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získat' pre výsledky vlastného alebo cudzího podni
kania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol.

§ 49
Podplacanie

Podplácaním podľa tohto zákona je konanie, ktorým:

a) súťažiteľ osobe, ktorá je členom štatutárneho alebo iného orgánu iného súťažiteľa alebo je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k inému súťažiteľovi, priamo alebo nepriamo
ponúkne, sľubí alebo poskytnie akýkoľvek prospech za tým účelom, aby jej nekážmým
postupom docílil na úkor iných súťažiteľov pre seba alebo iného súťažiteľa prednosť alebo
inú neoprávnenú výhodu v súťaži, alebo

b) osoba uvedená v písomne a) priamo alebo
nepriamo žiada, da si sľubí alebo prijme za
rovnakým účelom akýkoľvek prospech.

§ 50
Zláhovanie

(1) Zláhovaniem je konanie, ktorým súťažiteľ
uvede alebo rozširuje o pomerech, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa nepravdivé údaje spôso
blie tomuto súťažiteľovi prirodzí újmu.

(2) Zláhovanim je aj uvedenie a rozširoyanie
pravdivých údajov o pomerech, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa, pokiaľ sú spôsobilé
tomuto súťažiteľovi pridobiť újmu. Nekáuľu súťažou
vsak nie je, ak bol súťažiteľ k takému konaniu
donútený okolnostami (oprávnená obrana).

§ 51
Porušenie obchodného tajomstva

Porušovaním obchodného tajomstva je konanie, ktorým konajúci inej osobe neoprávnené oznámi, 
sprístupní, pre seba alebo pre iného využije
obchodné tajomstvo (§ 17), ktoré sa môže využiť
v súťaži a o ktorm sa dozvedel:

a) tým, že sa mu tajomstvo zverilo alebo inak
stalo prístupným (napr. z technických predlôh, návodov, výkresov, modelov, vzorov) na základe
jeho pracovného zväzu k súťažiteľovi alebo na
základe iného zväzu k nemu, prípadne v rámci
vykonu fungcie, na ktorú ho súd alebo iný
organ povolal,

b) vlastným alebo cudzím konaním priečiacim sa
zákonu.

§ 52
Ohrozovanie zdravia a životného prostredia

Ohrozovaním zdravia a životného prostredia je
konanie, ktorým súťažiteľ skresluje podmienky hos
podárského súťaže tým, že prevádzkuje výrob
uvádza na trh výrobky alebo uskutočňuje výkon
ohrozujúce záujmy ochrany zdravia alebo životného
prostredia chránené zákonom, aby tak získal pre
seba alebo pre iného prospech na úkor iných
súťažiteľov alebo spotrebitelov.

Die 1 III
Právne prostriedky ochrany proti nekálej súťaži

§ 53

Osoby, ktorých práva boli nekáulou súťažou
porušené alebo ohrozené, môžu sa proti súťažiteľovi
domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil
záväzný stav. Dalej môžu požadovať primerané
zadostúpenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v pe
názavze, náhradu škody a vydanie bezdôvodného
obohatenia.

§ 54

(1) Právo, aby sa súčet protiprávneho konania
zdržal a aby odstránil záväzný stav, môže okrem
prípadov uvedých v § 48 až 51 uplatniť okrem
súťažiteľa aj právnickú osobu oprávnená hájiť
záujmy súťažiteľov alebo spotrebitelov.

(2) Len čo sa začalo konanie v spore o združanie
sa konania alebo o odstránenie záväzného stavu
alebo sa právoplatne skončilo, nie sú žaloby ďalších
oprávnených osôb pre tie isté nároky z toho istého
konania pripustné; to nie je na újmu práva týchto
ďalších osôb pripojíť sa k začatému sporu podľa
všeobecných ustanovení ako vedľajší účastníci. Prá
voplatné rozsudky vydane o týchto nárochoch k ža
lobe len jedného oprávneného súťažujúcej aj pre
ďalších oprávnených.

§ 55

(1) Pri ústnych pojednávaních v sporoch podľa
predchádzajúcich ustanovení môže byť rozhodnutím
súdu na návrh alebo z úradnej moci vylúčená
verejnosť, ak by verejným pojednávaním došlo
do zdrojov obchodného tajomstva alebo verejného
záujmu.

(2) Súd môže účastníkov, ktorého návrhu sa
vyhovelo, prínaž rozsudku právo uverejniť rozsud
čok na trovy účastníku, ktorý v spore neuspel,
a podľa okolností určiť aj rosoš, formu a spôsob
овые жерности.
D R U H Á Č A S T
OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A DRUŽSTVO
H l a v a I
OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI
D i e l I
Všeobecné ustanovenia
§ 56
(1) Obchodná spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťmi sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.

(2) Ak zákon neustanovuje inak, môžu byť zakladateľmi spoločnosti a zúčastňovať sa na jej podnikaní fyzické i právnické osoby.

(3) Činnosť uvedenú v § 30 ods. 2 môže spoločnosť vykonávať iba pomocou osob tam uvedených. Zodpovednosť týchto osôb podľa osobitných predpisov nie je dotknutá.

(4) Fyzická alebo právnická osoba môže byť spoločníkom s neobmedzeným ručením iba v jednej spoločnosti.

(5) Ustanovenia upravujúce jednotlivé formy spoločnosti ustanovujú, v akom rozsahu ručia spoločníci za závazky spoločnosti. Pre ich ručenie sa používajú obdobné ustanovenia o ručení (§ 303 a nasl.), pokiaľ z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné. Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, ručia spoločníci za závazky spoločnosti len do výšky, v ktorej veritelia, ktorí včas prihlásili svoje pohľadávky, neboli uspokojení v konkurznom konaní.

(6) Po zániku spoločnosti ručia spoločníci za závazky spoločnosti do výšky svojho podielu na likvidačnom zostatku (§ 61 ods. 4) najmenej však v rozsahu, v ktorom za ne ručili za trvania spoločnosti. Medzi sebou sa spoločníci vyradzujú tým istým spôsobom ako pri ručení za trvania spoločnosti.

§ 57
Založenie spoločnosti

(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladačmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.

(2) Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj spolnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom spolnomocnité sa pripojí k spoločenskej zmluve.

(3) Ak tento zákon prípustí, aby spoločnosť založil jedený zakladateľ, náhráda spoločenskú zmluvu zakladateľská listina vyhotovená, ak zákon neustanovuje inak, vo forme notárskej zápisnice. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenskou zmluvu.

§ 58
Základné imanie
(1) Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrou peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.

(2) Základné imanie sa vytvára povinne v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovnej spoločnosti. Jeho výskô sa zapísuje do obchodného registra.

§ 59
Vklad spoločníka
(1) Vkladom spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniaze oceniteľných hodnôt, ktoré sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti a podľať sa na výsledku podnikania spoločnosti.

(2) Ak sa má časť základného imania spoločnosti vytvoriť peňažným vkladom, musí spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina obsahovať aj spôsob jeho ocenenia, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

(3) Ak sa vklad podnik alebo jeho časť, používajú sa, pokiaľ sa týka prechodu práv a povinností, primerane ustanovenia o zmluve o predaji podniku.

(4) Ak vklad alebo jeho časť spočíva v prevode pohľadávky, použijú sa primerane ustanovenia o postúpení pohľadávky.

(5) V aké vzniku spoločnosti nedosiahne hodnota nepenažného vkladu sumu určenú pri jej založení, môže spoločnosť požadovať rozdiel v peňažoch, ak zo spoločenskej zmluvy alebo stanov nevyplýva niečo iné.

§ 60
Správa vkladu
(1) Pred vznikom spoločnosti spravuje splatené časti vkladov zakladateľ poverený tým v spoločenskej zmluve. Vlastnícke právo k týmto vkladom, prípadne iné práva k týmto vkladom prechádzajú na spoločnosť dňom jej vzniku. Úprava prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľným veciam nie je týmto dotknutá.

(2) Po vzniku spoločnosti je osoba spravujúca vklady povinná odovzdať ich bez zbýtočného odkladu spoločnosti. Ak spoločnosť neznámkne, je povinná ich vrátiť. Za splnenie tejto povinnosti ručia ostatní zakladatelia spoločné a nerozdzielne.

(3) Osoba spravujúca vklady podľa odseku 1 je povinná vytvoriť písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivým spoločníkom, ktoré sa prikladá k návrhu na zásis do obchodného registra. Osoba, ktorá uviedla vo vyhlásení vyššiu sumu, než ktorá je splatená, ručí veriteľom spoločnosti za jej závazky až do výšky, v akej nebol veriteľa s majetku spoločenské uspokojení.
§ 61

Podiel

(1) Podiel je miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imane spoločnosti.

(2) Pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti vzniká spoločníkoví právo na vyplatenie podielu (vyrovnací podiel). Výška vyrovnacího podielu sa určí na základe ročnej účtovnej závierky na obdobie, v ktorom zanikla účasť spoločníka v spoločnosti. Ak zákon, spoľočenská zmluva alebo stanovy neustanovujú inak, vyrovnaný podiel v peniazech.

(3) Právo na vyplatenie vyrovnacího podielu je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia ročnej účtovnej závierky, ak spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak.

(4) Ak je zo zrušení spoločnosti spojená likvidačia, má spoločník právo na podiel na majetkovom zostatku, ktorý vyplnil z likvidačie (podiel na likvidačnom zostatku).

§ 62

Vznik spoločnosti

(1) Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapsaná do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti (§ 57) alebo od doručenia preukazu živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia.

(2) Ak pri založení obchodnej spoločnosti nie je výslovné určené, že sa zakladá na dobu určitú, platí, že bola založená na dobu neurčitú.

§ 63

Právne úkony týkajúce sa založenia, zvukov, zmény, zrušenia alebo zániku spoločnosti musia mať písomnú formu; zákon ustanovuje, pre ktoré úkony sa vyžaduje forma notárskej zápisnice.

§ 64

(1) Do vzniku spoločnosti konajú vo veciach súvisiacich so zväzkom spoločnosti za spoločnosť jej zakladateľa alebo niektorý z nich, pokiaľ tento zákon ako osobitné predpisy neustanovujú inak.

(2) Zo záväzkov, ktoré prevzali zakladateľa alebo niektorý z nich za spoločnosť do dňa jej vzniku, sú zaviazaní zakladateľa spoločne a nerozdzielne.

(3) Záväzky, ktoré vznikli podľa odseku 1, prechádzajú na spoločnosť okamihu jej vzniku, pokiaľ ich spoločnosť do troch mesiacov neodmetne.

§ 65

Zákaz konkurencie

(1) Ustanovenia o jednotlivých spoločnosťoch určujú, ktoré osoby a v akom rozsahu podliehajú zákazu konkurenčného konania.

(2) Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie, alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spo-

ločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

(3) Práva spoločnosti podľa odseku 2 zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov od dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

§ 66


(2) Vzťah medzi spoločnosťou a členom štatutárneho alebo iného orgánu spoločnosti alebo spoločníkom pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerané ustanoveniami o mandatnej zmluve, pokiaľ z ich dojednán so spoločnosťou alebo iných ustanovení tohto zákona upravujúcich ich povinnosti nevyplýva iné určenie práv a povinnosti.

(3) Ak zákon, stanovy alebo spoločenská zmluva neustanovujú inak, môžu sa štatutárne iné orgány uznať, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov, a na uznesenie je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedajúceho. Stanovy alebo spoločenská zmluva môžu pripustiť aj písomné hlasovanie alebo hlasovanie pomocou prostriedkov oznámovacej techniky okrem zasadania orgánu, pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia orgánu. Hlasujúci sa potom považujú za prítomných.

§ 67

Rezervný fond

(1) Ak tento zákon vyžaduje zriadenie rezervného fondu, možno ho použiť iba na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.

(2) Rezervný fond sa musí tvorit peňažnými prostriedkami uloženými na účte v banku alebo bezpečnými majetkovými hodnotami rýchle spenažiteľnými.

(3) Podiel na získu spoločnosti možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s týmto zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami.

§ 68

Zrušenie a zánik spoločnosti

(1) Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra (§ 31 ods. 3).
(2) Zániku spolčnosti prechádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa tak-isto nevyžaduje, ak sa zmietaol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ak po ukončení konkurenčného konania nezostane spo-ločnosti žiaden majetok.

(3) Spolčnosť sa zrušuje:

a) uplynutím doby, na ktorú bola založená,

b) dosiahnutím účelu, na ktorý bola založená,

c) dňom uvedeným v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spolčnosti o zrušení spolčnosti, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,

d) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spolčnosti, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

e) rozhodnutím spoločníkov alebo príslušného orgánu spolčnosti o zlučení, splýnutí alebo rozdelení spolčnosti alebo jej premene na inú formu obchodnej spolčnosti alebo na družstvo, alebo

f) vyhlásením konkurzu alebo zamiernutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

(4) Ak je návrh na vyhlásenie konkurzu zamiertnut z iného dôvodu než pre nedostatok majetku spolčnosti, nepovažuje sa spolčnosť za zrušenú. Ak po ukončení konkurenčného konania zostane ma-jetok spolčnosti, vykoná sa jej likvidácia.

(5) Pokiaľ pôsobnosť štatutárneho orgánu neprechádza na likvidátora alebo správcu konkurenčnej podstaty, môže ju štatutárny orgán vykonávať po zrušení spolčnosti len v rozsahu potrebnom na vykonanie likvidácie.

(6) Súd môže na návrh štatného orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť o zrušení spolčnosti a o jej likvidácii, ak:

a) v uplynulých dvoch rokoch sa nekonal valné zhromaždenie alebo nebol zvolený orgán spol-čnosti, ktorým sa skončilo funkčné obdobie pred viac ako dvoma rokmi, alebo spolčnosť po dobu dlhšiu ako dva roky neprevádzkuje žiadnu činnosť,

b) spolčnosť strati oprávnenie na podnikateľskú činnosť,

c) zániknú predpoklady vyžadované zákonom pre vznik spolčnosti alebo založení, splýnutím alebo zlučením spolčnosti sa poruší zákon,

d) spolčnosť porušuje povinnosť vytvárať rezervný fond,

e) spolčnosť porušuje ustanovenie § 56 ods. 3.

(7) Súd môže pred rozhodnutím o zrušení spolčosti určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa zrušenie navrhol.

§ 69

Zrušenie spolčnosti bez likvidácie

(1) Pri dobrovoľnom zrušení spolčnosti môže sa zároveň rozhodnúť, že sa premení na inú formu spolčnosti alebo družstvo, alebo sa zlúci alebo splýnie s inou spolčnosťou, prípadne sa rozdeľí. Tým nie sú dotknuté obmedzenia ustanovené oso-bitným zákonom.

(2) Pri premene spolčnosti zaniká doterajšia spolčnosť bez likvidácie, ak sú ku dňu podania návrhu na výmaz spolčnosti z obchodného registra splnené náležitosti pre vznik novej spolčnosti alebo družstva. Návrh na zápis novej spolčnosti alebo družstva sa musí podať súčasne s návrhom na výmaz zrušenej spolčnosti. Výmaz zrušenej spo-ločnosti a zápis novej spolčnosti alebo družstva vykoná registrátorský súd k tomu istému dňu. Ak nie sú splnené podmienky pre uvedené zápisy, vstupuje zrušená spolčnosť do likvidácie. Pri premene spo-ločnosti prechádza imanie zrušenej spolčnosti na novú spolčnosť alebo družstvo.

(3) Pri splýnutí prechádza imanie zaniknutých spolčností na spolčnosť vzniknutú splýnutím, pri zlučení prechádza imanie zaniknutej spolčnosti na spolčnosť, s ktorou sa táto spolčnosť zlúčila.

(4) Pri rozdelení spolčnosti prechádza imanie zaniknutéj spolčnosti na novozvzniknuté spo-ločnosti. Každá zo spolčností vzniknutých rozde-lením ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej spolčnosti na ostatné spolčnosti, a to aj do výsky čistého obchodného imania, ktoré na spolčnosť prešlo zo zaniknutej spolčnosti. Ak v rozdelení o rozdeľení nie je určené, na ktorú spolčnosť záväzok prechádza, je na jeho splnenie zaviazaná spolčne a nerozdelené každá spolčnosť. Medzi sebou sa spolčnosti vypriapaľajú v pomere, v akom na ne prešlo čisté obchodné imanie za-niknutej spolčnosti.

(5) V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúcej spolčnosti a zápis spolčnosti vzniknut-jej splýnutím alebo rozdeľením k tomu istému dňu. Výmaz zlučovanej spolčnosti a zápis zmény pri spolčnosti, s ktorou sa zanikajúca spolčnosť zlúčila, sa takisto vykoná k tomu istému dňu.

(6) Každému zo spoločníkov zaniknutéj spo-ločnosti vzniká vklad do majetku novej spolčnosti alebo družstva vo výške jeho podielu na majetku doterajšej spolčnosti, pokiaľ z rozdelenia o zru-šení spolčnosti nevyplýva niečo iné.

Likvidácia spolčnosti

§ 70

(1) Ak celé imanie spolčnosti neprešlo na právneho nástupcu (§ 69), vykoná sa likvidácia podľa tohto zákona, pokiaľ osobitný zákon neustá-nojuje iný spôsob vypriapaľania jej imania.

(2) Vstup spolčnosti do likvidácie sa zapísa do obchodného registra. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spolčnosti s dodatkom „v likvidá-čí“.

(3) Zápisom likvidácie spolčnosti do obchodného registra prechádza v rámci § 72 pôsobnosť štatutárneho orgánu zaniknutého orgánu na koniec spolčnosti na likvidátoru zapísaného v obchodnom registri. Ak je vymenovanych viac likvidátorov a z vymenovania nevyplýva nič iné, má tuto pôsobnosť každý likvidátor.
§ 71

(1) Likvidátora vyměňuje štatutárný orgán spořitnosti, ak zákon, spoločenská zmluva alebo štatovný neustanovujú inak. Ak likvidátor nie je vymenovaný bez zbytočného odkladu, vymenuje ho súd. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.

(2) Pri likvidácii spoločnosti na základe rozhodnutia súdu vymenuje likvidátora súd, ktorý o zrušení spoločnosti rozhodol.

(3) Ak likvidátor zomrie alebo ak sa vzdá svojej pôsobnosti alebo ak ju nemôže vykonávať, vymenuje sa nový likvidátor spôsobom, ktorým sa vymenoval predchádzajúci likvidátor, a zapiše sa namiesto doterajšieho likvidátora do obchodného registra. Súd vymenuje nového likvidátora, ak tak neurobi bez zbytočného odkladu orgánu, ktorý je na to podľa odseku 1 oprávnený.

(4) Bez ohľadu na spôsob určenia likvidátora môže súd na návrh osoby, ktorá na to osvedčí právny záujem, odvoláť likvidátor, ktorý porušuje svoje povinnosti, a nahradí ho inou osobou.

(5) Za výkon svojej pôsobnosti zodpovedajú likvidátori tým istým spôsobom ako členovia štatutárnych orgánov.

§ 72

(1) Likvidátor robi v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a príjma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmluvy a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavidelač len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.

(2) Ak likvidátor zistí predlženie likvidovanej spoločnosti, podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkursu.

§ 73

Likvidátor oznámi vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom. Zároveň je povinný vypracovať, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veriteľa spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, priblížili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace.

§ 74

Likvidátor zostavi ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie likvidačnú účtovnú súhahu a je povinný zasľať prehľad o imani spoločnosti každemu spoločníkovi, ktorý o to požiada.

§ 75

(1) Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju spoločníkovi na schválenie spolu s konečnou správou o príbehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplýnie z likvidácie (likvidačný zostatok), medzi spoločníkov.

(2) Spoločníkom nemožno poskytnúť plnenie z dôvodov ich nároku na podiel na likvidačnom zostatku skôr, než sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov spoločnosti.

(3) Ak je pohľadávka sporná, môže sa rozdeliť likvidačný zostatok, len ak sa veriteľovi poskytol zodpovedajúce zabezpečenie.

(4) Do 30 dní po skončení likvidácie podá likvidátor registrovému súdu návrh na výmaz spoľočnosti z obchodného registra.

(5) Odmenu likvidátora určuje orgán spoločnosti, ktorý likvidátor vymenoval. Ak likvidátorova vymenoval súd, určuje jeho odmenu tento súd.

Die 11

Verejná obchodná spoločnosť

Oddiel 1

Základné ustanovenia

§ 76

Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a rozhodujú za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdelené všetkým svojim majetkom.

§ 77

Obchodné meno musí obsahovať označenie „verejná obchodná spoločnosť“, ktoré môže byť nahradené skratkou „ver. obch. spol. “ alebo „v. o. s.“. Ak obchodné meno obsahuje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov, postačí dodatočné „a spol.“. 

§ 78

(1) Spoločenská zmluva musí obsahovať:
   a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
   b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydlisko fyzickej osoby.
   c) predmet podnikania spoločnosti.

(2) Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podpisujú všetci spoločníci a prikladá sa k nemu spoločenská zmluva.

Oddiel 2

Práva a povinnosti spoločníkov

§ 79

Práva a povinnosti spoločníkov sa riadi spoločenskou zmluvou. Na jej zmenu je potrebný súhlas všetkých spoločníkov, ak tento zákon alebo spoločenská zmluva neustanovuje inak.

§ 80

(1) Peňažné a nepenažné vklady spoločníkov sa stávajú majetkom spoločnosti. Spoločník je povinný splatiť svoj vklad v lehote určenej v spoločenskej zmluve, inak bez zbytočného odkladu po vzniku spoločnosti.
(2) Pri oneskorenom splatení peňažného vkladu je spoločník povinnýplatí úrok z omeškania vo výške 20 % z dlžnej sumy, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

(3) Spoločník nie je povinný zvýšiť svoj vklad nad hodnotu určenú v spoločenskej zmluve ani doplniť túto hodnotu v prípade strát, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

§ 81

(1) Na obchodné vedenie spoločnosti je oprávnený každý spoločník v rámci zásad medzi nimi dohodnutých.

(2) Ak spoločníci v spoločenskej zmluve poviaľ obchodným vedením spoločnosti súčasne a úplne jedného alebo viacerých spoločníkov, ostatní spoločníci toto oprávnenie v tomto rozsahu strácajú. Poverený spoločník je povinný sa riadiť rozhodnutím spoločníkov urobeným väčšinou hlasov. Ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné, má každý spoločník jeden hlas.

(3) Ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné, môže sa poverenie spoločníka odvoláť, ak sa na tom dohodnú ostatní spoločníci. Ak poverený spoločník porušuje svoje povinnosti podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2), odmnie súd poverenie na návrh ktoréhoholkoľvek spoločníka, aj keď je poverenie podľa zmluvy neodvolateľné. V tomto prípade platí odsek 1, dokiaľ sa spoločníci nedohodnú na novom poverení.

(4) Spoločník poverený obchodným vedením spoločnosti je povinný na požiadanie informovať ostatných spoločníkov o všetkých záležitostiách spoločnosti. Každý spoločník je oprávnený nahladať do všetkých dokladov spoločnosti.

§ 82

(1) Zisk určený na rozdelenie sa delí medzi spoločníkov rovnym dielom. Podiel na zisku určený na základe ročnej účtovnej závierky je splatný do troch mesiacov od jej schválenia.

(2) Ak sa delí zisk medzi spoločníkov rovnym dielom, majú spoločníci nárok na úroky z hmotnosti svojho splateného vkladu v dohodnutej výške, inak na úroky určené podľa § 502. Nárok na tieto úroky má prednosť pred nárokom na podiel na zisk podľa podľa odseku 1 a zvinká aj pri strate zistenej ročnej účtovnej závierkou.

(3) Stratu zistenú ročnou účtovnou závierkou znášajú spoločníci rovnym dielom.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

§ 83

Zmenou spoločenskej zmluvy môže do spoločnosti pristúpiť ďalší spoločník alebo môže spoločník zo spoločnosti vystúpiť, ak zostanú v spoločnosti aspoň dvaja spoločníci.
g) z dálešich důvodů určených v spoločenskej zmluve.

(2) Pri dôvodoch zrušenia spoločnosti uvedených v odseku 1 písm. a), c), d), e) a f) sa môžu zostávajúci spoločníci zmenou spoločenskej zmluvy dohodnúť, že spoločnosť trvá aj nadalšie bez spoločníka, ktorého sa dôvod zániku týka.

§ 89

V prípadoch uvedených v § 88 ods. 2 vzniká bývalého spoločníkov alebo jeho dedičov, prípadne právneho nástupcov voči spoločnosti nárok na vyrovnanie podiel. Tento podiel sa vypočíta obdobne ako podiel na likvidačnom zostatku (§ 92).

§ 90

Ak niektorý zo spoločníkov poruší podstatným spôsobom spoločenskú zmluvu, môže súd na návrh iného spoločníka spoločnosť zrušiť.

§ 91

Smrť spoločníka

(1) Ak smrť spoločníka neznamí spoločnosť, môže sa dediť prihlásiť o svoju účasť v spoločnosti, do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Prihlásením vstúpia dedič do práv a povinností zomreťteho spoločníka ku dni jeho smrti. Prihlásenie musí byť písomné a podpis dediča musí byť úradne overený.

(2) Dedič, ktorý sa neprihlási o účasť v spoločnosti, má právo na vyplatenie vyrovnaného podielu podľa § 89.

(3) Ak podiel zomreťteho spoločníka zdedí viac dedičov, platia primerané ustanovenia odsekov 1 a 2 s tým, že práva tam uvedené má každý z dedičov a týkajú sa iba jeho účasti. Podiel zomreťteho spoločníka sa rozdelí medzi dedičov v pomere, v akom sa podieľajú na dedičstve. Tým dedičom, ktorí sa neprihlášia o účasť v spoločnosti, sa vyplatí časť vyrovnaného podielu zomreťteho spoločníka, ktorá im pripadla v rámci dedičstva. Dediča, ktorí sa k účasti prihlášia, sa stávajú spoločníkmi. Ich podiel je určený výškou časti vyrovnaného podielu zomreťteho spoločníka, ktorý im pripadol v rámci dedičstva.

§ 92

Vyrovnanie spoločníkov


(2) Ak likvidačný zostatok nestáčí na vrátenie splatených vkladov, podieľajú sa na ňom spoločníci v pomere k ich výške.

(3) Spoločenská zmluva môže upraviť rozdelenie likvidačného zostatku inak.

D i e l I I I

Komanditná spoločnosť

Oddiel 1

Základné ustanovenia

§ 93

(1) Komanditná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viacer spoločníkov ručí za závazky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapisaného v obchodnom registri (komanditistí) a jeden alebo viacer spoločníkov celým svojím majetkom (komplementár).

(2) Pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak, použijú sa na komanditnú spoločnosť primerane ustanovenia tohoto zákona o verejnej obchodnej spoločnosti a na právne postavenie komanditistov ustanovenia o spoločnosti s ručením obmedzénym.

§ 94

Spoločenská zmluva musí obsahovať: a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnického osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby, c) predmet podnikania, d) určenie, ktorí zo spoločníkov sú komplementári a ktorí komanditisti, e) výšku vkladu každého komanditistu.

§ 95

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „komanditná spoločnosť“, postačí však skratka „kom. spol.“ alebo „k. s.“. Ak obchodné meno spoločnosti obsahuje meno komanditistu, ručí tento komanditista za závazky spoločnosti ako komplementár.

§ 96

Návrh na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra podpisujú všetci spoločníci a príkladá sa k nemu spoločenská zmluva.

Oddiel 2

Práva a povinnosti spoločníkov

§ 97

(1) Na obchodné vedenie spoločnosti sú oprávnení iba komplementári.

(2) V ostatných záležitostiach rozhodujú komplementári spoločne a komanditistami váčšinou hlasov, pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje inak.

(3) Pri hlasovaní má každý spoločník jeden hlas, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlav.

(4) Na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod podielu komanditistu na
inú osobu sa nevyžaduje súhlas ostatných spoločníkov. Ustanovenia § 115 platia obdobne.

§ 98
Komanditista je oprávnený nahlíadať do účtovných kníh a účtovných dokladov spoločnosti a má právo na vydanie rovnopisu ročnej účtovnej závierky.

§ 99
Zákaz konkurencie neplatí pre komanditistu, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

§ 100
(1) Rozdelenie zisku na časť pripadajúcu komanditistom a časť pripadajúcu komplementárom sa určí pomerom určeným v spoločenskej zmluve, inak sa zisk medzi nich delí na polovicu.

(2) Ak zo spoločenskej zmluvy nevyplýva niečo iné, rozdela si komplementár časť zisku na nich pripadajúcu rovným dielom a komanditisti podľa výšky splatených vkladov.

Oddiel 3
Právne vzťahy k tretím osobám

§ 101
(1) Štatutárnym orgánom spoločnosti sú komplementári. Pokiaľ zo spoločenskej zmluvy nevyplýva niečo iné, je každý komplementár oprávnený konáť za spoločnosť samostatne.

(2) Komanditista ručí za záväzky zo zmlúv, ktoré v mene spoločnosti uzavrel bez splnomocenia, v rovnakom rozsahu ako komplementár.

Oddiel 4
Zrušenie a likvidácia spoločnosti

§ 102
(1) Smrť komanditistu alebo strata alebo obmedzenie jeho šposobistosti na právne úkony alebo vyhliadanie konkurzu na jeho majetok alebo zamiestnutie návrhu na vyhliadanie konkurzu pre nedostatok majetku nie je dôvodom zrušenia spoločnosti. Spoločnosť sa nezrušuje ani zánikom právnickej osoby, ktorá je komanditistom.

(2) Pri vyhliadení konkurzu na majetok komanditistu alebo zamiestnutí návrhu na jeho vyhliadanie pre nedostatok majetku zaniká účasť komanditistu a jeho nárok na vyrovnáci podiel sa stáva súčasťou konkurznej podstaty.

§ 103
Ak zanikne účasť všetkých komanditistov, môžu sa komplementári dohodnúť, že sa komanditná spoločnosť mení bez likvidácie na verejnú obchodnú spoločnosť. Ustanovenie § 69 tým nie je dotknuté.

§ 104
(1) Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel na likvidáciom zostatku. Každý zo spoločníkov má nárok na vrátenie hodnoty splateného vkladu. Pokiaľ likvidačný zostatok nestačí na toto vrátenie, majú prednostné právo na vrátenie komanditistí. Zvyšok likvidačného zostatku, ktorý zostal po vrátení hodnoty vkladov, sa rozdeli medzi spoločníkov podľa rovnakých záasad ako zisk.

(2) Ak likvidačný zostatok nestačí na rozdelenie podľa odseku 1. rozdeli sa medzi spoločníkov podľa rovnakých záasad ako zisk.

(3) Spoločenská zmluva môže určiť iný spôsob rozdelenia likvidačného zostatku medzi spoločníkov.

Diel IV
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Oddiel 1
Základné ustanovenia

§ 105
(1) Spoločnosťou s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov.

(2) Spoločnosť môže založiť jedna osoba.

(3) Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov.

§ 106
Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapisaného v obchodnom registri. Plnenie za spoločnosť poskytnuté z dôvodu ručenia sa započítava na splatenie vkladu, inak môže spoločník požadovať náhradu od spoločnosti. Ak nemôže dosiahnuť túto náhradu, môže požadovať náhradu od každého z ostatných spoločníkov v rozsahu jeho účasti na základnom imaní spoločnosti.

§ 107
Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“, postačí však skratka „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o.“.

§ 108
(1) Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 100 000 Kčs.

(2) Nárok spoločnosti na zaplatenie nespłatenej časti vkladu spoločníka a akýkoľvek nárok spoločníka voči spoločnosti s výnimkou nároku podľa § 106 sú vzájomne nezapočítateľné.

§ 109
(1) Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 20 000 Kčs.

(2) Na založení spoločnosti sa môže každý spoločník zúčastniť iba jedným vkladom. Výška vkladu sa môže pre jednotlivých spoločníkov určiť rozdielne, musí byť však deliteľná tisicom. Celková hodnota vkladov musí súhlasiť s hodnotou základného imania spoločnosti.
(3) Ak sa majú poskytnúť nepénažné vklady, musí sa v spoločenskej zmluve uviesť predmet vkladu, spôsob určenia jeho ceny v peniazech a suma, ktorou sa započítava na vklad spoločníka.

§ 110
(1) Spoločenská zmluva musí obsahovať:
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnického osoby alebo mena a bydliska fyzického osoby,
c) predmet podnikania (činnosti),
d) výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka pri založení spoločnosti včetne spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepénažné vklady, aj ich predmet,
e) mená a bydliska prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,
f) mená a bydliska členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje.

(2) Spoločenská zmluva môže určiť, že spoločnosť vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločnosti a podrobnejšie niektoré záležitosti obsiahnuté v spoločenskej zmluve.

§ 111
(1) Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí sa na každý penázný vklad splatíť najmenej 30%. Celková hodnota splatených penázných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepénažných vkladov musí byť aspoň 50 000 Kčs.

(2) Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapisáť do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie.

§ 112
(1) Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podpisujú všetci konateľa.

(2) Okrem dokladov podľa § 31 ods. 2 k návrhu na zápis do obchodného registra sa príkladá:
a) spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, prípadne stanovy,
b) doklad o splniene povinností podľa § 111.

Oddiel 2
Práva a povinnosti spoločníkov
§ 113
(1) Spoločník je povinný splatíť vklad za podmienok a v lehote určenej v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách, najmenej však do piatich rokov od vzniku spoločnosti alebo od jeho vstupu do spoločnosti. Tieto povinnosti nemožno spoločníka zbaviť. Konataľa oznáma registrovému súdu bez zbytočného odkladu splatenie celého vkladu každého spoločníka.

(2) Spoločník, ktorý v lehote podľa odseku 1 nespoláta predpisanú hodnotu penázného vkladu, je povinny platiť úrok z omeškania vo výške 20 % z nespätenej sumy, ak spoločenská zmluva, prípadne stanovy neurčujú inak.

(3) Ak je spoločník s platným vkladu v omeškaní, môže ho spoločnosť pod hrozbu vylučenia vyzvať, aby svoju povinnosť splnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako trimesiac.

(4) Spoločníka, ktorý nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote, môže valné zhromaždenie zo spoločnosti vylúčiť.

(5) Obchodný podiel (§ 114) vylúčeneho spoločníka môže spoločnosť previesť na iného spoločníka alebo treťiu osobu. O prevode rozhoduje valné zhromaždenie.

(6) Ak nedôjde k prevode obchodného podielu podľa odseku 5, rozhodne valné zhromaždenie bud' o znížení základného imania o vklad vylúčeneho spoločníka, alebo o tom, že ostatní spoločníci prevzúvajú jeho vklad v pomere svojich obchodných podielov; vypriamanie s vylúčeným spoločníkom sa nesmie vykonáva na úkor základného imania.

§ 114
(1) Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

(2) Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, zvýšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúciam výške ďalšieho vkladu.

(3) Jeden obchodný podiel môže patriť viacerým osobám. Svoje práva zo tohto obchodného podielu môžu tieto osoby vykonávať len prostredníctvom spoločenského zástupca a na splácanie vkladu sú zaviazané spoločne a nerozdielne.

§ 115
(1) So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

(2) Ak to spoločenská zmluva prípustí, môže spoločník previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ručí však za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu.

(3) Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať pisomnú formu a nadobúdateľ v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám. Podpisy musia byť úradne overené.

(4) Účinky prevodu obchodného podielu podľa odsekov 1 a 2 nastávajú voči spoločnosti dňom doručenia zmluvy o prevode.
§ 116
(1) Zánikom právnické osoby, ktorá je spoľočníkom, prechádza obchodný podiel na jej právneho nástupcu. Spoločenská zmluva môže prechod obchodného podiela na právneho nástupcu vylúčiť.

(2) Úmrtím spoločníka prechádza obchodný podiel na dediča, pokiaľ to spoločenská zmluva pripúšťa a dedič sa o účasť v spoločnosti prihlási do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Prihlášením nadobúda dedič obchodný podiel ku dňu smrti porúčiteľa.

(3) Ak obchodný podiel neprechádza na dediča alebo právneho nástupcu, použijú sa obdobne ustanovenia § 113 ods. 5 a 6.

§ 117
(1) Rozdelenie obchodného podiela je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. Na rozdelenie podiela je potrebný súhlas valného zhromaždenia.

(2) Rozdelenie obchodného podiela môže spoločenská zmluva vylúčiť.

(3) Pri rozdelení obchodného podiela musí byť zachovaná výška vkladu uvedená v § 109 ods. 1.

§ 118
Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do zoznamu spoločníkov a do obchodného registra. Týmto zápisom prechádza ručenie doterajšieho spoločníka za závazky spoločnosti na nadobúdateľa obchodného podiela.

§ 119
Ak sa všetky obchodné podiely spoja v rukách jedného spoločníka, je spoločník povinný do troch mesiacov od spojenia obchodných podieli splatiť úplne všetky penežné vklady alebo previesť časť obchodného podiela na inú osobu. Ak spoločník poruší túto povinnosť, súd spoločnosť aj bez návrhu zruší a narádi jej likvidáciu.

§ 120
Spoločnosť nemôže nadobúdať vlastné obchodné podiely.

§ 121
(1) Spoločenská zmluva môže určiť, že valné zhromaždenie je oprávnené uložiť spoločníkom povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti penežným plnením nad výšku vkladu až do polovice základného imania podľa výšky svojich vkladov. O porúšení tejto povinnosti platiť ustanovenia § 113 ods. 2 až 4 obdobne.

(2) Splnenie povinnosti uvedenej v odseku 1 nemá vplyv na výšku vkladu spoločníka.

§ 122
(1) Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách.

(2) Spoločníci majú najmä právo požadovať od konatelov informácie o záležitostiach spoločnosti a nahládáť do dokladov spoločnosti.

§ 123
(1) Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

(2) Na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie a rezervný fond, ani prostriedky, ktoré podľa tohto zákona, spoločenskej zmluvy alebo stanov sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu.

(3) Po dobu trvania spoločnosti nemôžu spoľočníci žiadať vrátenie vkladu. Za vrátenie vkladu sa nepovažujú platby spoločníkom poskytnuté pri znížení základného imania.

(4) Podiel na zisku vyplatený v rozpore s týmito ustanoveniami sú spoločníci povinní spoločnosti vrátiť. Za toto vrátenie rúčia spoločne a nerozdelené konatelia, ktorí vyslovili súhlas s touto výplatou.

§ 124
(1) Pri svojom vzniku vytvára spoločnosť rezervný fond vo výške a spôsobom určeným v spoločenskej zmluve, najmenej však vo výške 5 % základného imania. Tento fond sa doplní ročne o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však 5 % z čišteho zisku, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určeného v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania.

(2) O porušení rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s § 67.

Oddiel 3
Orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie
§ 125
(1) Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patri:

a) odmetnutie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti,

b) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, rozdele
zenie zisku a úhrady strát,

c) schvaľovanie stanov a ich zmien,

d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (§ 141),

e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania,

f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konat

élo


g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,

h) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121,
i) rozhodování o zrušení společnosti, ak to spo- 
ločenská zmluva přípušťa,

j) dalšie otázky, které do působnosti valného 
zhromaždení zveruje zákon, spoločenská zmlu- 
va alebo stanovy spoločnosti.

(2) Pokiaľ spoločenská zmluva, prípadne stanovy 
neúčujú inak, rozhoduje valné zhromaždenie aj 
vymenovaní a odvolaní prokuristu.

(3) Valné zhromaždenie si môže vyhradí rozho-
dovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných 
organov spoločnosti.

§ 126

Spoločník sa zúčastňuje na rokování valného 
zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splo-
nočencom na základe písomného plnomocenstva.
Spomocncom nemôže byť konané alebo člen 
dozornej rady spoločnosti.

§ 127

(1) Valné zhromaždenie je schopné uznávať, 
ak sú prítomni spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu 
všetkých hlasov.

(2) Každý spoločník má jeden hlas na každých 1000 
Kč svojho vkladu, pokiaľ stanov ene alebo 
spoločenská zmluva neúčujú iný počet hlasov.

(3) Valné zhromaždenie rozhoduje prostou váčši-
nou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo 
spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.

(4) Na rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e) a i) je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtre-
tinovnej váčsiny všetkých hlasov spoločníkov.

§ 128

(1) Ak zákon, spoločenská zmluva, prípadne 
stanovy neustanovujú kratšiu lehotu, zvolávajú 
valné zhromaždenie konania najmenej raz za rok.

(2) Konania sú povinné zvolávať valné zhromažde-
nie, ak rezervný fond klesne pod polovicu hodnoty 
v porovnaní s jeho výškou ku dňu konania 
posledného valného zhromaždenia.

§ 129

(1) Termin a program valného zhromaždenia 
treba oznámiť spoločníkom najmenej 15 dní pred 
dňom jeho konania, a to písomnou pozvánkou, ak 
spoločenská zmluva neurčuje inak.

(2) Požiadať o zvolanie valného zhromaždenia 
môžu spoločníci, ktorých vklady prevyšujú 10 % 
základného imania. Ak konania nezvolia valné 
zhromaždenie do jedného mesiaca od doručenia ich 
žiadostí, sú spoločníci oprávnení zvoliať ho sami.

§ 130

Spoločníci môžu príjímať rozhodnutia aj mimo 
valného zhromaždenia. V takom prípade sa návrh 
uznesenia spoločnosti predkladá spoločníkom na 
yjadrenie s oznámením lehoty, v ktoréj majú urobiť 
pisomné vyjadrenie. Ak sa spoločník nevyjadrí v le-
hote, platí, že nesúhlasí. Konania potom oznámiť 
výsledky hlasovania jednotlivým spoločníkom. 
Váčsina sa počítá z celkového počtu hlasov 
prislúchajúcich všetkým spoločníkom.

§ 131

(1) Každý spoločník, konané alebo člen dozornej 
rady spoločnosti môže požiadať do troch mesiacov 
súd, aby vyslovil neplnatnosť uznesenia valného 
zhromaždenia, pokiaľ je v rozpore s právnymi 
predpismi, spoločenskou zmluvou, prípadne stano-
vani.

(2) V konani konajú za spoločnosť konané: ak 
sú však účastníci konania sami konania, 
zaustupuje spoločnosť určený člen (členovia) dozornej 
rady. Ak žalujú tak konania, ako aj členovia 
dozornej rady, alebo ak nie je dozorná rada zriadená, 
určí zástupcu spoločnosti valné zhromaždenie. Ak 
tak neurobi do troch mesiacov od doručenia žaloby 
spoločnosti, ustanoví súd spoločnosti opatrovniku.

§ 132

Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vyko-
náva tento spoločník pôsobnosť valného zhromažde-
nia.

Konania

§ 133

(1) Štatútarným orgánom spoločnosti je jeden 
alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je 
oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich 
samostatne, ak spoločenská zmluva alebo stanovy 
eurčujú inak.

(2) Obmedziť konateľské oprávnenia môže iba 
spoločenská zmluva, stanovy alebo valné zhro-
maždenie. Také obmedzenie je však vcelé tretím 
особám neúčinné.

(3) Konateľov vymeníva valné zhromaždenie 
z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb.

§ 134

Na rozhodnutia o obchodnom vedení spo-
ločnosti, ktoré patri do pôsobnosti konateľov, sa 
výjadzuje súhlas váčsiny konateľov.

§ 135

Konania sú povinné zabezpečiť riadne vedenie 
predpisanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam 
spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti.

§ 136

Zákaz konkurencie

(1) Pokiaľ zo spoločenskej zmluvy alebo stanov 
nevyplýva niečo iné, konateľ nesmie:

a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet 
uzaviera obchody, ktoré súvisia s podnika-
teskou činnosťou spoločnosti,
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoľočnosti,
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právničkej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.

(2) Porušenie odseku 1 má dôsledky ustanovené v § 65.

**Dozorná rada**

§ 137

Dozorná rada sa zriaďuje, ak tak určuje spoločenskú zmluvu.

§ 138

Dozorná rada:

a) dohliada na činnosť konateľov,
b) nahládza do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje,
c) preskúmava ročnú účtovnú závierku,
d) podáva sprawy valnému zhromaždeniu v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne.

§ 139

(1) Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie.

(2) Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti.

(3) Dozorná rada musí mať aspoň troch členov.

(4) Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie (§ 136).

§ 140

(1) Členovia dozornej rady sú oprávnení zúčastňovať sa na valnom zhromaždení. Musí sa im udeliť slovo, kedykoľvek o to požiadaní.

(2) Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia § 129 ods. 1.

**Oddiel 4**

**Zmena spoločenskej zmluvy**

§ 141

Na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov, okrem prípadov, keď zákon alebo spoločenská zmluva na to oprávňuje valné zhromaždenie.

**Zvýšenie a zniženie základného imania**

§ 142

Zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi je pripustné, len keď doterajšie peňažné vklady sú úplne splatené. Zvýšenie základného imania nepenažnými vkladmi je pripustné už pred týmto splatením.

§ 143

(1) Závazok na nové vklady sú oprávnené prevziať prednostne doterajší spoločníci, a to v pomere podľa veľkosti ich podielu, ak stanovy alebo spoločenská zmluva neurčuje inak.

(2) Ak spoločníci nevyužijú prednostné právo v lehote určenej spoločenskou zmluvou alebo stanovami, inak do jedného mesiaca od dňa, keď sa dozvedeli o zvýšení základného imania, môže so súhlasom valného zhromaždenia prevziať závazok na nový vklad ktorým.

(3) Závazok na nový vklad sa preberá písomným vyhlásením, v ktorom záujemca musí vyhlasiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve; podpis záujemcu musí byť úradne overený.

§ 144

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zvýšení základného imania z majetku prevyšujúceho základné imanie spoločnosti. Tým sa zvýšuje výška vkladu každého spoločníka v pomere zodpovedajúcim ich doterajším vkladom.

§ 145

Konatelia sú povinní bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra.

§ 146

O znižení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie. Prípad, keď s nesmie znižiť hodnotu základného imania spoločnosti a výška vkladu každého spoločníka pod sumu ustanovenú v § 108 a § 109 ods. 1.

§ 147

(1) Konatelia sú povinní zverejniť zniženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzvú veriteľa spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení.

(2) Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky uspokojí.

(3) Zniženie základného imania zapíše súd do obchodného registra, len ak je preukázané, že zniženie základného imania sa oznámilo spôsobom uvedeným v odseku 1 a veriteľom sa poskytlo zabezpečenie podľa odseku 2, pokiaľ ich pohľadávky neboli uspokojené.
Zánik účasti spoločníka v spoločnosti
§ 148

Zrušenie účasti spoločníka súdom
(1) Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť, môže však navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivé požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Ustanovenia § 113 odst. 5 a 6 platia obdobne.
(2) Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku má rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti súdom.

§ 149

Vylúčenie spoločníka
Spoločnosť sa môže domáhať na súde vylúčenia spoločníka, ktorý porušuje záväzným spôsobom svoje povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzývaný a na možnosť vylúčenia bol písomne upozornený. S podaním tohto návrhu musia súhlasíť spoločníci, ktorých vklady predstavujú aspoň jednu polovicu základného imania. Ustanovenie § 113 ods. 4 tým nie je dotknuté. Ustanovenie § 113 ods. 5 a 6 platia obdobne.

§ 150

Vyrovnanie
(1) Spoločníkov, ktorého účasť v spoločnosti súd zruší, alebo ktorý bol vylúčený, vzniká právo na vyrovnanie podiel (§ 61 ods. 2 a 3). Rovnaké právo má dedič alebo právny nástupca spoločníka, pokiaľ náhlo neprešiel obchodný podiel (§ 116).
(2) Vyrovnaní podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla, k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Oddiel 5
Zrušenie a likvidácia spoločnosti
§ 151
Okrem prípadov uvedených v § 68 sa spoľočnosť zrušuje:

a) rozhodnutím súdu podľa ustanovenia § 152,
b) z iných dôvodov uvedených v spoločenskej zmluve.

§ 152
Spoločníci sa môžu na súde domáhať zrušenia spoločnosti z dôvodov a za podmienok ustanovených v spoločenskej zmluve.

§ 153

(1) Pred začiatkom likvidácie spoločnosti vymenuje valné zhromaždenie likvidátora.

(2) Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidáciom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k spláteným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné.

Diel V
Akciová spoločnosť
Oddiel 1
Základné ustanovenia
§ 154
(1) Akciou spoločnosťou je spoločnosť, ktoré základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou novitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom. Akcionárra nerúčia za záväzky spoločnosti.
(2) Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „akciová spoločnosť“ alebo skratku „akc. spol.“ alebo skratku „a. s.“.

§ 155
(1) Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akciována ako spoločníka podliehajú na podľa tohto zákona a stanov spoločnosti na jej riadenie, jej zisku a na likvidácii zostatku pri zániku spoločnosti.
(2) Akcia musí obsahovať:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) čielené označenie akcie a jej menovitou hodnotou,
c) označenie, či akcia je na majiteľa alebo na meno, pri akcií na meno meno akcionára,
d) výšku základného imania a počet akcií v čase vydania akcie,
e) dátum vydania a podpisy dvoch členov predstavenstva oprávnených podpísať za spoločnosť.
(3) Akcie môžu znieť na rôznu hodnotu. Ak je vydaných viac druhov akcií, musia akcie obsahovať označenie druhu a určenie práv s ním spojených aspoň odkazom na stanovy.

§ 156
(1) Akcia môže znieť na meno alebo na majiteľa. Stanov môže založiť právo akcionárov na výmenu akcie na meno za akcie na majiteľa na naopak: to neplatí pre zamestnanecke akcie (§ 158 ods. 3).
(2) Akcia na majiteľa je prevoditeľná odovzdaním práva, ale len s tým, že držiteľ.
(3) Akcia na meno je prevoditeľná a prevod sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, a deň účinnosti prevodu. O rubopise platia obdobne predpisy upravujúce
zmenky. Stanovy mohu prevoditefnost akcie obmedzit.

(4) Pri akciach na meno vedie spolocnost zoznam akcionarov, v ktornom sa zapisuje nazon a sidlo pravnickej osoby alebo meno a bydlisko fizickej osoby, ktora je akcioniarom. Na ucinnost prevodu akcie na meno vo ci spolocnosti sa vyzaduje zapis o prevode akcie do zoznamu akcionarov. Spolocnost je povinn na ziadosť akcionara vedať mu vypis zo zoznamu akcionarov v casti, ktorá sa ho týka.

(5) Akcia na meno može znieť aj na dve alebo viac osôb. Práva spojené s akciou može vykonávať ktorákoľvek z nich alebo osoba nimi splnomocnená.

§ 157
Stanovy musia určiť menovitú hodnotu všetkých druhov akcií, ktoré sa majú výdať. Súčet menovitých hodnôt týchto akcií musí zodpovedať výške základného imania.

§ 158
(1) Stanovy môžu uríti vydanie zamestnaneckých akcií a spojiť s nimi určité východy.

(2) Súhrn častí menovitých hodnôt všetkých zamestnaneckých akcií nepodliehajúcich splateniu nesmie prekročiť 5 % základného imania.

(3) Zamestnanecké akcie znejú na meno a môžu sa prevádzka iba medzi zamestnancami spolocnosti a zamestnancami spolocnosti, ktorí odišli do dôchodku.

(4) Pri úmrtí majiteľa zamestnaneckej akcie alebo ukončení jeho pracovného pomeru k spoločnosti mimo ochodu do dôchodku zanikajú práva zo zamestnaneckej akcie a táto akcia sa musí vrátiť spolocnosti. Pokiaľ stanovy neurčujú inak, zaplatí spoločnosť za vrátenú akciu splatenú časť jej menovitej hodnoty, alebo ak je vrátena akcia zaznamenaná na burze, pomerom časť kurzovej hodnoty akcie spolocnosti. Stanovy môžu uríti, že sa pri úmrtí pracovníka zaplatí celá hodnota.

(5) Podrobný postup pre nadobudnutie, prevod a vrátenie zamestnaneckých akcií určujú stanovy.

(6) Pokiaľ z tohto zákona alebo stanov nevyplýva niečo iné, majú majitelia zamestnaneckých akcií rovnako práva ako ostatné akcionári.

§ 159
(1) Stanovy môžu uríti vydanie druhu akcií, s ktorými sú spojené prednosť práva týkajúce sa dividendy (prioritné akcie), ak súhrom ich menovitých hodnôt neprekročiť poloociu základného imania.

(2) Vydané akcie, s ktorými je spojené právo na určitý úrok nezávislý od hospodárskych výsledkov spolocnosti, nie je dovolené.

(3) Stanovy môžu uríti vydanie prioritných akcií, s ktorými nie je spojené právo hlasowania na valnom zhromaždení. Ich majitelia majú všetky ostatné práva spojené s akciami. Stanovy alebo

valné zhromaždenie však môžu vylúčiť alebo obmedziť ich právo na prednosť upísanie no- voydanych akcií. Ak prioritná dividenda nie je vyplatená, nadobúda akcionár hlasovacie právo do doby, keď je prioritná dividenda opäť vyplácaná.

(4) Pri posudzovaní spôsobilosti valného zhromaždenia robiť rozhodnutia a pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými nie je spojené právo hlasovať.

§ 160
(1) Stanovy môžu uríti, že až do polovice svojho základného imania môže spolocnost na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydávať dlhopisy, s ktorými je spojené právo požiadať v čase v nich ustanovenom vydanie akcie alebo predkupné právo na akcie v menovitej hodnote v nich určenej. Po uplynutí tejto lehoty je s dlhopisom spojené právo požiadať zaplatenie v nem určenej sumy a určených výnosov.

(2) Vydaním dlhopisov sa nezvyšuje základné imanie spolocnosti a nie sú s nimi spojené práva akcionára.

(3) Pre dlhopisy platia inak osobitné predpisy.

§ 161
(1) Spolocnost nesmie upísavať akcie vytvárajúce jej základné imanie. Môže získať akcie, ktoré vydala, iba v prípadoch, keď:

a) vstupuje ako právny nástupca do všetkých práv a povinností osoby, ktorá vlastnila tieto akcie,

b) odkupuje zamestnanecké akcie,

c) v súlade s týmto zákonom a stanovami sa znižuje alebo zvyšuje základné imanie,

d) ide o dar alebo dedičstvo.

(2) Spolocnost môže použiť na získanie akcií podľa odseku 1 iba svoj majetok, ktorý prevyšuje základné imanie. Toto obmedzenie sa nevyháňa na zamestnanecké akcie.

(3) Spolocnost nesmie nadobúdať akcie spo- ločnosti, ktorú je jediným vlastníkom jej akcii, s výnimkou pripadu uvedeného v odseku 1 písm. a).

(4) Ak sú vo vlastníctve spolocnosti akcie, ktoré sama vydala, nemôže vykonávať práva akcionára s týmito akciami spojené, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. Toto isté platí o akciách nadobudnutých podľa odseku 3.

(5) Akcie nadobudnuté podľa odseku 1 písm. a) a d), ako aj podľa odseku 3 je spolocnosť povinná predaja najneskor do troch rokov odo dňa, keď ich získala, a ak sa akcie v tejto lehote nepredajú, je spolocnosť povinná tieto akcie vziať z obehu a o ich menovitú hodnotu znižiť základné imanie. Akcie vztáž do obehu sa musia zničiť.
Oddiel 2

Založenie a vznik spoločnosti

§ 162

(1) Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacero zakladateľov.

(2) Ak spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacero zakladateľov, uzavru zakladateľskú zmluvu. Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, podpiše zakladaťškej listinu. Podpisy na zakladateľskej zmluve a na zakladateľskej listine musia byť úradne oveřené. Súčasťou zakladateľskej zmluvy a zakladaťškej listiny je návrh stanov spoločnosti.

(3) Hodnota zákonného imania spoločnosti musí byť aspoň 1 000 000 Kč.

§ 163

Zakladateľská zmluva

(1) Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí obsahovať:

a) obchodné meno, sídlo a predmet podnikania (činnosti),

b) navrhované základné imanie,

c) počet akcií a ich menovitú hodnotu; ak sa majú vytvoriť akcie rôznych druhov, ich názov a opis práv s nimi spojených,

d) upísané vklady jednotlivých zakladateľov,

e) ak sa má na vytvorenie zákonného imania spoločnosti použiť nepenažný vklad, aj určenie pôvodu nepenažného vkladu a jeho ocenenie.

(2) Ak sa má spoločnosť založiť na základe výzvy na upísanie akcií, musí zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina ďalej obsahovať:

a) čas a miesto upísania akcií,

b) postup pri upísaní akcií prevyšujúcich navrhované základné imanie,

c) miesto a čas na splatenie časti upísaných akcií a jej výšky,

d) spôsob zvlášť ustanovujúceho valného zhromaždenia upísateľov.

Založenie spoločnosti na základe výzvy na upísanie akcií

§ 164

(1) Zakladateľa zabezpečujú vytvorenie zákonného imania prevyšujúceho ich vklady výzvou na upísanie akcií, ktorú musí obsahovať údaje uvedené v zakladateľskej zmluve (§ 163).

(2) Výzva na upísanie akcií sa vhodným spôsobom uverejní a jej obsah možno meniť až po márnom uplynutí lehoty ustanovenej pre upísanie akcií.

(3) Návrh stanov musí byť na nahlášnutie v každom upísacom mieste.

§ 165

(1) K upísaniu akcie dochádza zápisom do listiny upísateľov. Zápis zahŕňa počet, pripadné druh upísaných akcií, hodnotu vkladu a uvedenie, či ide o peňažný alebo nepenažný vklad, lehoty pre splácanie upísaných akcií, názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je upísateľom, a jej podpis.

(2) Ak ide o nepenažný vklad, zapiše sa aj jeho revidovanie a ocenenie doloženú odborným odbadom.

(3) Ak ide o peňažný vklad, je upísateľ povinný splátiť aspoň 10% menovitej hodnoty upísaných akcií v čase a na účet v banku, ktoré sú určené zakladateľovi vo výzve na upísanie. Ak upísateľ neспlnil túto povinnosť, je upísanie neúčinné.

§ 166

Po upísaní navrhovaného zákonného imania môžou zakladatelia ďalej upísanie odmietnuť. Ak tak neurobia, rozhodne o prijatí alebo odmietnutí upísania akcie, ku ktorému došlo po dosiahnutí upísania navrhovaného zákonného imania, ustanovujúce valné zhromaždenie. Pri odmietnutí upísania sú zakladatelia povinné spoločne a nerozdzielne bez zbytočného odkladu vrátiť upísateľovi sumu zaplatenú pri upísaní akcií.

§ 167

(1) Upísanie akcie je neúčinné, ak do konca lehoty vyhlásenej vo výzve na upísanie akcie nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného zákonného imania, ibaže akcie chýbajúce do tejto výšky sú do jedného mesiaca dodatočne upísané zakladateľmi alebo niektorými z nich. Nevyžaduje sa upísanie zamestnanec akcie vo výške uvedenej v zakladateľské zmluve alebo zakladateľskej listine.

(2) Ak je upísanie akcie neúčinné, zanikajú práva a povinnosti upísateľov z upísania akcií a zakladatelia sú povinné spoločne a nerozdzielne vrátiť bez zbytočného odkladu upísateľovi sumu zaplatenú pri upísaní akcií.

§ 168

(1) Upísateľovia sú povinní spláťť upísané akcie v lehotách ustanovených v listine upísateľov. Aspoň 30% menovitej hodnoty upísaných akcií, ktoré sa majú splatiť peňažnými vkladmi, sú upísateľovia povinní splatiť najneskôr do začiatku ustanovujúceho valného zhromaždenia; to neplatí pre nepenažných vkladov a zamestnanec akcie.

(2) Pred zápisom spoločnosti do obchodného registra vydajú zakladatelia upísateľov príslušný potvrdenie o výške upísaného vkladu v peniazech alebo iných peniažných oceniteľných hodnotách a o výške sumy, v ktorej bol splatený.

(3) Po zápise spoločnosti do obchodného registra spoločnosť vymeni toto potvrdenie za dočasný list alebo za akciu, ak je splatená celá jej menovitá hodnota.
Ustanovující valné zhromaždení

§ 169
(1) Upisovatelé, kteří splnili povinnost ustanovenou v § 165 a 168, sú oprávněni zúčastnit se na ustanovujícím valném zhromaždení. Zakladatelé zvolají ustanovující valné zhromaždení tak, aby se konalo do 60 dní od data, ke dni, po kterém bylo usnesení o uskutečnění zhromaždení.

(2) Ak zakladateľstvo nedodrží lehotu ustanovenou v odseku 1, povážáva sa upisovanie akcie za neúčinné a nastanú účinky § 167 ods. 2.

§ 170
(1) Ustanovující valné zhromaždení sa môže konať len keď bolo upísané akcie v hodnote navrhovaného základného imania s výnimkou časti pripadajúcej na zamestnanecké akcie a splatilo sa aspoň 50 % menovitej hodnoty peňažných vkladov. Na navrhovanú menovitu hodnotu zamestnaneckých akcií sa prítom nepríhliada.

(2) Ustanovujúcí valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, ak sa na ňom zúčastňujú upisovatelia ako poľovice upísaných akcií, ktorí splnili svoju povinnosť splatiť určenú časť ich menovitej hodnoty. Ustanovujúcemu valnému zhromaždeniu predsať priečasť zakladateľstva splnomocnený ostatnými zakladateľmi alebo jeho zástupca, dokonca až je zvolený predseda ustanovujúceho valného zhromaždenia.

(3) Na rozhodnutie ustanovujúceho valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas upisovateľov s všeobecnou upísanými akcií, ktorí sa zúčastnú na jeho zasadnutí. Rozhodnutie schválené touto většinou môže určiť, v ktorých prípadoch sa vyžaduje iná většina alebo súhlas všetkých prítomných upisovateľov oprávnených na hlasovanie.

§ 171
(1) Ustanovujúcej valné zhromaždení:

a) rozhoduje o založení spoločnosti,

b) schvaluje stanovy spoločnosti,

c) voli orgány spoločnosti, ktoré je podľa stanov oprávnené voliť valné zhromaždenie.

(2) Ak ustanovujúcej valné zhromaždenie rozhodne, že pripušťa upísanie akcií nad navrhnutou výšku základného imania, rozhodne o jeho nové výške. V tomto prípade je účinné upísanie akcií upisovateli, ktorí neskôr upísali akcie do novourečenej výšky základného imania. Upisovateľ akcií nad pôvodnou navrhnutou výšku základného imania nadobúda hlasovacie právo, ak ustanovujúcej valné zhromaždenie zvýši základné imanie zahrňujúce ním upísané akcie a upisovateľ splati aspoň 50 % ich menovitej hodnoty.

(3) Ustanovujúcej valné zhromaždenie schvaľuje na základe odborného odhodu výšku nepečánych vkladov. Ustanovujúcej valné zhromaždenie nesmie určiť výššie ocenenie nepečaného vkladu než ocenenie uvedené v zakladaťeskej zmluve alebo zakla-
dateľskej listine, alebo určené v odbornom odhade doloženom pri upísovaní akcie.

(4) Od zakladaťeskej zmluvy alebo zakladaťeskej listiny sa môže s výnimkou zvýšenia základného imania ustanovujúcej valné zhromaždenie odchýliť len so súhlasom všetkých prítomných upisovateľov.

(5) Konanie ustanovujúceho valného zhromaždenia sa osvedčuje notárskej zápisnici, ktorá zvrhla okrem uznesenia aj zoznam upisovateľov, menovitú hodnotu akcií upísaných každým z nich, ako aj výšku splatnej časti ním upísaných akcií a zvolených členov orgánov spoločnosti.

Založenie spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií

§ 172
(1) Ak sa zakladateľstvo v zakladaťeskej zmluve dohodne, že v určitom pomere splatka celé základné imanie spoločnosti, nevyžaduje sa výzva na upísanie akcie a konanie ustanovujúceho valného zhromaždenia.

(2) Právne postavenie, ktoré má pri založení spoločnosti na základe výzvy na upísanie akcie ustanovujúcej valné zhromaždenie, majú zakladateľia. Ak zo zakladaťeskej zmluvy nevyplýva iné iné, vyžaduje sa na rozhodovanie prítomnosť všetkých zakladateľov a súhlas zakladateľov, ktorí upísali vāčšinu akcií. Rozhodnutie zakladateľov musí mať formu notárskej zápisnice.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia obdobne, ak spoločnosť zakladá bez výzvy na upísanie akcie jedna právnická osoba.

Stanovy

§ 173
Stanovy musia obsahovať:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,

b) predmet podnikania (činnosť),

c) výšku základného imania a spôsob splácania akcie,

d) počet a menovitú hodnotu akcie, ako aj určenie, či akcie znejú na meno alebo na majiteľa,

e) spôsob zvolávania valného zhromaždenia, jeho pôsobnosť a spôsob jeho rozhodovania,

f) počet členov predstavenstva, dozornej rady alebo iných orgánov, ako aj vymedzenie ich pôsobnosti a spôsob rozhodovania,

g) výšku začiatočného rezervného fondu a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná ho doplniť, a spôsob doplniť,

h) spôsob rozdelenia zisku,

i) dôsledky porušenia povinnosti splatiti včas upísané akcie,

j) spôsob zvyšovania a znížovania základného imania a

k) postup pri doplniäi a zmene stanov.
§ 174
Stanovy podľa potreby takisto upravia:

a) vydávanie rôznych druhov akcií (napr. zamestnanecké akcie), ich označenie, počet a práva s nimi spojené a

b) pravidlá pre vydávanie dlhopisov podľa § 160 a práva s dlhopismi spojené.

Vznik spoločnosti

§ 175
(1) Registrový súd vykoná zápis spoločnosti do obchodného registra, ak sa preukáže, že v súlade s týmto zákonom:

a) sa riadne konało ustanovujúce valné zhromaždenie, ak je jeho konanie predpísané,

b) upisovateľa upísali celú hodnotu základného imania a splatili aspoň 30 % základného imania tvoreného peňažnými vkladmi s výnimkou zamestnaneckých akcií,

c) boli schválené stanovy spoločnosti,

d) boli zvolení členovia orgánov spoločnosti.

(2) Návrh na zápis do obchodného registra podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva.

(3) K návrhu na zápis sa príkladá zakladateľská zmluva, prípadne zakladateľská listina, schválené stanovy a notárska zápisnica osvedčujúca konanie ustanovujúceho valného zhromaždenia. Ak tento zákon nevyžaduje konanie ustanovujúceho valného zhromaždenia, príkladá sa notárska zápisnica o rozhodnutí zakladateľov ohľadne otázok prerokovaných inak na ustanovujúcom valnom zhromaždení.

Dočasný list

§ 176
(1) Po zápise spoločnosti do obchodného registra vystaví spoločnosť upisovateľovi dočasný list.

(2) Dočasný list obsahuje menovité hodnotu upísaných akcií, prípadne určenie ich druhu a splatnú časť ich menovitej hodnoty.

(3) Dočasný list je cenným papierom na meno, s ktorým sú spojené práva vyplývajúce z akcii, ktoré dočasný list nahradzár. Ak upisovateľ prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením menovitej hodnoty akcii, ručí za splatenie zvyšku upísanej hodnoty akcii.

(4) Ak dočasný list znie na meno niekoľkých osôb, platí § 156 ods. 5 obdobne. Na splatenie menovitej hodnoty akcii sú tieto osoby zaviazané spoločne a nerozdzielne.

(5) Dočasný list vymení spoločnosť akcionárov za akcie po splatení menovitej hodnoty akcii, ktoré dočasný list nahradzár.

§ 177
(1) Upisovateľ je povinný splatíť celú menovitú hodnotu akcii, ktoré upísal, v čase určenom v stanočnách, najneskôr však do jedného roka od vzniku spoločnosti, s výnimkou zamestnaneckých akcií.

(2) Pri porušení povinnosti splatíť menovitú hodnotu upísaných akcií alebo jej čas zaplatiť upisovateľ úroky z omeškania určené v stanovách, inak vo výške 20 % ročne.

(3) Ak upisovateľ neuropíše splatnú časť menovitej hodnoty upísaných akcií do 60 dní alebo v iné lehote určenej stanovami odo dňa, keď ho na to zakladatelia alebo predstavenstvo vyzvaly, môže predstavenstvo požadovať vrátenie dočasného listu alebo oznámiť upisovateľovi, že jeho dočasný list sa vyhlasuje za neplatný, a výdaj za inému upisovateľovi náhradný dočasný list za podmienok vyžadovaných pre vydanie zrušovaného dočasného listu. Suma získaná z vydania náhradného dočasného listu sa použije na vrátenie sumy zaplatenej pôvodným upisovateľom po započítaní nárok spoločnosti vzniknutých z porušenia jeho povinností.

Oddiel 3

Práva a povinnosti akcionárov

§ 178
(1) Akcionár má právo na podiel do zisku spoločnosti (dividendu), ktorý má valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlisným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

(2) Na výplatu dividend nemôžu použiť základné imanie, ani rezervný fond a prostriedky, ktoré podľa tohto zákona alebo podľa stanov sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu.

(3) Podiel členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku (tantiému) môže určiť valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie.

(4) Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, môžu sa zamestnanci spoločnosti v zhode so stanovami podieľať na rozdelení zisku. Stanový môžu určiť, že tento podiel zo zisku môžu použiť iba na získanie zamestnaneckých akcií spoločnosti.

§ 179
(1) Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijaté dobromyslne.

(2) Po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je akcionár oprávnený požiadať vrátenie svojich majetkových vkladov. Za vrátenie majetkových vkladov sa nepokladajú platby poskytnuté pri vrátení zamestnaneckých akcií.

(3) Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.
§ 180
Akcionář je oprávněný zúčastnit se na valném zjednání, hlasovat na ňom, požadovat od neho vysvětlení a uplatňovat návrhy. Počet hlasov akcionáře na tomto zjednání je rovněž menovitou hodnotou jeho akcií. Spůsob hlasování určují stanovy, které takto mohou obmedzit výkon hlasovacího práva určením najvyššího počtu hlasov jedného akcionáře.

§ 181
(1) Akcionáři, kteří mají akcie, kterých menovitá hodnota přesahuje aspoň 10 % zákonného imaní, mohou požádat o představenstvo o zvolení mimořádného valného zjednání na přerokování navrhnutých záležitostí.

(2) Představenstvo zvolá mimořádné valné zjednání tak, aby se konalo najneskôr do 30 dňa odo dňa, keď mu došla žiadosť o jeho zvolanie. Ak tento čas nepřevyšuje týdne, zvolá mimořádné valné zjednání na žiadosť akcionářů uvedených v odseku 1 v tej istej lehote početnej odo dňa doručenia žiadosť súd. Toto akcionáři majú právo na náhradu nákladov, ktoré im prítom vznikli.

§ 182
Na žiadosť akcionárov uvedených v § 181 ods. 1:

a) představenstvo zarnad nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zjednania,
b) doznarná rada preskúma výkon pôsobnosti představenstva v určených záležitostiach.

§ 183
O vyhlásení rozhodnutia valného zjednania za neplátne platia obdobne ustanovenia § 131.

Oddiel 4
Orgány spoločnosti
Valné zjednania

§ 184
(1) Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zjednania, ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.

(2) Valné zjednania sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ho představenstvo, pokiaľ neustánovalo tento zákon inak, a to spôsobom a v lehotách určených stanovami.

(3) Pri spoločnosti s akciami na meno zasiela predstavenstvo pozvánku všetkým akcionárom najmenej 30 dní pred konaním valného zjednania. Pri spoločnosti s akciami na majetku sa uveřejňuje v tejto lehote oznamenie o konane valného zjednania spôsobom určeným stanovami.

(4) Pozvánka na valné zjednania alebo označenie o konaní valného zjednania obsahuje aspoň:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) miesto, dátum a hodinu konania valného zjednania,
c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimo- riadne valné zjednania,
d) program rokovania valného zjednania.

§ 185
(1) Valné zjednania je schopné uznať sa, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu viac ako 30 % zákonného imania spoločnosti, ak stanovy neurčujú niečo iné.

(2) Akcionári prítomní na valné zjednaniu sa zapsú do listín prítomnych, ktorá obsahuje názov a sídlo právnického osoby alebo mena a bydlisko fyzického osoby, ktorá je akcionárom, pripadne splnomocnencu, číslo a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju opravňujú na hlasovanie. Správnosť listín prítomných potvrzujú svojimi podpismi predseda valného zjednania a zapisovač vložen podľa stanov.

(3) Ak valné zjednania nie je schopné uznať sa, zvolá predstavenstvo náhradné valné zjednania tak, aby se konalo do troch týždňov odo dňa, keď sa malo konávať valné zjednania pôvodne zvolené. Náhradné valné zjednania musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznať sa bez ohľadu na ustanovenia odseku 1.

(4) O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zjednania, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

§ 186
(1) Valné zjednania rozhoduje váčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tento zákon alebo stanovy nevyhodzuje inú váčšinu.

(2) Na rozhodnutie valného zjednania o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyhlasuje súhlas dvoutretinovej váčšiny hlasov akcionárov majúcich tieto akcie.

§ 187
(1) Do pôsobnosti valného zjednania patri:

a) zmena stanov,
b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydanie dlhopisov,
c) volba a odvolanie členov predstavenstva, pokiaľ stanovy neurčujú, že ich voli a odvoláva doznarná rada (§ 194 ods. 1),
d) rozhodnutie o doznarné rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov doznarné rady volených podľa § 200,
e) schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a určenie tantiém,
f) rozhodnutie o zrušení spoločnosti,
g) rozhodnutie o dalsích otázkach, ktoré tento zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zjednania.
(2) Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znižení základného imania a zrušení spoločnosti vyžaduje dvojretinovú váčšinu hlasov prítomných a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

§ 188
(1) Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.

(2) Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:
   a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
   b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
   c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverených sčítaním hlasov,
   d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
   e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
   f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

(3) K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.

§ 189
(1) Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predsedá zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovateľa.

(2) Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti.

(3) Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením alebo pozvaním na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov sa uchovávajú v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania.

§ 190
Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. O zaznamenaní rozhodnutí urobených pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia platia ustanovenia § 187 ods. 2. § 188 a 189 primerane.

Predstavenstvo

§ 191
(1) Predstavenstvo je štátumerným orgánom, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Pokiaľ stanovy neurčia inak, je oprávnený konáť v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. Členovia predstavenstva, ktorí zavádzajú spoločnosť, a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisú do obchodného registra.

(2) Stanovy, rozhodnutia valného zhromaždenia alebo dozornej rady môžu obmedziť právo predstavenstva konať v mene spoločnosti, ale tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.

§ 192
(1) Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku. Táto závierka sa zasilia akcionárom majúcim akcie na meno najmenej 30 dní pred valným zhromaždením. Ak spoločnosť vydała akcie na majiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom určeným stanovami.

(2) V lehotách určených stanovami predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.

§ 193
Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že spoločnosť stratila tretinu základného imania alebo že je po dobu dlhšiu ako tri mesiace platobne neschopná. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.

§ 194
(1) Členov predstavenstva voli a odvoláva valné zhromaždenie z akcionárov alebo iných osôb na dobu určenú v stanovách, ktorá nesmie presiahnuť päť rokov. Stanovým nariadením môžu určiť, že členov predstavenstva volí a odvolá dozornú radu spôsobom, ktorým sú hlásené iného spôsobu.

(2) Stanovým nariadením môžu určiť, že predstavenstvo, ktorého počet členov neklesol pod polovicu, môže vymenať náhradných členov do nasledujúceho zasadania valného zhromaždenia. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.

(3) Predstavenstvo má najmenej troch členov. Členovia predstavenstva volia svojho predsedu. Predstavenstvo rozhoduje váčšinou hlasov svojich členov určenou stanovami, inak váčšinou hlasov všetkých členov.

(4) Predstavenstvo sa spravuje zásadami a po-kynmi schválenými valným zhromaždením. Ich po-rušenie nemá vplyv na účinky konania členov predstavenstva voči tretím osobám.

(5) Členovia predstavenstva sú povinní vyko-návať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zacházať mičanlivosťou o doverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím oso-bám by mohlo spoločnosť spôsobiť škodu.

(6) Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti, ručia za závazok na náhradu škôd spôsobenej tretí osobám, ak náhradu tejto škody nemožno dosiahnuť od spoločnosti pre jej platobnú neschopnosť.
§ 195
(1) O přílehu zasádání predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom.

(2) Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlísny názor na prerokúvaných záležitosti.

§ 196
Zákaz konkurencie
(1) Pokiaľ zo stanov nevyplýva niečo iné, člen predstavenstva nesmie:

a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,

b) prostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,

c) zúčastňovať sa na podnikaní iného spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a

d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu iného právnického osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktoré podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktoré štatutárneho orgánu je členom.

(2) Porušenie týchto ustanovení má dôsledky uvedené v § 65.

Dozorná rada
§ 197
(1) Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

(2) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

§ 198
Dozorná rada preskúmava ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

§ 199
(1) Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia platia prime-rane ustanovenia § 184.

(2) Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.

§ 200
(1) Dozorná rada musí mať najmenej troch členov. Dve tretiny členov dozornej rady sú valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Stanovys môžu určiť vyššie počet členov dozornej rady zamestnancov ale tento počet nesmie byť väčší než počet členov valných zhromaždení; môžu takisto určiť, že zamestnanci v byť časť členov dozornej rady aj pri menšom počte zamestnancov spoločnosti.

(2) Členovia dozornej rady sa volia na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov.

(3) Pre členov dozornej rady platia obdobné ustanovenia § 194 ods. 4. a 5 a § 196.

(4) Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

§ 201
(1) Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.

(2) Rozdielný názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti sa označi valněmu zhromaždení spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.

(3) Dozorná rada rozhoduje na základe súhlasu všetkých svojich členov. O zasadani dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, a ak tito o to požiadajú.

Oddiel 5
Zvýšenie základného imania
§ 202
(1) O zvýšení základného imania rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie dvojletinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydanych viac druhov akcií, vyžaduje sa tieto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií.

(2) V pozvánke alebo oznámení, ktoré sa týkajú zvolania valného zhromaždenia, sa uvedú dôvery navrhovaného zvýšenia základného imania, spôsob a výška tohto zvýšenia, ako aj navrhovaný počet novovydaných akcií alebo nová nominálna hodnota doterajších akcií. Ak zvýšenie základného imania sa má vykonáť vydaním nových akcií, uvedie sa lehota pre ich upísanie. Ak sa navrhne vydanie nového druhu akcií, uvedú sa práva s nimi spojené a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými.
(3) Ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad, uvedie sa v pozvánke alebo oznámení jeho predmet a navrhovaná hodnota. Valnému zhromaždeniu sa predloží ocenenie tohto vkladu odborným odhadom.

(4) Účinky zvýšenia základného imania nastávajú od dňa jeho zápisu do obchodného registra.

Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií

§ 203

(1) Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je pripustné, ak akcionári splatili všetky skôr upísané akcie. Toto obmedzenie sa netýka zvýšenia základného imania nepeñažnými vkladmi a nesplatenej časti zamestnaneckých akcií.

(2) Pre upisovanie akcií pri zvýšení základného imania platia inak primerane ustanovenia pre upísanie akcií pri založení spoločnosti.

§ 204

(1) Pri upísaní akcie na zvýšenie základného imania je upísovatel povinný splatiť časť jej menovitej hodnoty, ktorú určí valné zhromaždenie, najmenej však 30 %.

(2) Pokiaľ zo stanov nevyplýva nič iné, majú doterajší akcionári predruhé právo na upísanie akcie na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podliehajú na doterajšom základnom imaní.

(3) Ak spoločnosť vydala dlhopisy (§ 160), s ktorými je spomenuté predruhé právo na novovydané akcie, je povinná ponúknúť nové akcie majiteľom dlhopisov v súlade so stanoveniami a obsahom dlhopisov. Toto predruhé právo má predruhé právo na upísanie akcie, jeho predruhé právo zaniká.

(4) Na základe akcií vydaných v súvislosti so zvýšením základného imania spoločnosti vzniká právo na dividendu zo zisku dosiahnutého v roku, v ktorom došlo ku zvýšeniu základného imania, pokiaľ stanovy neurčujú inak.

§ 205

Ak spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií a všetci akcionári sa dohodli o rozsahu účasti na zvýšení základného imania, možno základné imanie zvýšiť bez zveřejnenia výzvy na upísanie akcie. Pre zvýšenie základného imania inak platí ustanovenie § 203 ods. 1 obdobne.

§ 206

Predstavenstvo môže podať návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra po upísaní akcií zodpovedajúcich tomuto zvýšeniu a splatení aspoň 30 % ich menovitej hodnoty, ak ide o peňažné vklady.

Podmienené zvýšenie základného imania

§ 207

(1) Ak valné zhromaždenie rozhodne podľa stanov o vydani dlhopisov, s ktorými je spojené právo ich majiteľov požadovať v ich nominálnej hodnote vydanie akcií, poveri valné zhromaždenie predstavenstvo zvýšiť základné imanie v rozsahu uplatnených práv z dlhopisov.

(2) Majitelia dlhopisov uplatňujú práva podľa odseku 1 písomne s uvedením počtu akcií, ktoré požadujú vydať.

(3) Predstavenstvo vydá majiteľom dlhopisov akcie v nominálnej hodnote zodpovedajúcej nárokom z dlhopisov pri ich predložení.

Zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti

§ 208

(1) Po schválení ročnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky môže valné zhromaždenie rozhodnúť, že časti zisku alebo iného majetku spoločnosti prevyšujúce základné imanie, ktoré nie sú účelovo viazané, sa použijú na zvýšenie základného imania spoločnosti. Na zvýšení základného imania sa podliehajú akcionári podľa menovitých hodnôt upísaných akcií.

(2) Na zvýšení základného imania sa podliehajú aj akcie, ktoré sú v majetku tejto spoločnosti podľa § 161 ods. 1.

§ 209

(1) Zvýšenie sa vykoná buď vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu nimi upísaných akcií na doterajšom základnom imaní, alebo zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií.

(2) Zvýšenie menovitej hodnoty doterajších akcií sa vykoná buď ich výmenou, aleb o vyznačením vyššej hodnoty na doterajších akciách a podpisom dvoch členov predstavenstva oprávnených podpiť sa za spoločnosť.

§ 210

Zvýšenie základného imania predstavenstvom

(1) Stanovy môžu poveriť predstavenstvo, aby za podmienok určených stanovami vydalo nové akcie alebo previedlo majetok spoločnosti prevyšujúce základné imanie do základného imania a zvýšilo základné imanie do určenej hodnoty, najviac však o jednu tretinu doterajšej výšky základného imania.

(2) Ak to vyplýva zo stanov, môže valné zhromaždenie poveriť predstavenstvo zvýšiť základné imanie pri vydávaní zamestnaneckých akcií, najmä pri použití podielov zamestnancov na zisku spoločnosti na nákup týchto akcií. Podrobnosti určia stanovy.
Oddiel 6

Zniženie zákładného imania

§ 211
(1) O znižení zákładného imania rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojyrečtinovou váčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydanych viac druhov akcií, vyzýva sa táto váčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií. V rozhodnutí valného zhromaždenia sa uvedie dôvod zniženia zákładného imania, rozsah zniženia, spôsob, ktorým sa má vykonať, a lehota na predloženie akcií spoločnosti.

(2) Zákładné imanie nemožno znižiť pod jeho minimálnu výšku ustanovenú v § 162 ods. 3.

(3) Zniženie zákładného imania spoločnosti zahŕňa predovšetkým akcie, ktoré sú v jej vlastníctve.

(4) Zniženie zákładného imania sa nesmie dotknúť práv majiteľov dlhopisov (§ 160).

§ 212

V pozvánke alebo oznámení, ktoré sa týkajú zvolania valného zhromaždenia, sa uvedú dôveryhodné váčšiny zniženia zákładného imania, ako aj spôsob a výška tohto zniženia.

§ 213

(1) Zniženie zákładného imania sa vykoná znižením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obuech určité počet akcií.

(2) Zniženie menovitej hodnoty akcií sa vykoná výmenou za nové akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyzačením nižšej menovitej hodnoty na dobrejšej akcií s podpisom dvoch členov predstavenstva oprávnených podpívať za spoločnosť.

(3) Z obuech sa vezme akcia tým, že sa vykúpi akcie predložené na výzvu predstavenstva alebo vyžrebované akcie. Podobné pravidlá pre vzatie akcie z obuech určí valné zhromaždenie posledného zmluvne znenia zákładného imania.

(4) Rozhodnutie valného zhromaždenia o znižení zákładného imania sa zapiše do obchodného registra. Návrh na zápis podáva predstavenstvo do 30 dní od rozhodnutia valného zhromaždenia.

§ 214

(1) Predstavenstvo vyzve akcionárov, ktorí majú akcie na meno, aby ich predložili v lehote určenej rozhodnutím valného zhromaždenia za účelom výmeny, vyzačenia zniženia ich menovitej hodnoty alebo vzatia z obuech. Ak spoločnosť vydala akcie znejúce na majiteľa, zverejní výzvu na ich predloženie.

(2) Predstavenstvo vyhlasí za neplatné akcie vzaté z obuech, ktoré naprieč výzve nebol v určenej lehote predložené. Vyhlásenie akcií za neplatné sa oznámi akcionárom spôsobom uvedeným v odseku 1 a zverejní sa.

§ 215

(1) Predstavenstvo je povinne oznámiť rozsah zniženia zákładného imania do 30 dní od dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho znižení osobám, ktorým zvukli pohľadávky voči spoločnosti pred zápisom rozhodnutia valného zhromaždenia do obchodného registra.

(2) Rozhodnutie valného zhromaždenia sa okrem toho zverejní najmenej dvakrát za sebou s aspoň tridsaťtým odstupom.

(3) Veritelia spoločnosti uvedeni v odseku 1 sú oprávnení požadovať do 90 dní odo dňa, keď dostali oznámenie o znižení zákładného imania, inak do 90 dní odo dňa druhého zverejnenia, aby splnili ich neuhradených pohľadávok bolo dostatočným spôsobom zabezpečené.

(4) Ak medzi veriteľmi a spoločnosťou nedôjde k dohode o spôsobe zabezpečenia pohľadávok, rozhodne o dostatočnom zabezpečení súd s ohľadom na druh a výšku pohľadávky.

§ 216

(1) Po uplynutí 90 dní od doručenia oznámenia podľa § 215 ods. 1, pripadne od posledného zverejnenia rozhodnutia podľa § 215 ods. 2 môže predstavenstvo podať návrh na zápis zniženia zákładného imania do obchodného registra. Registrový súd vykoná zápis, ak sa preukáže oznámenie rozhodnutia valného zhromaždenia o znižení zákładného imania podľa § 215 ods. 1 a 2 a zabezpečenie pohľadávok veriteľov alebo ich uspokojenie.

(2) K zniženiu zákładného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.

(3) Pred zápisom zniženia zákładného imania do obchodného registra nemožno akcionárom poskytnúť plnenie z dôvodu zniženia zákładného imania alebo z toho dôvodu odpustiť alebo znižiť nespústiteľné časti menovitéch hodnôt ich akcií.

Oddiel 7

Rezervný fond

§ 217

(1) Pri svojom vzniku vytvára spoločnosť rezervný fond vo výške a spôsobom určeným v stanovách. Minimálna výška rezervného fondu je 10 % zákładného imania. Tento fond sa dopĺňa ročne sumou určenou stanovami, najmenej však 5 % z čistého zisku až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do 20 % zákładného imania.

(2) O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, ak stanovy neurčujú inak.

Oddiel 8

Zrušenie a likvidácia spoločnosti

§ 218

O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhro-
maždení. Pro zrušení a zánik platí ustanovení § 68.

§ 219
(1) Likvidátora vyměňovať valně zhromaždení.
(2) Pokiaľ zo stanov nevyplýva niečo iné, môžu akcionári majúci akcie predstavujúce aspoň desaťmu zákonného imania požiadať s uvedením dozvodov súdu, aby odvolal likvidátora vymenovaného valným zhromaždením a nahradil ho inou osobou.
(3) Likvidátora, ktorého nevymenovalo súd, môže valné zhromaždenie odvoláť a nahradiť iným likvi-
dátorom.

§ 220
(1) Po uspokojení všetkých veríťov sa likvi-
dačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcim menovitej hodnote ich akcií, pokiaľ zo stanov nevyplýva niečo iné.
(2) Ak akcie neboli úplne splatené, vyplati sa akcionárom suma, ktorú splatili, a až zvyšok sa rozdelí medzi akcionárov v pomere k výške meno-
viète hodnoty ich akcií.
(3) Ak likvidačný zostatok nestačí na úhradu menovitej hodnoty akcií, dela sa akcionári v pomere zodpovedajúcim splatenému menovitej hodnote ich akcií.

H l a v a I

D R U Ž T V O

D i e l I

Základné ustanovenia

§ 221
(1) Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.
(2) Obchodné meno družstva musí obsahovať označenie „družstvo“.
(3) Družstvo musí mať najmenej päť členov; to neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby. Na trvanie družstva nemá vplyv pristúpenie ďalších členov alebo zánik členstva doterajších členov, ak družstvo splní podmienky predchádzajúcej vety.

§ 222
(1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom.
(2) Členovia neručia za vážky družstva. Sta-
novy môžu určiť, že členovia družstva alebo niektorí z nich majú na základe rozhodnutia členskej schôdze voči družstvu do určitéj výšky uhradzovacie povinnosti presahujúce členský vklad na krytie strát družstva.

§ 223
(1) Základné imanie družstva tvori súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva.
(2) Stanovy určujú výšku zákonného imania družstva, ktoré sa zapisuje do obchodného registra (zapisované zákonné imanie). Zapisované zákonné imanie musí byť najmenej 50 000 Kčs.
(3) Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu určeného stanovami (zákonné členský vklad) alebo v stanovách určenej časti zákonného členského vkladu (vstupný vklad).
(4) Členovia družstva sa môžu zavziať, pokiaľ to stanovy povinnú k, k všetkým členstvom vkladu a k ďalšej majetkovej účasti na podnikaní družstva za podmienok určených stanovami.
(5) Nepeňažné vklady sa ocenia spôsobom urče-
ným stanovami alebo pri založení družstva do-
hodným spôsobom všetkými členmi.
(6) Člen je povinný splátiť členský vklad pre-
sahujúci vstupný vklad do troch rokov, ak stanovy neurčia krátko lehotu. Stanovy môžu určiť, že členovia sú povinní, ak to vyžaduje strata družstva, splátiť na základe rozhodnutia členskej schôdze nesplatenú časť členského vkladu ešte pred dobou jej splatnosti.

§ 224

Založenie družstva

(1) Na založenie družstva sa vyžaduje konanie ustanovujúcej schôdže družstva.
(2) Ustanovujúca schôdza družstva:
a) určuje zapisované zákonné imanie,
 b) schvaľuje stanovy,
c) voli predstavenstvo a kontrolnú komisiu.
(3) Na ustanovujúcej schôdži družstva sú oprávnené hlasovať osoby, ktoré podali prihlášku do družstva. Pred rozhodovaním o veciach uvede-
ných v odseku 2 zvolí ustanovujúca členská schôdza svojho predsedajúceho. Do jeho zvolenia vede schôdu zvoliavať.
(4) Ustanovujúca schôdza družstva volí a pri-
jíma uznesenie včasťou prítomných. Uchádzač o členstvo môže vziať svoju prihlášku späť ihneď po hlasovaní o stanovách, ak hlasoval proti ich prijatiu.
(5) Ustanovujúca schôdza družstva vedie k jeho založeniu, ak sa na nej uchádzači o členstvo zaviazali k členským vkladom dosahujúcim určenú sumu zapisovaného zákonného imania. Zákonné členský alebo vstupný vklad sa musí splatiť do 15 dní od konania ustanovujúcej schôdže družstva určenému členovi predstavenstva spôsobom urče-
ným členskou schôdzou.
(6) Priebeh ustanovujúcej schôdže družstva sa osvedčuje notárskou zápisnicou, ktorá obsahuje aj zoznam členov a výšky jednotlivých členských vklad-
rov, ku ktorým sa na schôdzi družstva zaviazali. Príloho zápisnice tvoria stanovy v schválenom znění.
§ 225

(1) Družstvo vzniká dům zápisu do obchodního registra. Pred podaním návrhu na tento zápis musí být splatná aspoň polovina zapisovaného základného imania.

(2) Návrh na zápis je povinně podání predstavbenstvo. Návrh na zápis podpisujú všetci členovia predstavbenstva.

(3) K návrhu na zápis sa príkladá:

a) notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdži k družstvu podpísanú všetkými členmi predstavbenstva,

b) stanovy družstva,

c) doklad o splatnosti určenej časti zapisovaného základného imania.

§ 226

(1) Stanovy družstva musia obsahovať:

a) obchodné meno a sídlo družstva,

b) predmet podnikania (činnosti),

c) vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov k družstvu a družstva k členom,

d) výšky základného členského vkladu, prípadne aj výška vstupného vkladu, spôsob splácania členských vkladov a vyporiadanie členského podielu pri zániku členstva,

e) orgány družstva a počet ich členov, dĺžku ich funkčného obdobia, spôsob ustanovovania, pôsobnosť a spôsob ich zvolania a rokovania,

f) spôsob použitia zisku a úhrady prípadnej straty,

g) tvorbu a použitie nedelitelného fondu,

h) ďalšie ustanovenia, ak to vyplýva z tohto zákona.

(2) Ak podľa stanov je podmienkou členstva tiež pracovný vťah člena k družstvu, môžu stanovy obsahovať úpravu tohto vťahu. Táto úprava nesmie odporúčať pracovnoprávny predpisom, ibaže úprava je pre člena vyhodnojšia. Ak nie je osobitná úprava v stanovách, platia pracovnoprávne predpisy.

(3) O zmene stanov rozhoduje členská schôdza. Predstavbenstvo družstva je povinné do 30 dní od schválenia zmeny stanov upovedomiť o tom registrový súd.

D i e l I I

Vznik a zánik členstva

§ 227

(1) Členstvu družstva môžu byť fyzické i právnické osoby. Ak podľa stanov je členstvo podmienené pracovným vťahom k družstvu, môže sa členom stať fyzická osoba, ktorá skôr skôr povinné škôlku dochádza k dosiahla 15 rokov svojho veku.

(2) Po splnení podmienok vyplývajúcich zo zákona a stanov vzniká členstvo:

a) pri založení družstva dňom vzniku družstva,
stanovami, najdliššie však uplynutím šiestich mesiacov od dňa, keď člen písomne oznámil vystúpenie predstavenstvu družstva.

(3) Člen môže byť vylúčený, ak opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov uvedených v stanovách. Fyzická osoba môže byť vylúčená tiež, ak bola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchala proti družstvu alebo členovi družstva. O vylúčení, ktoré sa musí členovi písomne oznámiť, rozhoduje, pokiaľ stanovy neurčujú inak, predstavenstvo. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na členskú schôdu.

(4) Súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami.

§ 232

(1) Členstvo fyzického osoby zaniká smrťou. Dedič členských práv a povinností porúčiteľa môže požiadať družstvo o členstvo. Zákonom alebo stanovom môžu určiť, kedy predstavenstvo nesmie dedičovo členstvo odmietnúť alebo kedy sa nevyžaduje súhlas predstavenstva s nadobudnutím členských práv a povinností dedičom.

(2) Súhlas predstavenstva sa nevyžaduje, ak dedič nadobudol práva a povinnosti spojené s členstvom v bytovom družstve.

(3) Dedič, ktorý sa nestal členom, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo zaniklo.

(4) Členstvo právnického osoby v družstve zaniká jej vstupom do likvidácie alebo vyhlásením konkursu, prípadne jej zánikom. Ak má právnická osoba právného nástupcu, vstupuje nástupcu do všetkých doterajších jej členských práv a povinností.

§ 233

(1) Pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnací podiel.

(2) Vyrovnací podiel sa určí pomerom splateného členského vkladu doterajšieho člena násobeneho počtom ukončených rokov jeho členstva k súhrnu splatených členských vkladov všetkých členov násobenému ukončenými rokmi ich členstva.

(3) Pri určení vyrovnacího podielu je rozhodný stav cítostného obchodného imania družstva podľa účtovnej závierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Pri určovaní výšky vyrovnacného podielu sa neprihlášala na imanie, ktoré je v nedeliteľnom fonde, a ak to vyplýva zo stanov, aj v iných zabezpečovacích fondoch. Takisto sa neprihlášala na vklady členov s krátkim ako ročným členstvom predo dňom, ku ktorému sa ročná účtovná závierka zostavuje.

(4) Nárok na vyrovnací podiel je splatný uplynutím troch mesiacov od schválenia účtovnej závierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Nárok na podiel na zisku vzniká len za obdobie trvania členstva.

(5) Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa použijú, len pokiaľ stanovy neurčujú inak.

§ 234

(1) Vyrovnací podiel sa uhrádza v peniazech. Stanový môžu určiť, že v prípadoch, keď členský vklad spočíval úplne alebo sčasti v prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na družstvo, môže člen žiadať vyporiadanie vrátení tejto nehnuteľnosti, a to v hodnote, ktorá je evidovaná v majetku družstva v čase zániku jeho členstva. Ak je výška vyrovnacího podielu menšia, než je hodnota vráteného nehnuteľnosti, je nadobúdajúci člen po- vinný uhráditi družstvu rozdiel v peniazech. Stanovy môžu určiť, že obdobne sa postupuje aj v prípade, keď spočíval členský vklad v poskytnutí iného vecného plnenia. Družstvo zodpovedá členovi, ak nakladá s majetkom družstva spôsobom, ktorý by toto vrátenie znemožňoval.

(2) Nárok podľa odseku 1 na vrátenie poňhos dopádové pôdy vloženej do družstva má člen aj v prípade, že tento nárok stanovy neurčujú.

§ 235

Nedeliteľný fond

(1) Družstvo je povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond najmenej vo výške 10% zapisovaneho základného imania. Tento fond družstvo doplňia najmenej o 10 % ročného čistého zisku, a to až do doby, než výška nedeliteľného fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania družstva. Stanový môžu určiť, že sa vytvára vyššia nedeliteľný fond alebo ďalšie zabezpečovacie fondy.

(2) Nedeliteľný fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi členov.

§ 236

Rozdelenie zisku

(1) Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov sa uznaňa členská schôdza pri prerokovaní ročnej účtovnej závierky.

(2) Ak zo stanov nevyplýva niečo iné, určí sa podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov pomerom výšky jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov: u členov, ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti.

(3) Stanovy družstva alebo uznesenie členskej schôdze, ak to stanovy pripúšťajú, môžu určiť iný spôsob vymedzenia podielu člena na zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov.

D í e l  I I I

Orgány družstva

§ 37

Orgány družstva sú:

a) členská schôdza,

b) predstavenstvo,

c) kontrolná komisia,

d) ďalšie orgány družstva podľa stanov.
§ 238
(1) Do orgánů družstva můžou být voleni len členovia družstva starši ako 18 rokov a zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi družstva.
(2) Ak je členom družstva právnická osoba, je povinná splnomocňiť fyzický osobu konať za ňu v orgáne družstva.
(3) Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, vyžaduje sa na platnosť uznesenia členskej schôdz, predstavenstva a kontrolnej komisie ich riadne zvolanie, prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov a súhlas väčšiny hlasov prítomných členov. Tento zákon alebo stanovy určujú, pre ktoré uznesenia je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny.

Členská schôdza
§ 239
(1) Najvyšším orgánom družstva je schôdza členov družstva (ďalej len „členská schôdza”).
(2) Členská schôdza sa schádza v lehotách určených stanovami, najmenej raz za rok. Zvolanie členskej schôdze sa musí členom oznámiť spôsobom určeným stanovami.
(3) Členská schôdza sa musí zvolat, ak o to požiada písomne aspoň jedna tretina všetkých členov družstva, kontrolná komisia, ako aj v ďalších prípadoch, ak tak určujú stanovy.
(4) Do sústotnosti členskej schôdze patri:
   a) meniť stanovy,
   b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
   c) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
   d) rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne spôsobu úhrady straty,
   e) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapísaného zákonného imania,
   f) rozhodovať o zákonnéhých otázkach koncepcie rozvoja družstva,
   g) rozhodovať o splnu, zľúčení, premene, rozdeleňi a o inom zrušení družstva.
(5) Členská schôdza rozhoduje o ďalších záležitostiach sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ tak ustanovuje tento zákon, stanovy, prípadne pokiaľ si rozhodovanie o niektoréj veci vyhrádila.
(6) Stanovy družstva môžu určiť, že členské schôdze sa budú konať formou členských schôdží. Pri rozhodovaní sa sčítajú hlas ty odovzdané na všetkých členských členských schôdžách. Člensko-vé členskej schôdze nemôžu rozhodovať o zániku družstva a v ďalších prípadoch, ak tak určujú stanovy.
(7) Ak s ohľadom na rozsah družstva nie je dobre možné zvolávať členskú schôdzu, môžu stanovy určiť, že v rozsahu nimi určenom plnú pôsobnosť členskej schôdze zhromaždenie delegátov. Každý z delegátov sa volí rovnakým počtom hlasov.

Stanovy môžu určiť odchýlky, pokiaľ sú potrebné vzhľadom na organizačné usporiadanie družstva.
(8) Ak členská schôdza nie je schopná uznaťť sa, zvolá predstavenstvo náhradnú členskú schôdzu tak, aby sa konať do troch týždňov odo deňa, keď sa mala konať členská schôdza pôvodne zvolaná. Náhradná členská schôdza musí mať mezmený program rokovania a je schopná uznaťť sa bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods. 3. Obdobne sa postupuje pri členských členských schôdzech a pri schôdzech delegátov.

§ 240
(1) Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas, pokiaľ stanovy neurčujú inak.
(2) Ak to stanovy připuštajú, môže člen družstva splnomocňiť iného člena družstva, aby ho na členskej schôdži zastupoval. Tým nie sú dotknuté predpisy o zastúpení zo zákona alebo na základe súdného rozhodnutia.

§ 241
(1) O každej členskej schôdži sa vyhovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:
   a) dátum a miesto konania schôdze,
   b) prijaté uznesenia,
   c) výsledky hlasovaní,
   d) neprijaté námietky členov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.
   (2) Prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov schôdže, pozvánka na ňu a podklady, ktoré boli predložené k prerokovaným bodom.
   (3) Každý člen má právo vyžiadať si zápisnicu a jej prílohy na nahladnutie.

§ 242
Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia členskej schôdže, pokiaľ uznesenie je v rozporí s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh súdu môže člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdži, ktorá uznesenie prijala, alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania tejto schôdže. Návrh môžu na súd podať len do jedného mesiaca odo deňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky, alebo od oznámenia námietky predstavenstvu.

§ 243

Predstavenstvo
(1) Predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré tento zákon alebo stanovy nevyhradili inému orgánu.
(2) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva.
(3) Predstavenstvo plní uznesenia členskej schôdže a zodpovedá jej za svoju činnosť. Ak zo stanov nevyplýva niečo iné, za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však
pre právní úkon, který robi představenstvo, předpisána písemná forma, je potřebný podpis aspoň dvoch členů představenstva.

(4) Představenstvo sa schádza podla potreby. Musí sa zísť do 10 dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nedošlo k napráve nedostatkov.


(6) Predseda družstva organizuje a riadi rokovanie představenstva. Ak tak stanovy určujú, organizuje a riadi aj bežnú činnosť družstva.

(7) Stanovy môžu určiť, že bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ vymenovaný a odvolaný představenstvom.

§ 244

Kontrolná komisia

(1) Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba členskej schôdze a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Kontrolná komisia má najmenej troch členov.

(2) Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva.

(3) Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolnú komisiu představenstvo a vyžaduje zaistenie nápravy.

(4) Kontrolná komisia sa schádza podla potreby, najmenej ráz za tri mesiace.

(5) Kontrolná komisia voli zo svojich členov predsedu, prípadne podpredsedu, pokiaľ stanovy neurčujú, že ich volí členská schôdza.

(6) Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si u představenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Představenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisií všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení družstva a jeho členov. To isté platí aj vo vztahu k riaditeľovi.

(7) Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie ţidať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.

§ 245

Orgány malého družstva

(1) V družstve, ktoré má menej ako 50 členov, môžu stanovy určiť, že pôsobnosť představenstva a kontrolnej komisie plní členská schôdza.

(2) Štatutárnym orgánom je predseda, prípadne ďalší člen poverený členskou schôdzou.

(3) V družstvách s členstvom právnických osôb, ktoré majú menej ako päť členov, určia spôsob rozhodovania a štatutárný orgán stanoví.

Spoločné ustanovenia o člente v orgánoch družstva

§ 246

(1) Funkčné obdobie členov orgánov družstva určujú stanovy, nesmie však presiahnuť päť rokov.

(2) Členovia prvých orgánov po založení družstva môžu byť volení len na obdobie najviac troch rokov.

(3) Ak stanovy neurčujú inak, môžu byť členovia orgánov družstva volení opätovne.

(4) Zástupcovia právnických osôb, ktorí sú členmi orgánov družstva, majú rovnakú zodpovednosť, akoby boli členmi týchto orgánov osobne. Za ich záväzky z tejto zodpovednosti ručí právnická osoba, ktorá ich splnomocnila.

§ 247

(1) Funkcie člena představenstva a člena kontrolnej komisie sú navzájom nezlučiteľné.

(2) Stanovy môžu určiť ďalšie prípady nezlučiteľnosti funkcií alebo okolností, pre ktoré člen družstva nemôže byť členom niektorého voleného orgánu družstva.

§ 248

(1) Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť, je však povinný oznámiť to orgánu, ktorého je členom. Jeho funkcia sa skońší dňom, keď odstúpienie prerokoval orgán oprávnený na to podľa stanov. Ak stanovy neurčujú inak, prerokuje odstúpenie orgán, ktorý ho zvolil. Prišľušný orgán musí prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadaní po tom, čo sa o odstúpení dozvedel, najdlhšie však do troch mesiacov. Pôdobyom umplynút tejto lehoty sa odstúpe nie pokladá za prerokované.

(2) Ak stanovy určujú, že sa volia náhradníci členov orgánov družstva, nastupuje namiesto odstúpivého člena doľa účinnosť odstúpenia náhradníka podľa určeného poradia.

(3) Ak náhradník nie je zvolený, môže orgán povolať zastupujúceho člena až do doby, keď sa môže vykonať riadna voľba nového člena. Zastupujúci člen má práva a povinnosti riadneho člena.

(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 platia aj v prípade, že členstvo v orgáne zanikne smrťou.

§ 249

Zákaz konkurencie

Členovia představenstva a kontrolnej komisie družstva, prokuristi a riaditeľ nesmú byť podnikateľmi ani členmi štatutárných a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti.
Stanovys môžu upraviť rozsah zákazu konkurencie

§ 250

**Hlasovanie v predstavstve a kontrolnej komisií**

(1) Každému členovi predstavstva a kontrolnej komisie držiava patri jeden hlas. Hlasuje sa verejne, ak stanovys neurčujú, že o určitých otázkach sa hlasuje tajne. Na tajnom hlasovaní sa môže v jednotlivých prípadoch uznesť rokujúci orgán.

(2) Ak tak stanovys prípustajú, možno uznesenie prijať hlasovaním uskutočneným písomne alebo pomocou prostriedkov oznamovacej techniky, ak s týmto spôsobom hlasovania prejavia súhlas všetci členovia orgánu. Pre tento prípad sa hlasujúci pokladajú za prítomných (§ 238 ods. 3).

§ 251

(1) Nároky družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu uplatňuje predstavstvo. Voči členom predstavstva uplatňuje nároky družstva kontrolná komisia prostredníctvom nov určeného člena.

(2) Tieto nároky družstva sa môžu uplatniť na súde len s predchádzajúcim súhlasom členskej schôdze. Stanovys môžu určiť, že členská schôdza schvaľuje aj urovenie v tejto veci.

**Die l I V**

**Ročná účtovná závierka a výročná správa o hospodárení**

§ 252

(1) Družstvo je povinné zostaviť za každý rok účtovnú závierku.

(2) Spolu s ročnou účtovnou závierkou navrhnú predstavstvo aj spôsob rozdelenia a použitia zisku, prípadne spôsob úhrady strát.

(3) Členovia družstva si môžu vyslať ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a strát na nahladnutie.

§ 253

Ak tak stanovsky určujú, zabezpečí predstavstvo vypracovanie výročnej správy o hospodárení družstva, ktorá obsahuje prehľad obchodnej činnosti v uplynulom roku a predpoklady jeho ďalšieho podnikania, ako aj ďalšie skutočnosti určené stanovami. Výročnú správu predkladá predstavstvo spolu s ročnou účtovnou závierkou na prerokovanie členskej schôdze.

**Die l V**

**Zrušenie a likvidácia družstva**

§ 254

(1) Družstvo zaniká výzavom z obchodného registra.

(2) Družstvo sa zrušuje:

a) uznesením členskej schôdze,

b) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c) rozhodnutím súdu,

d) uplynutím doby, na ktorú bolo družstvo zriadené,

e) dosiahnutím účelu, na ktorý bolo družstvo zriadené.

(3) Rozhodnutie členskej schôdze o zrušení sa osvedčuje notárske zápisnícom.

§ 255

(1) Uzniesenie členskej schôdze o zlučení, splnutí alebo rozdelení družstva musí obsahovať určenie právneho nástupcu a vymedzenie imania, ktoré na neho prechádza. Pri rozdelení družstva členská schôdza určí, ako sa imanie družstva a jeho členovia rozdelia. Pri tomto určení sa vezme zreteľ na oprávnené záujmy jednotlivých členov.

(2) Člen, ktorý nesúhlasí s prevodom svojich členských práv a povinností na právneho nástupcu družstva, môže z družstva vystúpiť ku dňu, keď má k tomuto prevodu dôjazd, ak to oznámi predstavstvo do jedného týžňa po uznesení členskej schôdze. Nárok na vrátenie podiel podľa § 233 je povinný uhradiť členovi, ktorý z družstva vystúpil, právny nástupca družstva do jedného mesiaca od dňa, keď na neho prešlo imanie družstva.

§ 256

(1) Pri splnutej súhlasite prechádza imanie a členstvo na novovzniknuté družstvo dňom, ku ktorému bolo novovzniknuté družstvo zapisané do obchodného registra.

(2) Pri zlučení družstva s iným družstvom imanie zlučovaneho družstva a členstvo prechádzajú na preberajúce družstvo ku dňu výzvamu zlučovaneho družstva z obchodného registra.

(3) Pri rozdelení družstva prechádza imanie družstva a členstvo na družstvá zväčšené rozdelením ku dňu, keď tieto družstvá boli zapisané do obchodného registra. Ustanovenie § 69 ods. 4 platí obdobne.

(4) V obchodnom registri sa vykoná výzvy zanikajúceho družstva a zápis družstva zväčšeného splynutím alebo družstiev zväčšených rozdelením, ako aj zápis spoločnosti zväčšené premenou družstva k tomu istému dňu. Výzvy družstva zväčšeného zlučením a zápis zmeny družstva, s ktorým sa zlučilo, sa vykoná takisto k tomu istému dňu.

(5) Pokiaľ z rozhodnutia členskej schôdze neplyva niečo iné, zúčastňuje sa člen družstva na podnikaní nástupnického družstva členským vkladom vo výške, ktorá by zodpovedala jeho nároku na likvidácni zostatku v prípade, že by družstvo likvidovalo.
§ 257
(1) Súd môže na návrh orgánu štátnej správy, orgánu alebo člena držuva alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť o zrušení držuva a jeho likvidácii, ak:
a) počet členov držuva klesol pod počet určený v § 221 ods. 3.
b) súhrn členských vkladov klesol pod sumu ustanovenú v § 223 ods. 2.
c) uplynuli dva roky od dňa, keď sa skončilo funkčné obdobie orgánov držuva a nebol zvolené nové orgány, alebo sa porušila povinnosť zvoláť členskú schôdu, alebo držuva po dobu dlhšiu ako dva roky neprevádzkuje žiadnu činnosť,
d) držuvo porušilo povinnosť vytvárať nedeliteľný fond,
e) držuvo porušuje ustanovenie § 56 ods. 3.
f) založením, splynutím alebo znížením členstva sa porušil zákon.
(2) Súd môže pred rozhodnutím o zrušení držuva určiť lehoto na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa zrušenie navrhol.

§ 258
(1) Členská schôda môže rozhodnúť, že držuvo zriadené na dobu určitú bude v činnosti pokračovať aj po skončení tejto doby.
(2) Toto rozhodnutie sa však musí urobíť skôr, ako sa začalo s rozdelením likvidačného zostatku.

§ 259
(1) Ak zákon neustanovuje inak, vstupuje zrušenie držuva do likvidačie. Likvidačtori sú vymeňovaní spôsobom uvedeným v stanovách držuva, inak ich vymenúva členská schôda.
(2) Likvidačtori sú povinní vypracovať pred rozdeľením likvidačného zostatku návrh na jeho rozdelenie, ktorý prerokúva členská schôda. Návrh na rozdelenie sa musí na požiadanie predložiť každému členovi držuva.

(4) Každý člen držuva alebo iná oprávnenná osoba môže do troch mesiacov odo dňa konania členské sa schôde navrhnuť, aby súd vyhlasil uznesenie členskej schôde o rozdelení likvidačného zostatku za neplatné pre rozpor s právnymi predpismi alebo stanovami. Ak súd návrhu vyhoví, rozhodne zároven o rozdelení likvidačného zostatku. Do uplynutia lehoty troch mesiacov alebo do právoplatného rozhodnutia súdu nesmie sa likvidačný zostatok rozdeliť.

§ 260
Použitie predpisov o obchodných spoločnostiach
Ak sa v tejto hlave neustanovuje inak, použijú sa na držuvo primerane ustanovenia hlavy I, dielu I (§ 56 až 75) tejto časti zákona.

T R E T I A Č A S T

O B C H O D N Ó Ž A V Ú Z K Ó V E V Z Í TA H Y

H L A V A I

VŠEOBECNÉ USTÁNOVENIA

D I E L I I

Predmet právnej úpravy a jej povaha

§ 261
(1) Táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.
(2) Toto časť zákona sa spravujú takisto záväzkové vzťahy medzi štátnou alebo samosprávnou územnou jednotkou a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, ak sa týkajú zabezpečovania verejnych potrieb. Na tento účel sa za štátné organizácie, ktoré nie sú podnikateľmi, pri uzavieraní zmlúv, z ktorých obsahu vyplýva, že ich obsahom je uspokojovanie verejných potrieb.
(3) Toto časť zákona sa spravujú bez ohľadu na povahu účastníkov záväzkové vzťahy:
   a) medzi zákazateľmi obchodných spoločnosti, medzi spolúkoncom a obchodnou spoločnosťou, ako aj medzi spolúkoncomi navzájom,
   b) medzi zákazateľmi držuva a medzi členom a držuvo,
   c) z burzových obchodov a ich sprostredkovania (§ 642).
   d) zo zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti (§ 476), zmluvy o úvere (§ 497), zmluvy o kontrolnej činnosti (§ 591), zasielateľskej zmluvy (§ 601), zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku (§ 638), zmluvy o tichom spolocenstve (§ 673), zmluvy o otvorení akreditív (§ 682), zmluvy o inkase (§ 692), zmluvy o uložení cenných papierov alebo iných hodnôt (§ 700), zmluvy o bežnom účte (§ 708) a zmluvy o vkladovom účte (§ 716).
   e) z bankovej záruky (§ 313), z cestovného šeka (§ 720) a sťubu odškodnenia (§ 725).
(4) Toto časťou zákona sa spravujú aj vzťahy, ktoré vznikli pri zabezpečení plnenia záväzkov v záväzkových vzťahoch, ktoré sa spravujú toto časťou zákona podľa predchádzajúcich odsekov, ako aj záložné právo k nehnuteľnosťiam pri zabezpečení práv spojených s dihopismi (§ 297).
(5) Pri použití tejto časti zákona podľa odsekov
1 a 2 je rozhodujúca povaha účastníkov pri vzniku záväzkového vztahu.

(6) Zmluvy medzi osobami uvedenými v odsekov 1 a 2, ktoré nie sú upravené v hlave II tejto časti zákona a sú upravené ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku, sa správajú iba ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Žiadna zmluva súvisiaca s podnikaním strán sa však spravuje týmto zákonom a používajú sa na ich primeranie ustanovenia tohto zákona o kúpej zmluve: pri plnení záväzku dodá tovar má každá zo strán postavenie predávajúceho a pri prevzatí tovaru postavenie kupujúceho.

§ 262

(1) Strany si môžu dohodnúť, že ich záväzkový vzťah, ktorý nespádá pod vzťahy uvedené v § 261, sa spravuje týmto zákonom.

(2) Dohoda podľa odseku 1 vyžaduje pisomnú formu.

(3) Toto časť o záväzku sa spravujú aj vzťahy, ktoré vznikli pri zabezepečení záväzkov zo zmlúv, pre ktoré si strany zvolili použitie tohto zákona podľa odseku 1, ak osoba poskytujúca zabezpečenie s tým prejavi súhlas alebo v čase vzniku zabezpečenia vie, že zabezpečovaný záväzok sa spravuje touto časťou zákona.

§ 263


§ 264

(1) Pri určení práv a povinností zo záväzkového vzťahu sa prihliada aj na obchodné zvýklosti zachádzané všeobecne v príslušnom obchodnom odvetví, pokiaľ nie sú v rozpore s obsahom zmluvy alebo so zákonom.

(2) Obchodné zvýklosti, na ktoré sa má prihliadať podľa zmluvy, sa používajú pred tými ustanoveniam tohto zákona, ktoré nemajú donucovaciu povahu.

§ 265

Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu.

Diel 1

Niektoré ustanovenia o právnych úkonoch

§ 266

(1) Prejav vôle sa vykladá podľa úmyslu konajúcej osoby, ak tento úmysel bol strane, ktoréj je prejav vôle určený, známý alebo jej musel byť známy.

(2) V prípadoch, keď prejav vôle nemožno vyložiť podľa odseku 1, vykladá sa prejav vôle podľa významu, ktorý by mu spravilá prikladala osoba v postavení osoby, ktorú bol prejav vôle určený. Výrazy používané v obchodnom styku sa vykladajú podľa významu, ktorý sa im spravilá v tomto styku prikladá.

(3) Pri výklade vôle podľa odsekov 1 a 2 sa vezme náležitý zreteľ na všetky okolnosti súvisiace s prejavom vôle, včítane rokovania o uzavretí zmluvy a praxe, ktorá strany medzi sebou zaviedli, ako aj následného správania strán, pokiaľ to pripúšťa povaha vecí.

(4) Prejav vôle, ktorý obsahuje výraz pripúšťajúci rôzny výklad, treba pri pochýbnostiach vykladať na farchu strany, ktorá ako prvá v konaní tento výraz použíla.

(5) Ak podľa tejto časti zákona je rozhodné sídlo, miesto podnikania, miesto závodu alebo predvádzkárne alebo bydlisko strany zmluvy, je rozhodné miesto, ktoré je v zmluve uvedené, dokiaľ nie je zmena oznámená druhej strane.

§ 267

(1) Ak je neplatnosť právneho úkonu ustanovená na ochranu niektorého účastníka, môže sa tejto neplatnosti dovolávať iba tento účastník.

(2) Vo vzťahoch upravených týmto zákonom neplatia ustanovenia § 49 Občianskeho zákonníka.

(3) Ak je súčasťou inak neplatnej zmluvy dohoda o voľbe práva alebo tohto zákona (§ 262) alebo dohoda o riešení sporu medzi zmluvnými stranami, tieto dohody neplatné iba v prípade, že sa na ne vztahuje dôvod neplatnosti. Neplatnosť týchto dohôd sa naopak netýka neplatnosti zmluvy, ktoréj sú súčasťou.

§ 268

Kto spôsobil neplatnosť právneho úkonu, je povinný nahráditi škodu osobam, ktoré bol právny úkon určený, ibaže táto osoba o neplatnosti právneho úkonu vedela. Pre nahrádzu tejto škody platia obdobne ustanovenia o náhrade škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti (§ 373 a nasl.).

Diel 1

Niektoré ustanovenia o uzavretí zmluvy

Oddiel 1

Rokovanie o uzavretí zmluvy

§ 269

(1) Ustanovenia upravujúce v hlave II tejto časti zákona jednotlivé typy zmlúv sa použijú len na zmluvy, ktorých obsah dohodnutý stranami zahŕňa podstatné časti zmluvy ustanovené v základnom ustanovení pre každú z týchto zmluv.

(2) Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však
účastnicí dostatočné neurčí predmet svojich závazků, zmluva ne je uzavřetá.

(3) Dojde o určité části zmluvy sa môže nahradiť dohodou strán o spôsob umožňujúcim dodatočné určenie obsahu záväzkov, ak tento spôsob nezavísi len od vôle jednej strany. Ak má chybajúcu časť zmluvy určiť súd alebo určité osoby, vyžaduje sa, aby dohoda mala písomnú formu, a platí obdobne § 291.

§ 270

(1) Dojde pri uzavieraní zmluvy, že určitá nepodstatná časť zmluvy sa medzi stranami dod hodne dodatočne po jej uzavretí, sa považuje za podmienku platnosti dohodnej časti zmluvy, ibaže strany dali pred jej uzavretím nepochybné najavo, že nedosiahnutie dodatočnej dohody o doplnení obsahu zmluvy nemá mať vplyv na platnosť uzavretej zmluvy. Pri pochybnostiach má podmienka okdla dacie účinky.

(2) Ak sa strany písomne dohodnú v prípadoch uvedených v odseku 1, že chybajúci obsah zmluvy má určiť súd alebo osoba určená v dohode, platí ustanovenie § 291. Dohodnutá časť zmluvy nena dodobné účinnosť, dokíaľ nie je dohodnutý alebo určený chybajúci obsah zmluvy, a jej platnosť za nička záväzkov dohodnúť chybajúci obsah zmluvy (§ 292 ods. 4 a 5), ibaže sa strany dohodli, že dojednaná časť zmluvy má zostáť v platnosti.

§ 271

Ak sa strany pri rokovani o uzavretí zmluvy navzájom poskytnú informácie označené ako doverné, nesmí strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradit ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie. Kto poruší túto povinnosť, je povinný na náhradu škody, obdobne podľa ustanovení § 373 a nasl.

§ 272

(1) Zmluva vyžaduje pre platnosť písomnú formu iba v prípadoch ustanovených v zákone, alebo keď aspoň jedna strana pri rokovani o uzavretí zmluvy prejaví vôľu, aby sa zmluva uzavrela v písomnej forme.

(2) Ak písomne uzavretá zmluva obsahuje ustanovenie, že sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou strán v písomnej forme, môže sa zmluva meniť alebo zrušiť iba písmon.

§ 273

(1) Časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavretajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené.

(2) Odchylne dojednania v zmluve majú prednosť pred zněm obchodných podmienok uvedených v odseku 1.

(3) Na uzavretie zmluvy možno použiť zmluvné formuláre používané v obchodnom styku.

§ 274

Ak strany použijú v zmluve niektorú z dobozí upravených v používaných vykladaciach pravidlách, predpokladá sa, že strany zamýšľali dosiahnuť touto dobozou právne účinky určené vykladacím pravidlami, na ktoré sa strany v zmluve odvolali, inak vykladacími pravidlami, ktoré s prihladnutím na povahu zmluvy sa obvykle používajú.

§ 275

(1) Ak sú uzavreť viaceré zmluvy pri tom istom rokovani alebo zahrnuté do jednej listiny, posudzuje sa každá z týchto zmluv samostatne.

(2) Ak však z povahy alebo stranám známeho účelu zmluv uvedených v odseku 1 pri ich uzavretí zrejme vyplýva, že tieto zmluvy sú na sebe vzájomne závislé, vznik každej z týchto zmluv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom než splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik ostatných závislých zmlúv, a to s obdobnými účinkami.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa použije obdobne, ak z povahy alebo účelu zmluv vyplýva, že iba jedna alebo viaceré tieto zmluvy závisia od jednej alebo viacerých iných zmlúv.

(4) S prihladnutím na obsah návrhu na uzavretie zmluvy alebo v dôsledku praxe, ktorú strany medzi sebou zavedli, alebo s prihladnutím na zvyškosti rozhodné podľa tohto zákona, môže osoba, ktoréj je návrh určený, vyjadriť súhlas s návrhom vykonaním určitého úkonu (napr. dosláním tovaru alebo zaplatením kúpej ceny) bez upovedomenia navrhovateľa. V tomto prípade je prijatie návrhu účinné v okamihu, keď sa teno úkon urobil, ak došlo k nemu pred uplynutím lehoty rozhodnej pre prijatie návrhu.

Oddiel 2

Verejný návrh na uzavretie zmluvy a jeho účinky

§ 276

(1) Prejav vôle, ktorým sa navrhovateľ obráca na neurčité osoby za účelom uzavretiu zmluvy, je verejným návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len „verejný návrh”), ak obsah zodpovedá § 269.

(2) Podnet na uzavretie zmluvy, ktorý nemá náležitosti uvedené v odseku 1, sa považuje iba za výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy.

§ 277

Verejný návrh možno odvolat, ak navrhovateľ odvolanie oznámi pred prijatím verejného návrhu spôsobom, ktorým sa verejný návrh zverejnil.

§ 278

Na základe verejného návrhu je zmluva uzavretá s osobou, ktorá v súlade s obsahom verejného návrhu a v lehote v ňom určenej, inak v primeranej lehote, najsok navrhovateľovi oznámí, že návrh
přijíma, a navrhovatel jej uzavře její zmluvy potvrdí. Ak verejný návrh přijme súťažne niekoľko osôb, môže navrhovatel zvoliť, ktorému príjemcoví uzavretie zmluvy potvrď.

§ 279

(1) Uzavretie zmluvy je navrhovateľ povinný potvrdiť prijímaci bez zbytočného odkladu po tom, čo mu doslo prijatie návrhu podľa § 278.

(2) Ak navrhovateľ potvrdí prijímaci uzavretie zmluvy neskôr, než ustanovuje odsek 1, zmluva nevznikne, ak prijímaca odmietne uzavretie zmluvy a správa o tom zašle navrhovateľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo mu doslo oneskorené potvrdenie navrhovatela o uzavretí zmluvy.

§ 280

Ak to výslovne verejný návrh určuje, je zmluva uzavretá so všetkými osobami, ktoré verejný návrh prijali v lehote v ňom určenej.

Oddiel 3

Obchodná verejná súťaž

§ 281

Kto vyhlási neurčitým osobám súťaž (ďalej len „vyhlasovateľ“) o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy (obchodná verejná súťaž), robí tým výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy (ďalej len „návrhy“).

§ 282

(1) Na vyhlásenie verejnnej obchodnej súťaže (ďalej len „súťaž“) sa vyžaduje, aby sa písomne všeobecným spôsobom vymedzili predmet požadovaného záväzku a zásady ostatného obsahu zamyšľanej zmluvy, na ktorom navrhovateľ trvá, určil spôsob podávania návrhov, určila lehota, do ktorej možno návrhy podávať, a lehota na oznámenie vybraného návrhu (ďalej len „podmienky súťaže“).

(2) Obsah podmienok súťaže sa musí vhodným spôsobom uverejniť.

§ 283

Vyhlasovateľ nemôže uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť, ibaže si toto právo v uverejnených podmienkach súťaže vyhradil a zmenu alebo zrušenie uverejnil spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

§ 284

(1) Návrh možno zahranúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejnenému podmienkam súťaže. Od podmienok súťaže sa návrh môže odchýliť len v rozsahu, ktorý podmienky súťaže pripúštiajú.

(2) Do súťaže možno zahranúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže.

(3) Navrhovatelia majú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaže, len keď im toto právo priznávajú podmienky súťaže.

§ 285

(1) Predložený návrh nemožno odvoláť po uplynutí lehote určenej v podmienkach súťaže pre predkladanie návrhov, ibaže podmienky súťaže priznávajú návrhovateľom právo návrh odvoláť aj po uplynutí tejto lehote. Podmienky súťaže môžu určiť, že návrh nemožno odvoláť už po jeho predložení.

(2) Návrh možno meniť alebo doplnať len v čase, keď podľa odseku 1 možno návrh odvoláť, ibaže ide len o opravu chyby, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu, a podmienky súťaže tuto opravu nevylúčujú. Návrh možno meniť alebo doplnať aj v prípadoch určených v podmienkach súťaže.

§ 286

(1) Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a oznámi jeho prijatie spôsobom a v lehote, ktoré určujú podmienky súťaže.

(2) Ak v podmienkach súťaže nie je určený spôsob vyberu najvhodnejšieho návrhu, je vyhlasovateľ oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.

§ 287

(1) Vyhlasovateľ je povinný prijímať návrh, ktorý sa vybral spôsobom uvedeným v § 286. Ak vyhlasovateľ oznámí prijatie návrhu po lehote určenej v podmienkach súťaže, zmluva nevznikne, ak vybraný účastník súťaže oznámí vyhlasovateľovi bez zbytočného odkladu po dôjde oznámenia o prijatí návrhu, že odmietá zmluvu uzavrieť.

(2) Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnutť všetky predložené návrhy, ak si toto právo vyhradil v podmienkach súťaže.

§ 288

Vyhlasovateľ je povinný bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomíť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neupredli, že ich návrhy sa odmietli.

Die I V

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

§ 289

Základné ustanovenia

(1) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy sa zavážuje jedna alebo obe zmluvné strany uzavrieť v určenej dobe budúcu zmluvu s predmetom plnenia, ktorý je určený aspoň všeobecným spôsobom.

(2) Zmluva vyjadruje písomnú formu.

§ 290

(1) Zaviazaná strana je povinná uzavrieť zmluvu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju na to vyzvala oprávnená strana v súlade so zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy.
(2) Ak zaviazaná strana nesplnila záväzok uzavřetí zmluvy podľa odseku 1, môže oprávnená strana požiadať, aby obsah zmluvy určil súd alebo osoba určená v zmluve, alebo môže požiadať náhradu škody spôsobenej jej porušením záväzku uzavrieť zmluvu. Nárok na náhradu škody popri určení obsahu zmluvy môže oprávnená strana požiadať iba v prípade, keď zaviazaná strana neoprávnene odmietla rokovať o uzavretí zmluvy.

§ 291

Ustanovenia § 290 a 292 ods. 1 a 2 sa použijú primerané aj na pisomnú dohodu strán o tom, že uzavretá zmluva sa doplní ešte o úpravu určitých otázkov, ak chýbajúci obsah zmluvy má podľa tejto dohody určit súd alebo iná osoba určená stranami v prípade, keď nedošlo k jeho dojednaniu stranami. Záväzok doplniť chýbajúci obsah zmluvy môže prevziať jedna alebo oba strany, pri pochybnostiach sa predpokladá, že záväzok vznikol obom stranám.

§ 292

(1) Obsah zmluvy sa určí podľa účelu zrejmé sledovaného uzavretím budúcej zmluvy, pričom sa približne na okolnosti, za ktorých sa dojednala zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, ako aj na zásadu positívneho obchodného styku.

(2) Právo na určenie obsahu budúcej zmluvy súdom alebo osobou určenou v zmluve a nárok na náhradu škody podľa § 290 ods. 2 sa prečlenia uplynutím jedného roka od dňa, keď oprávnená strana vyzvala zaviazanú stranu na uzavretie zmluvy podľa § 290 ods. 1, ak zmluva o uzavretí budúcej zmluvy neurčuje inú lehotu. Dojednaná lehota však nesmie byť dlhšia ako prehlíadca doby vyplývajúca z § 391 a nasl. tohto zákona.

(3) Záväzok uzavrieť budúci zmluvu zaniká, ak oprávnená strana nevyzve zaviazanú stranu splniť tento záväzok v čase určenom v zmluve o uzavretí budúcej zmluvy.

(4) Záväzok doplniť chýbajúci obsah zmluvy zaniká, ak oprávnená strana nevyzve zaviazanú stranu splniť tento záväzok v čase určenom v dohode o doplnení obsahu zmluvy (§ 291), inak do jedného roka od uzavretia tejto dohody.

(5) Záväzok uzavrieť budúcu zmluvu alebo doplniť chýbajúci obsah zmluvy tiež zaniká, ak okolnosti, z ktorých strany zrejmé vychádzali prí vzniku tohto záväzku, sa do tej miery zmienili, že nemožno od zaviazanej strany rozumne požiadať, aby zmluvu uzavrela. K zániku však dochádza, len keď zaviazaná strana tuto zmenu okolnosti oznámila bez zbytočného odkladu oprávnenej strane.

D i e l V

Niekteré ustanovenia o spoločných záväzkoch a spoločných právach

§ 293

Ak je na to isté plnenie spoločné zaviazaných niekoľko osôb, pri pochybnostiach sa predpokladá, že sú zaviazané spoločne a nerozdílne. Veriteľ môže požiadať plnenie od ktorejkoľvek z nich, ale plnenie ponuknuté iným spoločným dôzinkom je povinný prijť.

§ 294

Ak zo zmluvy alebo z povahy záväzku vyplýva, že dôzinki nie sú na to isté plnenie zaviazaní spoločne a nerozdílne, je každý spoludôzink zaviazaný iba v rozsahu svojho podielu na záväzku. Pri pochybnostiach sú spoludôzínci zaviazaní rovným dielom.

§ 295

Ak niekoľko osôb prevezme záväzok, z ktorého povahy vyplýva, že ho možno splniť iba súčinnosťou všetkých spoludôzílkov, sú spoludôzínci povinní plniť záväzok spoločne.

§ 296

Ak je dôzink zaviazaný súčasne viacerým veriteľom na nedelitelné plnenie, môže plnenie požiadať ktorýkoľvek z veriteľov, ak zo zákona alebo zmluvy nevyplýva niečo iné.

D i e l V I

Zabezpečenie záväzku

Oddiel 1

Niekteré ustanovenia o záložnom práve

§ 297

(1) Záložné právo môže vzniknúť aj na základe dlhopisu vydaného podľa osobitných predpisov, ak je v dlhopise vyznámené zabezpečenie nárokov z nich vyplývajúcich záložným právom k určitým nehnuteľnosťiam (hypotekárny záložný list).

(2) Záložné právo vznikne jeho registráciou na základe návrhu vystaviteľa dlhopisu a vlastníka nehnuteľnosti podľa predpisov o registrácii záložných zmlúv. Vystaviteľ hypotekárných záložných listov je povinný zariadiť vyznámenie súhnutia za bezpečených nárokov, ktoré vyplývajú z ich vydania, v evidencii nehnuteľností a je oprávnený ich odovzdať do obehu až po tomto vyznámení.

§ 298

Osoba oprávnená uplatňovať právo z hypotekárneho záložného listu má postavenie záložného veriteľa.

§ 299

(1) Záložné právo možno zriediť na určitú dobu, do určitéj výšky a pre určitý druh pôzdnávok, ktoré vzniknú záložnému veriteľovi voči dôzinkoví v budúcnosti.

(2) Záložný veriteľ môže pri výkone svojho záložného práva predáť na verejnej dražbe založenú nehnuteľnosť alebo iný záloh, ktorý má u seba alebo s ktorým je oprávnený nakladať, ak na tento zamýšlený výkon záložného práva včas upozorní záložcu a dôzinku; ak to určuje zmluva, môže záložný veriteľ predáť záloh aj iným vhodným spôsobom.
Oddiel 2

Niektoré ustanovenia o zmluvnej pokute

§ 300
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374) nemajú vplyn na povinnosť platiť zmluvnú pokutu.

§ 301
Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výsky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozходnuta porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskor, je poškodený oprávnený do výsky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl.

§ 302
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka národu na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Oddiel 3

Ručenie

§ 303
Kto veriteľovi pisomne vyhlási, že ho uspokoju, ak dôzink voči nemu nesplnil určitý záväzok, stáva sa dôzinkovým ručiteľom.

§ 304
(1) Ručením možno zabezpečiť len platný záväzok dôzinka alebo jeho časť. Vzniku ručenia vsak nebrání, ak záväzok dôzinka je neplatný len pre nedostatok spôsobilosti dôzinka brať na seba záväzky, o ktorom ručiteľ v čase svojho vyhlasenia o ručení vedel.
(2) Ručením možno zabezpečiť aj záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky.

§ 305
Veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej zabezpečenej pohľadávky.

§ 306
(1) Veriteľ je oprávnený domáhať sa splnenia záväzku od ručiteľa len v prípade, že dôzink nesplnil svoj splatný záväzok v primeranej dobe po tom, čo ho na to veriteľ pisomne vyzval. Toto vyzvanie nie je potrebné, ak ho veriteľ nemôže uskutočniť alebo ak je nepochybné, že dôzink svoj záväzok nesplnil, najmä pri vyhlásení konkurzu.
(2) Ručiteľ môže voči veriteľovi uplatniť všetky námietky, na ktorých uplatnenie je oprávnený dôzink, a použiť na započítanie pohľadávky dôzinka voči veriteľovi, ak na započítanie by bol oprávnený dôzink, keby veriteľ vymáhal svoju pohľadávku voči nemu. Ručiteľ môže použiť na započítanie aj svoje pohľadávky voči veriteľovi.
(3) Ak ručiteľ uplatní voči veriteľovi neúspešné námietky, ktoré mu oznámil dôzink, je dôzink povinný nahradiť ručiteľovi náklady, ktoré mu tým vznikli.

§ 307
(1) Ak sa za ten istý záväzok zaručí viac ručiteľov, ručí každý z nich za celý záväzok. Ručiteľ má voči ostatným ručiteľom rovnaké práva ako spoludôzink.
(2) Ak je ručením zabezpečená iba časť záväzku, neznížuje sa rozsah ručenia čiastočným plnením záväzku, ak záväzok zostáva nesplnený vo výške, v akej je zabezpečeným ručením.
(3) Pri postúpení zabezpečenej pohľadávky prechádzajú práva z ručenia na postupníka v čase, keď postúpenie oznámil ručiteľovi postupca alebo preukázal postupník.

§ 308
Ručiteľ, ktorý splni záväzok, za ktorý ručí, nadobúda voči dôzinkovi práva veriteľa a je oprávnený požadovať všetky doklady a pomocky, ktoré má veriteľ a ktoré sú potrebné na uplatnenie národu voči dôzinkovi.

§ 309
Ak ručiteľ uspokojí veriteľa bez vedomia dôzinka, môže dôzink uplatniť voči ručiteľovi všetky námietky, ktoré bol oprávnený uplatniť voči veriteľovi, keby od neho veriteľ splnenie vymáhal. Dôzink vsak nemôže voči ručiteľovi uplatniť námietky, na ktoré dôzink ručiteľa neupozornil bez zbytočného odkladu po doručení správy, že veriteľ uplatnil nároky z ručenia.

§ 310
Právo veriteľa voči ručiteľovi sa nepreplnilo pred premlčaním práva voči dôzinkovi.

§ 311
(1) Ručenie zaniká zánikom záväzku, ktorý ručenie zabezpečuje.
(2) Ručenie vsak nezanikol, ak záväzok zanikol pre nemožnosť plnenia dôzinka a záväzok je splnený ručiteľom alebo pre zánik právničkej osoby, ktorá je dôzinkom.

§ 312
Ustanovenia § 305 až 311 platia primerané aj pre ručenie, ktoré vzniklo zo zákona.
Banková záruk
§ 313
Základné ustanovenie

Banková záruka vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určitej peňažnej sumy podľa obsahu záručnej listiny, ak určitá tretia osoba (dlžník) nesplni určitý záväzok alebo sa splni iné podmienky určené v záručnej listine.

§ 314
Ak je bankovou zárukou zabezpečená nepeňažná pohľadávka, predpokladá sa, že do výšky sumy určenej v záručnej listine je zabezpečený peňažný nárok, ktorý by mal veriteľ voči dlžníkovi, v prípade, že by dlžník porušil záväzok, ktorého plnenie je zabezpečené bankovou zárukou.

§ 315
(1) Ak bankovú záruku potvrdí iná banka, môže veriteľ uplatniť nároky z bankovej záruky voči ktoréjkoľvek z týchto bank.
(2) Ak banka, ktorá potvrdila bankovú záruku, poskytla na jej základe plnenie, má nárok na toto plnenie voči banke, ktorá ju o potvrdenie bankovej záruky požiadala.
(3) Ak banka oznámi, že iná banka poskytla záruku, nevzniká oznámenie banke záväzok zo záruky. Oznámujuca banka však zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnosťou svojho oznámenia.

§ 316
(1) Banka ručí za splnenie zabezpečeného záväzku do výšky sumy a zo podmienok určených v záručnej listine. Banka môže veriteľovi uplatniť iba námietky, ktorých uplatnenie záručná listina prispúšťa.
(2) Na bankovú záruku nemá účinok čiastočné plnenie záväzku dlžníkom, ak nesplnený zvýšok záväzku je rovnaký alebo vyšší, než je suma, na ktorú znie záručná listina.

§ 317
Ak zo záručnej listiny nevyplýva niečo iné, nemôže banka uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči veriteľovi uplatniť dlžník, a banka je povinná plniť svoje povinnosti, keď ju o to písomne požiadal veriteľ. Predchádzajúca výzva, aby dlžník splnil svoj záväzok, sa vyžaduje, len keď to určuje záručná listina.

§ 318
Ak podľa záručnej listiny je veriteľ oprávnený uplatniť svoje práva z bankovej záruky, len keď dlžník nesplní svoj záväzok, môže veriteľ postúpiť svoje práva z bankovej záruky iba s postúpením pohľadávky zabezpečenej bankovou zárukou.

§ 319
Banka plni svoj záväzok z bankovej záruky, len keď ju na to písomne vyžaduje veriteľ. Ak je plnenie banky z bankovej záruky podmienené v záručnej listine predložením určitých dokumentov, musia sa tieto dokumenty predložiť pri tejto výzve alebo bez zbytočného odkladu po nej.

§ 320
Ak je banka povinná podľa záručnej listiny plniť v prospech oprávneného iné banke, je povinná plniť na účet oprávneného v tejto banke.

§ 321
(1) Ak je doba platnosti v záručnej listine obmedzená, banková záruka zanikne, ak veriteľ neosníma banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas jej platnosti.
(2) Dlžník je povinný zaplatiť banke to, čo banka plnila podľa svojej povinnosti zo záručnej listiny vystavené v súlade so zmluvou uzavretou s dlžníkom.
(3) Dlžník nemôže voči banke uplatniť námietky, ktoré by mohol uplatniť voči veriteľovi, ak zmluva medzi bankou a dlžníkom neobsahovala povinnosť banky zahrnúť do záručnej listiny uplatnenie týchto námietok voči veriteľovi.
(4) Veriteľ, ktorý dosiahol na základe bankovej záruky plnenie, na ktoré nemal voči dlžníkovi nárok, vráti dlžníkovi toto plnenie a nahradí mu škodu tým spôsobenú.

§ 322
(1) Na bankovú záruku sa inak použijú prípomene ustanovenia o ručení.
(2) Vzťah medzi bankou a dlžníkom sa spravuje podľa ustanovení o mandátnej zmluve.

Uznanie záväzku

§ 323
(1) Ak niekoľko písomne uznaných určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná.
(2) Za uznanie nepremičaného záväzku sa požadujú aj právne úkony uvedené v § 407 ods. 2 a 3.
(3) Uznanie záväzku má účinky aj voči ručiteľovi.
Díl VII
Zánik závazku jeho splnením
Oddiel 1
Spôsob plnenia
§ 324
(1) Závazok zanikne, ak sa veriteľoví splní včas a riadne.
(2) Závazok zaniká tiež neskorým plnením dôlníka, ibaže pred týmto plnením závazok už zanikol odstúpením veriteľa od zmluvy.
(3) Ak dôlník poskytne vzdámenie a veriteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy alebo toto právo nevyužije, mení sa obsah závazku spôsobom, ktorý zodpovedá nárokom veriteľa vzniknutým z vzdámenia, a závazok zaniká iba upokojením.
(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nedotýkajú nárokov na náhradu škody a na zmluvnú pokutu.

§ 325
Ak strany majú vzájomné záväzky, môže sa splnenia záväzku druhou stranou domáhať len tá strana, ktorá svoj záväzok už splnila alebo je pripravená a schopná ho splniť súčasne s druhou stranou, ibaže zo zmluvy, zo zakona alebo z povahy niektorého záväzku vyplýva niečo iné.

§ 326
(1) Ak je strana povinná plniť záväzok pred plnením záväzku druhej strany, môže svoje plnenie odoprieť až do doby, kedy sa jej poskytnute alebo dostatočne zabezpeči plnenie druhej strany, ak po uzavretí zmluvy sa stane zrejmým, že druhá strana nesplnil svoj záväzok vzhľadom na nedostatok svojej spôsobilosti poskytnúť plnenie alebo vzhľadom na svoje správanie pri príprave plnenia záväzku.
(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 môže oprávnená strana určiť druhu strane primeranú lehotu na dodatočné zabezpečenie plnenia a po uplynutí tejto lehoty môže od zmluvy odstúpiť. Bez poskytnutia tejto lehoty môže strana od zmluvy odstúpiť, ak na majetok druhej strany je vyhlásený konkurs.
(3) Pokiaľ z odsekov 1 a 2 nevyplýva niečo iné, nie je žiadna zo strán oprávnená odoprieť plnenie alebo odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že záväzok druhej strany z iného dôvodu zmluvy sa nesplnil riadne alebo včas.

§ 327
(1) Ak záväzok možno splniť niekoľkými spôsobmi, má právo určiť spôsob plnenia dôlníka, ak zo zmluvy nevyplýva, že toto právo prislúcha veriteľovi. Ak však veriteľ neurčí tento spôsob v čase určenom v zmluve, inak do doby určenej na plnenie, môže dôlník určiť spôsob plnenia.
(2) Ak na základe svojho práva dôlník alebo veriteľ, ktorý je na to oprávnený, zvolí spôsob plnenia a oznámi ho druhej strane, nemôže bez súhlasu druhej strany tento spôsob zmeniť.

§ 328
Ak je predmetom plnenia záväzku vec určená podľa druhu, je dôlník povinný poskytnúť veriteľovi vec, ktorá sa hodí na účely, na ktoré sa vec toho istého druhu spravila používať na základe obdobných zmlúv.

§ 329
Veriteľ je povinný príjať aj čiastočné plnenie záväzku, pokiaľ čiastočné plnenie neodporuje povahy záväzku alebo hospodárskemu účelu sledovanému veriteľom pri uzavretí zmluvy, a týmto účelom je v zmluve vyjadrený alebo v čase uzavretia zmluvy dôlníkovi známy.

§ 330
(1) Ak má veriteľovi splniť ten istý dôlník niekoľko záväzkov a poskytnuté plnenie nestačí na splnenie všetkých záväzkov, je splnený záväzok určený pri plnení dôlníkom. Ak dôlník neurčí, ktorý záväzok plni, je splnený záväzok najskôr splatný, a to najprv jeho príslušenstvo.
(2) Pri plnení peňažného záväzku sa započítá platenie najprv na úroky a potom na istinu, ak dôlník neurčí inak.
(3) Ak má dôlník voči veriteľovi niekoľko peňažných záväzkov a dôlník neurčí, ktorý záväzok plni, platenie sa týka najskôr záväzku, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zaabezpečené, inak záväzku najskôr splatného.
(4) Platenie sa týka náhrady škody až vtedy, keď bol splnený peňažný záväzok, z ktorého porušenia vznikla povinnosť na náhradu škody, pokiaľ dôlník neurčí účel platenia.

§ 331
Ak dôlník plni svoj záväzok pomocou iného osoby, zodpovedá tak, akoby záväzok plnil sám, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 332
(1) Ak plnenie záväzku nie je viacané na osobné vlastnosti dôlníka, je veriteľ povinný príjať plnenie jeho záväzku použiknuté tretou osobou, ak s tým dôlník súhlasí. Súhlas dôlníka nie je potrebný, ak tretia osoba za záväzok ručí alebo jeho splnenie iným spôsobom zabezpečuje a dôlník svoj záväzok porušíš.
(2) Ak z právneho vzťahu medzi dôlníkom a tretou osobou nevyplýva niečo iné, vstupuje tretia osoba splnením dôlníkovho záväzku do práv veriteľa, ktorý je povinný jej vydať a na ňu previesť všetky svoje dôkazné prostriedky.

§ 333
(1) Ak plnenie preberá priamo veriteľ, je dôlník oprávnený požiadať od neho potvrdenie o preme-
te a rozsahu plnenia a odoprieť ho, dokiaľ sa mu potvrdenie súčasne nevydá.

(2) Ak dôzver poskytnie plnenie osobe, ktorá predloží potvrdenie veriteľa o prijatí plnenia, má plnenie účinky, ako keby dôzver plnil veriteľov.

§ 334

Otvorenie akreditívy, ako aj vystavenie zmenky alebo škoku, prostredníctvom ktorých sa má podľa zmluvy splniť peňažný záväzok, nemajú vplyn na trvanie tohto záväzku. Veriteľ je však oprávnený požiadať splnenie peňažného záväzku od dôznika podľa zmluvy, len keď nemôže dosiahnuť jeho splnenie z akreditívy, zmenky alebo škoku.

Oddiel 2
Miesto plnenia

§ 335

Na riadne splnenie záväzku sa vyžaduje, aby záväzok bol splnený v určnom mieste.

§ 336

Ak miesto plnenia nie je určené v zmluve a ak nevyplýva niečo iné z povahy záväzku, je dôzver povinný plniť záväzok v mieste, kde mal v čase uzavretia zmluvy svoje sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko. Ak však záväzok vznikol v súvislosti s prevádzkovou záväznou alebo prevádzkárnou dôznika, je dôzver povinný splniť záväzok v mieste tohto záväzku alebo tejto prevádzkárne.

§ 337

(1) Peňažný záväzok plni dôzver na svoje nebezpečenstvo a náklady v sídle alebo mieste podnikania, prípadne bydlisko veriteľa, ak zmluva alebo tento zákon neustanovujú inak.

(2) Ak veriteľ zmení po uzavretí zmluvy sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, znásha zvýšené náklady a zvýšené nebezpečenstvo spojené s platnením peňažného záväzku, ktoré tým dôznikov vzniknú.

§ 338

Ak peňažný záväzok vznikol v súvislosti s prevádzkou záväzku alebo prevádzkárne veriteľa, je dôzver povinný záväzok splniť v mieste tohto záväzku alebo prevádzkárne, ak plnenie peňažného záväzku sa má uskutočniť súčasne s plnením druhej strany v mieste tohto záväzku alebo tejto prevádzkárne.

§ 339

(1) Peňažný záväzok možno tiež platiť v banke veriteľa v prospech jeho účtu, ak to nie je v rozpore s platobnými podmienkami dojednanými medzi stranami.

(2) Peňažný záväzok platený prostredníctvom banky je splnený pripísaním platenej sumy na účet veriteľa v jeho banke. Ak sa peňažný záväzok plati prostredníctvom pošty, je splnený vyplatením sumy veriteľov.

Oddiel 3
Čas plnenia

§ 340

(1) Dôzver je povinný záväzok splniť v čase určenom v zmluve.

(2) Ak čas plnenia nie je v zmluve určený, je veriteľ oprávnený požiadať plnenie záväzku ihneď po uzavretí zmluvy a dôzver je povinný záväzok splniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ho veriteľ o plnenie požiadal.

§ 341

Ak podľa zmluvy je dôzver oprávnený, aby určil čas plnenia, a ak ho neurči v primeranom čase, určí čas plnenia súd na návrh veriteľa s prílišnouťm na povahu a miesto plnenia, ako aj na dôvod, prečo sa určenie času plnenia prenechalo dôznikovi.

§ 342

(1) Ak zo zmluvy alebo z ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, je rozhodujúci úmysel strán prejavený pri uzavretí zmluvy alebo povaha plnenia pre určenie, či čas plnenia je určený v prospech oboch strán, alebo len v prospech jednej z nich.

(2) Ak je čas plnenia určený v prospeche dôznika, pred týmto časom nie je veriteľ oprávnený požiadať plnenie, ale dôzver je oprávnený plniť svoj záväzok.

(3) Ak je čas plnenia určený v prospeche veriteľa, je pred týmto časom veriteľ oprávnený požiadať plnenie, ale dôzver nie je oprávnený plniť svoj záväzok.

(4) Ak je čas plnenia určený v prospeche oboch strán, nie je pred týmto časom veriteľ oprávnený požiadať plnenie a dôzver plniť svoj záväzok.

§ 343

Ak dôzver splni peňažný záväzok pred určeným časom plnenia, nie je oprávnený bez súhlasu veriteľa odpočítať od dôležitej sumy úrok zodpovedajúci čas, o ktorý plnil skôr.

Die i l
V I I
N i e k t o r é u s t a n o v e n i a o z á n i k u n e s p l n e n é h o z á v á z k u

Oddiel 1

Odstúpenie od zmluvy

§ 344

Omluva možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento zákon.

§ 345

(1) Ak omeškanie dôznika (§ 365) alebo veriteľa (§ 370) znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti, je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
(2) Na účely tohto zákona je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s príhliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplýval z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinnosti pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

(3) Ak strana oprávnená požadovať plnenie zmluvnej povinnosti druhej strany oznámí, že na splnení tejto povinnosti trvá, alebo ak nevyzije včas právo odstúpiť od zmluvy podľa odseku 1, je oprávnená odstúpiť od zmluvy len spôsobom ustanoveným pre nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti; ak pre dodatočné plnenie určí lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí tejto lehoty.

§ 346

(1) Ak omeškanie dôlníka alebo veriteľa znanená nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, môže druhá strana odstúpiť od zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehoty, ktorá jej na to bola poskytnutá.

(2) Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlásí, že svoj záväzok nesplnil, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.

§ 347

(1) Ak sa omeškanie dôlníka alebo veriteľa týka iba časti splatného záväzku, je druhá strana oprávnená odstúpiť od zmluvy len ohľadne plnenia, ktoré sa týka tejto časti záväzku.

(2) Pri zmluvách s postupným čiastkovým plnením možno odstúpiť od zmluvy iba ohľadne čiastkoveho plnenia, s ktorým je dôlník v omeškaní.

(3) Ohľadne časti plnenia, pri ktorom nenastalo omeškanie, alebo ohľadne čiastkového plnenia, ktoré už bolo prijaté alebo sa má uskutočniť až v budúcnosti, možno odstúpiť od zmluvy, ak táto časť plnenia alebo toto čiastkové plnenie nemá zrejmé vzhľadom na svoju povahu pre oprávnenú stranu hospodársky význam bez zvýšku plnenia, pri ktorom nastalo omeškanie, alebo neplnenie záväzku ako celku znanená podstatné porušenie zmluvy.

§ 348

(1) Ohľadne povinnosti, ktorá sa má plniť v budúcnosti, možno od zmluvy odstúpiť, keďže správania povinnej strany alebo z iných okolností nepokojne vyplýva ešte pred časom určeným na plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená podstatným spôsobom, a povinná strana neposkytne po vyzvaní oprávnené strany bez zbytočného odkladu dostatočnú zábezeť.

(2) Ohľadne povinnosti, ktorá sa má plniť v budúcnosti, možno odstúpiť od zmluvy aj v prípade, keď povinná strana vyhlásí, že svoju povinnosť nesplní.

§ 349

(1) Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvoláť alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

(2) Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, keď už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

(3) Ak z obsahu zmluvy vyplýva, že veriteľ nemá záujem na splnení záväzku po dobe určenej pre jeho plnenie, nastanú účinky odstúpenia od zmluvy začiatkom omeškania dôlníka, ak veriteľ neoznámí pred touto dobu, že trvá na plnení záväzku.

§ 350

(1) Ak je dodatočná lehota poskytnutá na plnenie neprimeraná a oprávnená strana odstúpi od zmluvy po jej uplynutí, alebo oprávnená strana odstúpi od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty pre plnenie, nastávajú účinky odstúpenia až po márnom uplynutí primeranej dodatočnej lehoty, ktorá sa mala poskytnúť na plnenie povinnosti.

(2) Pri poskytnutí dodatočnej lehoty môže oprávnená strana druhej strane vyhliadkou, že odstupuje od zmluvy, ak druhá strana nesplnil svoju povinnosť v tejto lehote. V tomto prípade nastávajú účinky odstúpenia márnym uplynutím tejto lehoty, ak je primeraná, alebo uplynutím primeranej lehoty, ak určená lehota nebola primeraná.

§ 351

(1) Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutého porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby tohto zákona podľa § 262, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a inými ustanoveniami, ktoré podľa prajenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

(2) Strana, ktoré pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti; pri peňažnom záväzku spolu s úrokom vo výške dojednané v zmluve pre tento prípad, inak ustanovenom podľa § 502. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na náhradu nákladov s tým spojených.

Odtudľ 2

Niektoré ustanovenia o dodatočnej nemožnosti plnenia

§ 352

(1) Záväzok sa považuje za splniteľný aj v prípade, ak ho možno splniť pomocou inej osoby.

(2) Záväzok sa stáva nesplniteľným tiež v prípade, keď právne predpisy, ktoré boli vydané po
uzavretí zmluvy a ktorých účinnosť nie je časovo ohraničená, dlžníkoví zákazujú správanie, na ktoré je zaviazaný, alebo vyžadujú úradné povolenie, ktoré nebolídlžníkoví udelené, hoci sa on riadne usiloval.

(3) Veriteľ môže odstúpiť od zmluvy ohľadne časti plnenia, ktoré sa nestalo nemožným, ak táto časť stráca pre veriteľa vzhľadom na svoju povahu alebo s prihlášením na účel zmluvy, ktorý vplyva z jej obsahu alebo bol druhej strane známy v čase uzavretia zmluvy, hospodársky význam bez poskytnutia plnenia, ktoré sa stalo nemožným. To isté platí ohľadne častiškého plnenia.

(4) Nemožnosť plnenia je povinný preukázať dlžník.

§ 353

Dlžník, ktorého záväzok zanikol pre nemožnosť plnenia, je povinný uhradiť škodu tým spôsobom, že ibaže nemožnosť plnenia bola spôsobená okolnostami vylučujúcimi zodpovednosť (§ 374). Pre náhradu škody sa použije obdobne ustanovenie § 373 a nasl.

§ 354

Pri zániku záväzku pre nemožnosť plnenia alebo jeho časti nastávajú obdobne účinky uvedené v § 351.

Oddiel 3

Odstupné

§ 355

(1) Ak strany zahŕňujú do zmluvy dojednané, že jedna zo strán alebo ktorákoľvek zo strán je oprávnená zrušiť zaplatením určitej sumy ako odstupného, zrušuje sa zmluva od doby svojho uzavretia, keď oprávnená osoba oznamí druhej strane, že svoje právo využíva a určené odstupné zaplatí. Ustanovenie § 351 ods. 1 platí primerane pre účinky zrušenia zmluvy.

(2) Oprávnenie podľa odseku 1 nemá strana, ktorá už prijala plnenie záväzku druhej strany alebo jeho časti, alebo ktorá splnila svoj záväzok alebo jeho časť.

Oddiel 4

Zmarenie účelu zmluvy

§ 356

(1) Ak sa po uzavretí zmluvy zmari jej základný účel, ktorý bol v nej vyšlovné vyjadrený, v dôsledku podstatnej zmene okolností, za ktorých sa zmluva uzavrela, môže strana dotknutá zmarením účelu zmluvy od nej odstúpiť.

(2) Za zmenu okolností podľa odseku 1 sa nepovažuje zmena majetkových pomerov niektorej strany a zmena hospodárskej alebo trhovej situácie.

§ 357

Strana, ktorá odstúpila od zmluvy podľa § 356, je povinná nahraditi druhej strane škodu, ktorá jej vznikne odstúpením od zmluvy. Pre účinky odstúpenia od zmluvy platí primerane § 351.

Die IX

Niektoré ustanovenia o započítaní pohľadávok

§ 358

Na započítanie sú spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde. Započítaniu však nebráni, ak je pohľadávka premíčaná, ak premičané nastalo až po dobe, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie.

§ 359

Proti splatnej pohľadávke nemožno započítať nesplatnú pohľadávku, ibaže ide o pohľadávku voči dlžníkom, ktorý nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky.

§ 360

Započítať možno aj pohľadávku, ktorá nie je splatná len preto, že veriteľ na žiadosť dlžníka odložil dobu splatnosti jeho záväzku bez toho, aby sa zmienil jeho obsah.

§ 361

Strana, ktorá vedie na základe zmluvy pre druhú stranu bežný alebo vkladový účet, môže použiť peňažné prostriedky na týchto účtoch iba na započítanie svojej vzájomnej pohľadávky, ktorú má voči majiteľovi účtu podľa zmluvy o vedení týchto úctov.

§ 362

Peňažné pohľadávky znejúce na rôzne meny sú započítateľné, len keď tieto meny sú voľne zameňiteľné. Pre započítateľnú výšku týchto pohľadávok je rozhodujúci stredný devízový kurz platný v deň, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie. Rozhodný je devízový kurz platný v mieste sídla alebo v mieste podnietenia, prípadne bydliska strany, ktorá prejavila voľu pohľadávky započítať.

§ 363

Ak pohľadávka bola postupne prevedená na niekoľko osôb, môže dlžník použiť na započítanie iba pohľadávku, ktorú mal v čase prevodu voči prvému veriteľovi, a pohľadávku, ktorú má voči poslednému veriteľovi.

§ 364

Na základe dohody strán možno započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky.
Die I X

Porušení zmluvných povinností a jeho následky

Oddiel 1

OMEŠKANIE DLŽNIKA

§ 365

Dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. Dlžník však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania veriteľa.

§ 366

Pokiaľ zákon neustanovuje pre jednotlivé druhy zmluv niečo iné, môže veriteľ pri omeškaní dlžníka trvať na riadnom plnení záväzku.

§ 367

Veriteľ je oprávnený pri omeškaní dlžníka požadovať od neho náhradu škody podľa § 373 a nasl. Odstúpiť od zmluvy je oprávnený v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon alebo zmluva.

(1) Ak je dlžník v omeškaní so odovzdaním alebo vrátením vecí veriteľovi alebo ak nakladá s vecou,ktorú má odovzdať alebo vrátiť veriteľovi, v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi zo záväzkového vzťahu, prechádza na neho po dobu, po ktorej je v omeškaní alebo porušuje tieto povinnosti, nesplnenie škody na veci, ak toto neplnenie znasťal už predtým.

(2) Škodou na veci podľa tohto zákona je strata, zníženie, poškodenie alebo znehodnotenie vecí bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo.

(3) Dlžník nahrádzuje veriteľovi škodu na veci, ak k jej došlo v čase, keď znásťal neplnenie škody na veci, ibaže túto škodu spôsobil veriteľ alebo vlastník vecí alebo by k jej došlo aj pri plnení povinností dlžníka. Pre náhradu je rozpočítajte zniženie hodnoty vecí s pripadnými zo cehové pomery v čase vzniku škody na veci. Nárok na náhradu inej škody podľa § 373 a nasl. tým nie je dotknutý.

§ 369

(1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti a nie je dohodnutá sadzba úrokov z omeškania, je dlžník povinný platit z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 1 % vyššie, než je úroková sadzba určená obdobne podľa § 502.

(2) Veriteľ má nárok na náhradu škody spošobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku, len pokiaľ táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania.

Oddiel 2

OMEŠKANIE VERITEĽA

§ 370

Veriteľ je v omeškaní, ak v rozpore so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo záväzkového vzťahu neprevezne riadne ponúknuté plnenie alebo neposkytnuté spolupôsobenie potrebné na to, aby dlžník mohol splniť svoj záväzok.

§ 371

(1) Od veriteľa, ktorý je v omeškaní, môže dlžník požadovať splnenie jeho povinnosti, pokiaľ zákon neustanovuje niečo iné.

(2) Dlžník je oprávnený požadovať od veriteľa, ktorý je v omeškaní, náhradu škody podľa § 373 a nasl. Odstúpiť od zmluvy môže dlžník v prípadoch ustanovených zákonom alebo zmluvou.

§ 372

(1) Ak je predmetom plnenia vec, ktorú veriteľ neprevezne v rozpore so svojimi povinnosťami, prechádza na veriteľa po dobu jeho omeškania nesplnenie plnenia škody na veci (§ 368 ods. 2), ak predtým toto neplnenie znásťal dlžník.

(2) Ak škoda na veci vznikla v čase, keď ju znásťal veriteľ, nie je dlžník povinný na jej náhradu alebo na jej odstránenie, ibaže škoda bola spôsobená porušením povinností dlžníka.

Oddiel 3

NÁHRADA ŠKODY

§ 373

Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobeným druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

§ 374

(1) Za okolnosť vylučujúcej zodpovednosť sa považuje predkáža, ktorá nastala nezávisle od vôle povinná strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto predkážu alebo jej následky odvratila alebo prekona, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto predkážu predvída. 

(2) Zodpovednosť nevylučuje predkáža, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskeho pomerov.

(3) Účinky vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, do ktorú trvá predkáža, s ktorou sú tieto účinky spojené.

§ 375

Ak porušenie povinnosti zo záväzkového vzťahu spôsobila tretia osoba, ktoréj povinná strana zverila
plnění svoje povinnosti, je u povinnej strany vyplývána zdopovědnost len v prípade, keď je u nej vyplývána zdopovědnost podľa § 374 a tretia osoba by takisto podľa tohto ustanovenia nebola zdopovědná, keby oprávnene strane bola priamo zaviahana namiesto povinnej strany.

§ 376

Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnej strany bylo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom sučinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.

§ 377

(1) Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vztahu, je povinná oznámiť druhej strane povahu prekážky, ktorá jej brání alebo bude brátiť plnenie povinnosti, a o jej dôsledkoch. Práva sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosťi mohla dozvedieť.

(2) Ak povinná strana túto povinnosť nesplnila alebo oprávnenej strane nie je správa včas doručená, má poškodená strana nárok na náhradu škody, ktorá jej tým vznikla.

§ 378

Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnenej strane požiada a ak to je možné a obvyklé, nahrádza sa škoda uvedením do predchozého stavu.

§ 379

Ak tento zákon neustanovuje inak, nahrádza sa skutočná škoda a uslá zisk. Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú povinná strana v čase vzniku záväzkového vztahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvída alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznáť pri obvyklej starostlivosťi.

§ 380

Za škodu sa považuje tiež ujma, ktorá poškodenej strane vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinnosti druhej strany.

§ 381

Namiesto skutočne uslá zisku môže poškodená strana požadovať náhradu zisku dosahovaného spravidla v poctivom obchodnom styku za podmienok obdobných podmienok porušenej zmluvy v okruhu podnikania, v ktorom podniká.

§ 382

Poškodená strana nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jej povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.

§ 383

Ak je na náhradu škody zaviazaných niekoľko osôb, sú tieto osoby povinné nahradiť škodu spoločne a no rozdelenie medzi sebou sa vypriamujú podľa rozsahu svojej zdopovědnosti.

§ 384

(1) Osoba, ktorá hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmierenie. Povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený tuto povinnosť nesplnil.

(2) Povinná strana má povinnosť nahradiť náklady, ktoré vznikli druhej strane pri plnení povinnosti podľa odseku 1.

§ 385

Ak poškodená strana odstúpila pri porušení zmluvnej povinnosti druhej strany od zmluvy, nemá nárok na náhradu škody, ktorá vznikla tým, že nevyužila včas možnosť uzavrieť náhradnú zmluvu na účel, na ktorý malo slúžiť zmluva, od ktorej poškodená strana odstúpila.

§ 386

(1) Nároku na náhradu škody sa nemožno vzdať pred porušením povinnosti, z ktorého môže škoda vzniknúť.

(2) Náhradu škody nemôže súd znižiť.

D i e l X I

Premičanie

Oddiel 1

Predmet premičania

§ 387

(1) Právo sa premičí uplynutím premičacej doby ustanovenej zákonom.

(2) Premičaniu podliehajú všetky práva zo záväzkových vztahov, s výnimkou práva vypovedať zmluvu uzavretú na dobu neurčitú.

Oddiel 2

Účinky premičania

§ 388

(1) Premičaním právo na plnenie povinnosti druhej strany nezaniká, nemôže ho však priznať alebo uznať súd, ak povinná osoba namiestné premičanie po uplynutí premičacej doby.

(2) Aj po uplynutí premičacej doby môže však oprávnena strana uplatniť svoje právo pri obrane alebo pri započítaní, ak
a) obe práva sa vzťahujú na tú istú zmluvu alebo na niekoľko zmluvy uzavreté na základe jedného
rokovania alebo niekoľkých súvisiacich roko-
vani, alebo

b) právo sa mohlo použiť kedykoľvek pred uply-
nutím premlačej doby na započítanie voči
nároku uplatnenému druhou stranou.

§ 389

Ak dôjaz splnil svoj záväzok po uplynutí
premlačej doby, nie je oprávnený požadovať vrá-
tenie toho, čo plnil, aj keď nevedel v čase plnenia,
že premlačia doba už uplynula.

§ 390

Ak sa premlci právo uskutočniť právny úkon,
účinky tohto právneho úkonu nenastanú voči osobe,
ktorá namietne premlačie.

Oddiel 3

Začiatok a trvanie premlačej doby

§ 391

(1) Pri právach vymáhateľných na súde začína
plyniť premlačia doba odo dňa, keď sa právo
mohlo uplatniť na súde, ak tento zákon neustano-
vuje niečo iné.

(2) Pri právach uskutočniť právny úkon 
plynie premlačia doba odo dňa, keď sa právny úkon
mohol urobiť, ak tento zákon neustanovuje niečo
iné.

§ 392

(1) Pri práve na plnenie záväzku plynie premla-
cia doba odo dňa, keď sa mal záväzok splniť alebo
sa malo začať s jeho plnením (doba splatnosti).
Ak obsah záväzku spočíva v povinnosti nepretržite vy-
konávať určitú činnosť, zdražiť sa určitej činnosti
alebo niečo strpíť, začína premlačia doba plynúť
od porušenia tejto povinnosti.

(2) Pri práve na čiastočné plnenie plynie premla-
cia doba pre každé čiastočné plnenie samostatne.
Ak sa pre nesplnenie niektorého čiastočného zá-
vázku stane splatný celý záväzok, plynie premlačia
doba od doby splatnosti nesplneného záväzku.

§ 393

(1) Pri právach vzniknutých z porušenia povin-
nosti začína premlačia doba plynúť dňom, keď
bola povinnosť porušená, ak nie je pre premlačie
nietých týchto práv ustanovená osobitná úprava.

(2) Pri právach z väd vecí plyne premlačia
doba odo dňa ich odovzdania oprávnenému alebo
osobe ním určenej alebo odo dňa, keď bola porušená
povinnosť vec prevziať. Pri nárokoch zo záruky za
akosť plynie premlačia doba vždy odo dňa včasného
oznámenia vady počas záručnej doby a pri nárokoch
z právnych väd od uplatnenia práva treťou osobou.

§ 394

(1) Pri právach, ktoré vznikajú odstúpením od
zmluvy, plyne premlačia doba odo dňa, keď
oprávnený od zmluvy odstúpil.

(2) Pri práve na vrátenie plnenia uskutočneného
podľa neplatnej zmluvy začína premlačia doba
plyniť odo dňa, keď k plneniu došlo.

(3) Pri práve na náhradu škody podľa § 268
začína premlačia doba plynúť odo dňa, keď sa
právny úkon stal neplatným.

§ 395

Pri práve požadované vydanie uloženej alebo
skladovanej veci a vydanie predmetov podľa zmluvy
o uložení cenných papierov a iných hodnôt začína
premlačia doba plynúť odo dňa zániku zmluvy o
uložení veci, zmluvy o skladovaní alebo zmluvy
o uložení cenných papierov alebo iných hodnôt.
Tým nie je dotknuté právo požadovať vydanie vecí
na základe vlastníckeho práva.

§ 396

Pri práve na penažné prostriedky uložené na
beznom alebo vkladovom účte plyne premlačia
doba odo dňa zániku zmluvy o vedení týchto účôt.

§ 397

Ak zákon neustanovuje pre jednotlivé práva
inak, je premlačia doba štyri roky.

§ 398

Pri práve na náhradu škody plynie premlačia
doba odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo
mohol dozvedieť o škode a o tom, kto je povinný
na jej náhradu; končí sa však najneskôr uplynutím
10 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

§ 399

Práva vzniknuté zo škody na dopravovaných
veciach a z oneskoreného doručenia zásielek voči
zasielateľovi a voči dopravcovi sa premlúvajú uply-
nutím jedného roka. Pri právach vzniknutých z
celkovej zničenia alebo straty zásielek plyne
premlačia doba odo dňa, keď zásielek mal byť
doručená príjemcoví, pri ostatných právach o/do
dňa, keď zásielek bola doručená. Pre škodu vedome
spôsobené platí všeobecná premlačia doba ustan-
ovená v § 397.

§ 400

Zmena v osobe dôjaz sa alebo veriteľa nemá
vplyv na plynutie premlačej doby.

§ 401

Strana, voči ktoré sa právo premlúvi, môže
pisomným vyhlásením druhej strane predlžiť
premlačiu dobu, a to aj opakované: celková
premlačia doba nesmie byť dlhšia ako 10 rokov
od doby, keď začala po prvý raz plynúť. Toto
vyhlásenie možno urobiť aj pred začiatkom plynutia
premlačej doby.
Oddiel 4

Spočívání a pretrhnutie premlačejnej doby

§ 402

Premlačia doba prestáva plynút, keď veriteľ za účelom uspokojenia alebo určenia svojho práva urobí akýkoľvek právny úkon, ktorý sa považuje podľa predpisu upravujúceho súdne konanie za jeho začatie alebo za uplatnenie práva v už začatom konaní.

§ 403

(1) Premlačia doba prestáva plynút, ak veriteľ začne na základe platnej rozhodcovskéj zmluvy rozhodcovské konanie spôsobom ustanoveným v rozhodcovskéj zmluve alebo v pravidlách, ktorými sa rozhodcovské konanie spravuje.

(2) Ak nemožno určiť začiatok rozhodcovského konania podľa odseku 1, považuje sa rozhodcovské konanie za začaté dňom, keď návrh, aby sa rozhodlo v rozhodcovskom konaní, je doručený druhej strane do jeho sidla alebo miesta podnikania, prípadne bydliska.

§ 404

(1) Ak boho právo, ktoré podlieha premláčaniu, uplatnené v súdnom alebo rozhodcovskom konaní vo forme protinároku, prestáva pri nóm plynúť premlačia doba dňom, keď sa začalo súdne alebo rozhodcovské konanie ohľadne práva, proti ktorému protinárok smeruje, ak sa tak nárok, ako aj protinárok vzťahujú na tých istú zmluvu alebo na niekoľko zmluvy uzavreté na základe jedného rokovania alebo niekoľkých súvisiacich rokovanií.

(2) V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, považuje sa protinárok za uplatnený v deň, keď bol v súdnom alebo rozhodcovskom konaní podaný návrh na jeho prejednanie.

§ 405

(1) Ak právo bolo uplatnené pred premlačením podľa § 402 až 404, ale v tomto konaní sa nezrodovalo vo veci samej, platí, že premlačia doba neprestala plynúť.

(2) Ak v čase skončenia súdneho alebo rozhodcovského konania uvedeného v odseku 1 premlačia doba už uplynula alebo ak do jej skončenia zostáva menej ako rok, predlžuje sa premlačia doba tak, že sa neskončí skôr než jeden rok od dňa, keď sa skončilo súdne alebo rozhodcovské konanie.

§ 406

(1) Súdne alebo rozhodcovské konanie začaté proti jednému spoludlžníkovi spôsobuje, že prestala plynúť premlačia doba proti inému spoludlžníkovi, ktorý je s ním ohľadne uplatneného nároku zaviazaný spoločne a nerozdzielne, ak ho veriteľ upovedomí písomne o začatom konaní pred uplynutím premlačejnej doby.

(2) Ak proti veriteľovi, ktorého právo sa premlačuje, začala súdne alebo rozhodcovské konanie tretia osoba ohľadné záväzku, na ktorého splnenie použil veriteľ plnenie poskytnuté dlžníkom, prestane plynúť premlačia doba ohľadné práva veriteľa, ak oznámi písomne dlžníkovi pred uplynutím premlačnej doby, že sa proti nemu začalo uvedené konanie.

(3) Ak sa konanie uvedené v odsekoch 1 a 2 skončí, platí, že premlačia doba ohľadné práva veriteľa neprestala plynúť, neuplynulo však skôr ako jeden rok po skončení tohto konania.

§ 407

(1) Ak dlžník písomne uzna svoj záväzok, plynne nová štvrťročná premlačia doba od tohto uznania. Ak sa uznanie týka iba časti záväzku, plynne nová premlačia doba ohľadne tejto časti.

(2) Platenie úrokov sa považuje za uznanie záväzku, ktorému sa úroky platia.

(3) Ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvýšku dluhu, ak možno usudzovať na to, že plnením dlžník uznava aj zvýšok záväzku.

(4) Účinky uznania záväzku spôsobom uvedeným v odseku 1 nastávajú aj v prípade, keď jemu zodpovedajúce právo bolo v čase uznania už premlačané.

Oddiel 5

Všeobecné obmedzenie premlačejné doby

§ 408

(1) Bez ohľadu na iné ustanovenia tohto zákona sa skončí premlačia doba najneskoršie po uplynutí 10 rokov od dňa, keď začala po prvý raz plynúť. Námietku premlačania však nemožno uplatniť v súdnom alebo rozhodcovskom konaní, ktoré sa začalo pred uplynutím tejto lehoty.

(2) Ak bolo právo právoplatne priznané vo v súdnom alebo rozhodcovskom konaní neskoršie ako tri mesiace pred uplynutím premlačejnej doby alebo po jej uplynutí, možno rozhodnutie súdne vykonáť, ak sa konanie o jeho výkone začalo do troch mesiacov odo dňa, keď sa mohlo začať.

Hlava I I

OSOBITÉ USTANOVENIA
O NIEKTORÝCH OBCHODNÝCH
ZÁVÄZKOVÝCH VZTAHOCH

Die I

Kúpna zmluva

Oddiel 1

Vymedzenie kúpnej zmluvy

§ 409

Základné ustanovenia

(1) Kúpnomu zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodáť kupujúcemu hmotné vec (tovar) určenú jednotlivé alebo čo množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúcí sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.
(2) V zmluve musí byť kúpna cena dohodnutá alebo musí v nej byť aspoň určený spôsob jej dodatočného určenia, ibaže strany v zmluve prejavia voľu ju uzavrieť aj bez určenia kúpnej ceny. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu ustanovenú podľa § 448.

§ 410

(1) Zmluva o dodaní tovaru, ktorý sa má ešte len vyrobiť, sa považuje za kúpnu zmluvu, ibaže strana, ktorej sa má tovar dať, sa zaviazala odovzdať druhej strane podstatnú časť vecí, ktoré sú potrebné na výrobu tovaru.

(2) Za kúpnu zmluvu sa nepovažuje zmluva, podľa ktorej prevážná časť záväzku strany, ktorá má tovar dať, spočíva vo vykonaní činnosti alebo záväzok tejto strany zahŕňa montáž tovaru.

Oddiel 2

Povinnosti predávajúceho

§ 411

Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou a týmto zákonom.

Dodanie tovaru

§ 412

(1) Ak predávajúci nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcoví na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcoví, pokiaľ tieto práva nemá kupujúci na základe prepravnej zmluvy.

(2) Ak zmluva nemá ustanovenie o odoslaní tovaru predávajúcim a tovar je v zmluve jednotlivú určený alebo určený podľa druhu, ale môže byť dodaný z určitých zásob alebo sa má vyrobiť, a strany v čase uzavretia zmluvy vedeli, kde sa nachádza alebo kde sa má vyrobiť, uskutočňuje sa dodanie, keď sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom v tomto mieste.

(3) V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú odseky 1 a 2, splní predávajúci povinnosť dodať tovar tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste, kde má predávajúci svoje sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko alebo organizáciu zložku, ak predávajúci jej miesto včas kupujúcemu oznámí.

§ 413

Ak sa dodanie tovaru uskutoční dohodnutým a tovar odovzdaným dopravcom nie je zjavné a dostatočne označené ako zásilka pre kupujúceho, nastanú účinky dodania, len keď predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi kupujúcemu odoslanie tovaru a odoslaný tovar je označený bližšie urč. Ak tak predávajúci neurobi, uskutočňuje sa dodanie až odovzdaním tovaru dopravcom kupujúceho.

§ 414

(1) Predávajúci je povinný dodať tovar:

a) v deň, ktorý je v zmluve určený alebo určený spôsobom určeným v zmluve,

b) kedykoľvek počas lehoty, ktorá je v zmluve určená alebo určená spôsobom určeným v zmluve, ibaže zo zmluvy alebo zo účelu zmluvy, ktorý bol predávajúcemu známy pri uzavretí zmluvy, vyplýva, že dobu dodania v rámci tejto lehoty určuje kupujúci.

(2) Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, začína lehota, v ktoréj sa má tovar dodať, plynúť odô dňa uzavretia zmluvy. Ak však podľa zmluvy má kupujúci splniť určité povinnosti ešte pred dodaním tovaru (napr. predložiť nákresy potrebné na výrobu tovaru, zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť alebo zabezpečiť jej zaplatenie), začína táto lehota plynúť až odô dňa splnenia tejto povinnosti.

(3) Ak predávajúci dodá tovar pred určenou dobou, je kupujúci oprávnený tovar prevziať alebo ho odmietnúť.

§ 415

Pokiaľ z obchodných zvykov alebo z ustálej predchádzajúcej praxe medzi stranami nevyplýva niečo iné, rozumie sa pre určenie času plnenia v zmluve výrazom:

a) „začiatkom obdobia“ prvých 10 dní tohto obdobia,

b) „v polovici mesiaca“ od 10. do 20. dňa mesiaca,

c) „v polovici štvrtroka“ druhý mesiac štvrtroka,

d) „koncom obdobia“ posledných 10 dní obdobia,

e) „lnheň“ pri potravinách a surovinách do dvoch dní, pri strojárskych výrobkoch 10 dní, pri ostatnom tovare päť dní.

§ 416

Ak nie je doba dodania tovaru dohodnutá, je predávajúci povinný bez vyzvy kupujúceho dodať tovar v primeranej lehote s prihliadnutím na po- vahu tovaru a na miesto dodania.

Doklady vzťahujúce sa na tovar

§ 417

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na uži- vanie tovaru, ako aj ďalšie doklady ustanovené v zmluve.

§ 418

Odrozovanie dokladov, na ktoré sa nevzťahuje § 419, sa uskutočňuje v čase a mieste určenom v zmluve, inak pri dodaní tovaru v mieste tohto dodania. Ak predávajúci odovzdal doklady pred určenou dobou, môže až do tejto doby odstrániť vady dokladov, ak tým nespôsobi kupujúcemu nepri- merané ťažkosti alebo výdavky. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
§ 419
(1) Doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie prepravovaného tovaru alebo na voľné nakladanie s tovarom alebo pri dovoze na jeho prelenie, je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu v mieste platenia kúpnej ceny, ak k odovzdaniu má dojšť pri tomto platení, inak v sídle alebo mieste podnienia, pripadne v bydlisku kupujúceho.

(2) Doklady uvedené v odseku 1 odovzdá predačujúci kupujúcemu včas tak, aby kupujúci mohol s tovarom voľne nakladať alebo prevziať prepravaný tovar v čase jeho dojdenia do miesta určenia a dovezený tovar bez zbytočného okladu prečíti.

Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru

§ 420
(1) Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akostiach a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, a musí ho zabalit alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve.

(2) Ak zmluva určuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v akostiach a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa.

(3) Ak sa má tovar dodať podľa vzorky alebo predlohy, je predávajúci povinný dodať tovar s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ktoré predložil kupujúcemu. Ak je rozpôr medzi určením akosti alebo vyhotovením tovaru podľa tejto vzorky alebo predlohy a určením tovaru opísaným v zmluve, je rozhodujúce určenie opísane v zmluve. Ak v týchto určeniach nie je rozpôr, má tovar vlastnosti podľa oboch týchto určení.

(4) Ak zmluva určuje, ako sa má tovar zabalit alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabalit alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru.

§ 421
(1) Ak zo zmluvy vyplýva, že množstvo tovaru je určené v zmluve iba príbližne, je predávajúci oprávnený určiť presné množstvo tovaru, ktorý sa má dodať, ibaže zmluva priznáva toto právo kupujúcemu. Pokiaľ zo zmluvy nevyplýva niečo iné, nesmie odchýlka presiahnuť 5% množstva určeného v zmluve.

(2) Ak z povahy tovaru vyplýva, že jeho množstvo určené v zmluve je iba príbližné, môže byť rozdiel medzi množstvom tovaru určeným v zmluve a množstvom tovaru skutočne dodaným najviac 5% množstva uvedeného v zmluve, pokiaľ zo zmluvy alebo z predchádzajúcej praxe medzi stranami alebo z obchodných zvyklostí nevyplýva niečo iné.

(3) V prípadoch, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2, má predávajúci nárok na zaplatenie kúpnej ceny za tovar skutočne dodaný.

Vady tovaru

§ 422
(1) Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v § 420, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.

(2) Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdani tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chybajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.

§ 423
Ak sa podľa zmluvy použili pri výrobe tovaru vecí, ktoré odovzdal kupujúci, nezodpovedá predávajúci za vady tovaru, ktoré boli spôsobené použitím týchto vecí, ak predávajúci pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol odhaliť nevýhodnosť týchto vecí pre výrobu tovaru alebo na ňu kupujúceho upozornil, ale kupujúci trval na ich použití.

§ 424
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihládnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastnosti tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

§ 425
(1) Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.

(2) Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v odseku 1, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

§ 426
Ak predávajúci dodá tovar so súhlasom kupujúceho pred dobo určenou na jeho dodanie, môže až do tejto doby dodať chybajúcu časť alebo chybajúce množstvo dodaného tovaru alebo dodáť náhradný tovar za dodaný vadný tovar alebo vady dodaného tovaru opraviť, ak výkon tohto práva nespôsobi kupujúcemu nepriemernej škody alebo nepriemerne výdavky. Kupujúcemu je však zacho- vaný nárok na náhradu škody.

§ 427
(1) Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najširšie po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihládne na povahu tovaru.

(2) Ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávanému, môže sa prehlíadať odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak je
však tovar smerovaný počas prepravy do iného miesta určenia alebo ho kupujúci znova odosielá bez toho, aby mal kupujúci možnosť primeranú povaha tovaru si ho prezrieť, a v čase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo musel vedieť o možnosti takéj zmeny miesta určenia alebo takého opätovného odosľania. Prehliadka sa môže odložiť až do doby, keď je tovar dopravnený do nového miesta určenia.

(3) Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezartarší, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vďačníctvených príťaž prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

§ 428

(1) Právo kupujúceho z väd tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak kupujúci nepodá správu predávajúcomu o vádcach tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo

a) kupujúci vady zistil,

b) kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistíť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa § 427 ods. 1 a 2, alebo

c) sa vady mohli zistíť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskoršie však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vädach, na ktoré sa vzťahuje záruka za akość, platí námesto tejto lehoty záručná doba.

(2) Na účinky ustanovené v odseku 1 sa prihliadne, len ak predávajúci namietne v súdnom konaní, že kupujúci nesplnil včas svoju povinnosť oznamiť vady tovaru.

(3) Účinky odsekov 1 a 2 nenastávajú, ak vady tovaru sú dôsledkom skutočnosti, o ktorých predávajúci vedel alebo musel vedieť v čase dodania tovaru.

Záruka za akość

§ 429

(1) Zárukou za akość tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobili na použitie na dohodený, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodenú, inak obvyklé vlastnosti.

(2) Prevzatie záväzku zo záruky môže vyplývajúť zo zmluvy alebo zo vyhlásenia predávajúceho, najmä vo forme záručného listu. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie dlžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale. Ak je v zmluve alebo v záručnom vyhlásení predávajúceho uvedená odlisná záručná doba, platí tato doba.

§ 430

Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlasenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa dodania tovaru. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynne záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia. Záručná doba neplýnie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

§ 431

Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akość, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorými pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

§ 432

Pre vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, platia tiež ustanovenia § 426 až 428 a § 436 až 441.

Právne vady tovaru

§ 433

(1) Tovar má právne vady, ak predaný tovar je zaťažený právom tretej osoby, ibaže kupujúci s týmto obmedzením prejavi súhlas.

(2) Ak právo tretej osoby, ktorým je tovar zaťažený, vyplýva z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, má tovar právne vady.

a) ak toto právo požíva právnu ochranu podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území má predávajúci sídlo, alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, alebo

b) ak predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo musel vedieť, že toto právo požíva právnu ochranu podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, alebo podľa právneho poriadku štátu, kam sa mal tovar dôjde predáť alebo kde sa mal používať, a predávajúci o tomto predaj alebo mieste používania v čase uzavretia zmluvy vedel.

§ 434

Nárok z právnych väd nevzniká, ak kupujúci o práve tretej osoby vedel v čase uzavretia zmluvy alebo predávajúci podľa zmluvy bol povinný pri plnení svojich povinností postupovať podľa podkladov, ktoré mu predložil kupujúci.

§ 435

(1) Uplatnenie práva uvedeného v § 433 tretou osobou s uvedením jeho povahy je kupujúci povinný oznamiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o ňom dozvedel.

(2) Práva kupujúceho z právnych väd tovaru sa nemôžu priznať v súdnom konaní, ak kupujúci nesplnil povinnosť ustanovenú v odseku 1 a predávajúci v súdnom konaní námietne nesplnilo tejto povinnosti kupujúcim.

(3) Tieto účinky nenastávajú, ak predávajúci o uplatnení práva tretou osobou vedel v čase, keď sa o ňom dozvedel kupujúci.
(4) Pre nároky kupujícího z právních v ě tvaru platí ustanovení § 436 až 441.

Nároky z v ě d tovaru

§ 436

(1) Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2), môže kupujúci:

a) požiť n sť a odstránenie v ě d dodaním náhradného tovaru za vd ě ný tovar, dodanie chybajúceho tovaru a požiť n sť a odstránenie právnych v ě d

b) požiť n sť a odstránenie v ě d opravou tovaru, ak sú v ě dy opraviteľné,

c) požiť n sť a primeranú z ě lu z k úpnej ceny alebo

d) odštúpiť od zmluvy.

(2) Voľba medzi náročmi uvedenými v odseku 1 kupujúcemu patri, len ak ju oznámi predávajúce mu vo v ě ch zaslanom oznámení v ě d alebo zbytočného oddukla po tomt o oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa v ě sú ukáže, že v ě dy tovaru sú neoprávňené alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požiť n sť a odstránenie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiť a zbytočného oddukla po tomt o oznámení. Ak predávajúci už zmôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa v ě sú ukáže, že v ě dy tovaru sú neoprávňené alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požiť n sť a odstránenie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiť a zbytočného oddukla po tomt o oznámení. Ak predávajúci už zmôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

(3) Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v odseku 2, má nároky z v ě d tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

(4) Poprí náročoch ustanovených v odseku 1 má kupujúci nárok na náhradu škody, ako aj na zmluvnú pokutu, ak je dojednán.

§ 437

(1) Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požiť n sť a odstránenie chybajúceho tovaru a odstránenie ostatných v ě d tovaru, alebo z ě lu z k úpnej ceny.

(2) Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na z ě lu, ktorý je odštúpiť od z mluvy podľa odseku 5, je predávaný povinný dodať chybajúci tovar a odstrániť právne v ě dy tovaru. Ostatné v ě dy je povinný odštúpiť podľa svojej volby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia v ě d sa neposkytnúť n sť a primerané náklady.

(3) Ak kupujúci požiť n sť a odstránenie v ě d tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehote, ktorá je povinná poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z v ě d tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

(4) Dokiaľ kupujúci neurčí lehoto podľa odseku 3 alebo neuplatní nárok na z ě lu z k úpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že v ě dy odstránili v určitej lehote. Ak kupujúci zbytočného oddukla podom, o dostal toto oznámenie, neznamená predávajúcemu svoj nesľuhl, m ě toto oznámenie účinok určenia lehoto podľa odseku 3.

(5) Ak predávajúci neodštúpi v ě dy tovaru v lehote vypývajúcej z odseku 3 alebo 4, môže kupujúci uplatniť nárok na z ě lu z k úpnej ceny alebo od zmluvy odštúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odštúpiť od zmluvy pri určení lehoto podľa odseku 3 alebo v primerej lehote pred odštúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.

§ 438

Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požiť a, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátiť vymienaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. Ustanovenie § 441 platí obdobne.

§ 439

(1) Nárok na z ě lu z k úpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar v ě d a, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnot je rozhodujúca čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

(2) Kupujúci môže o z ě lu znižiť k úpnú cenu plateň a predávajúcemu; ak k úpná cena bola už zaplatená, môže kupujúci požiť a jej vrátenie do v ě šky z ě lu spolu s úrokmi dojednanými v zmluve, inak s určenými obdobne podľa § 502.

(3) Ak vada nebola v ě ch oznámená (§ 428 ods. 1 a § 435 ods. 1), môže kupujúci iba so súhlasom predávajúceho vykonať práva podľa odseku 2 alebo použiť právo na z ě lu na započítanie s pohľadávkou predávajúceho. Toto obmedzenie neplati, ak predávajúci o vadách vedel v čase dodania tovaru; pri právnych vadách je rozhodujúca doba ustanovená v § 435 ods. 1.

(4) Do doby odštúpenia v ě d nie je kupujúci povinný platíť časť k úpnej ceny, ktorá by zodpovedala jeho náruko na z ě lu, ak by v ě dy neboli odštúpené.

§ 440

(1) Nároky z v ě d tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu. Kupujúci, ktorému vznikol nárok na z ě lu z k úpnej ceny, nie je oprávnený požiť a náhradu z ě lú ušlého v dôsledku nedostatku v ě dnostnosti tovaru, na ktorý sa z ě lu vzťahuje.

(2) Uspokojenie, ktoré možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárok z v ě d tovaru podľa § 436 a 437, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu.

§ 441

(1) Kupujúci nemôže odštúpiť od zmluvy, ak v ě ch neoznámiť predávajúcemu.
(2) Účinky odstoupení od zmluvy nevzniknou alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.
(3) Ustanovenie odseku 2 však neplatí.
   a) ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím kupujúceho, alebo
   b) ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia väd tovaru.
(4) Ustanovenie odseku 2 takisto neplatí, ak pred objavením väd kupujúci tovar alebo jeho časť predal alebo tovar úplne alebo sťažnosť spotreboval alebo ho pozmienil pri jeho obvyklom použití. V tomto prípade je povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo zmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, v ktoré mal z uvedeného použitia tovaru prospech.

**Dodanie váčšieho množstva tovaru**

§ 442

(1) Ak predávajúci dodá váčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci doať príjaz alebo môže odmietnuť výzvy prebytočného množstva tovaru.
(2) Ak kupujúci príjde doať všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zať zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene určenej v zmluve.

**Oddiel 3**

**Nadobudnutie vlastníckeho práva**

§ 443

(1) Kupujúci nadobúda vlastníckeho právo k tovaru, len čo je mu dodaný tovar odovzdaný.
(2) Pred odovzdaním nadobúda kupujúci vlastnícke právo k prepravovanému tovaru, keď získa oprávnenie nakladať so zásieky.

§ 444

Strany si môžu písomne dojednať, že kupujúci nadobudne vlastníckeho právo pred dobum uvedenou v § 443. ak predmetom kúpy je tovar jednotlivo určený alebo tovar určený podľa druhu a v čase prechodu vlastníckeho práva bude dostatočne označený na oddelenie od iného tovaru, a to spôsobom dojednaným medzi stranami, inak bez zbytočného okladu označeným kupujúcemu.

§ 445

Strany si môžu písomne dohodnúť, že kupujúci nadobudne vlastníckeho právo k tovaru neskôr, než je ustanovené v § 443. Ak z obsahu tejto výhry vlastníckeho práva nevyplýva niečo iné, predpokladá sa, že kupujúci má nadobudnúť vlastníckeho právo až úplným zaplatením kúpnej ceny.

§ 446

Kupujúci nadobúda vlastníckeho právo aj v prípade, keď predávajúci nie je vlastníkom predávaneho tovaru, ibaže v čase, keď kupujúci mal vlastníckeho právo nadobudnúť, vedel, že predávajúci nie je vlastníkom a že nie je ani oprávnený s tovarom nakladať za účelom jeho predaja.

**Oddiel 4**

**Povinnosti kupujúceho**

§ 447

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.

§ 448

(1) Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
(2) Ak cena nie je v zmluve dohodnutá a nie je určený ani spôsob jej určenia a ak je zmluva platná s prihľadnutím na § 409 ods. 2, môže predávajúci požadovať zaplatenie kúpnej ceny, za ktorú sa predával obvykle taký alebo porovnateľný tovar v čase uzavretia zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu tejto zmluvy.
(3) Ak je kúpna cena určená podľa hmotnosti tovaru, je pri pochybnosti rozhodujúca jeho čistá hmotnosť.

§ 449

Ak sa má kúpna cena platiť pri odovzdaní tovaru alebo dokladov, je kupujúci povinný kúpnu cenu zaplatiť v mieste tohto odovzdania.

§ 450

(1) Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, keď predávajúci sa v súlade so zmluvou a týmto zákonom umožní kupujúcemu za platenie tovarom alebo s dokladmi umožňujúcimi kupujúcemu za platenie tovarom. Predávajúci môže robíť odovzdanie tovaru alebo dokladov závislým od zaplatenia kúpnej ceny.
(2) Ak má predávajúci podľa zmluvy odoslať tovar, môže to urobiť so podmienkou, že tovar alebo doklady umožňujúce naplnenie s tovarom sa odovzdaťí kupujúcemu len pri zaplatení kúpnej ceny, ibaže táto podmienka je v rozpore s dohodnutým spôsobom platenia kúpnej ceny.
(3) Kupujúci nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu, dokiaľ nie má možnosť si tovar prezrieť, ibaže dohodnutý spôsob dodania tovaru alebo platenia kúpnej ceny by s tým boli v rozpore.

§ 451

Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy a tohto zákona na to, aby predávajúci mohol dodáť tovar. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať, pokiaľ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva, že jeho prevzatie môže odmietnuť.
§ 452
(1) Ak má kupující podlá zmluvy určit dodatočné formy, veľkosť alebo vlastnosti tovaru a neurobi tak v dohodnutej lehote, a ak nie je lehota dohodnutá, v primeranej lehote po dôjdení žiadosti predávajúceho, môže ich predávajúci sám určiť s prihliadnutím na potreby kupujúceho, pokiaľ sú mu známe. Tým nie sú dotknuté iné nároky pre
dávajúceho.

(2) Ak predávajúci vykonal určenie sám, musí oznámiť podrobné údaje o tom kupujúcemu a určiť primeranú lehota, v ktorej môže kupujúci oznámiť predávajúcu odchýlné určenie. Ak tak kupujúci neurobi po dôjdení takého oznámenia v určenej lehote, je určenie oznámené predávajúcim záväzné.

§ 453
Predávajúci môže požadovať, aby kupujúci zaplatil kúpnu cenu, prevzal tovar a splnil iné svoje povinnosti, dokážať predávajúci neuplatniť právo z porušenia zmluvy, ktoré je nezlučiteľné s touto požiadavkou.

§ 454
Ak bolo dohodnuté zabezpečenie záväzku zaplatiť kúpnu cenou, je kupujúci povinný v dohodnutej dobe, inak včas pred dobyt dojednanou na dodanie tovaru, odvzdať predávajúcou dokladu preukazujúce, že zaplatenie kúpnej ceny bolo zabezpečené v súlade so zmluvou. Ak kupujúci nesplnil túto povinnosť, môže predávajúci odprieť dodanie to
varu do doby odvzdania týchto dokladov. Ak ku
pujúci nezabezpečí zaplatenie kúpnej ceny v do da-
točné primeranej lehote určenej predávajúcom, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.

Oddiel 5

Nebezpečenstvo škody na tovare

§ 455
Nebezpečenstvo škody na tovare (§ 368 ods. 2) prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobi včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakrádať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

§ 456
Ak má kupujúci prevzíť zavodač provinou iné osoby, než je predávajúci, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase určenom na dodanie tovaru, ak sa v tomto čase umožnilo kupujúcemu nakrádať s tovaram a o teto možnosti kupujúci vedel. Ak sa kupujúcemu umožní nakrádať s tovaom alebo ak sa dozvie o tejto možnosti až neskôr, prechádza nebezpečenstvo v čase, keď má túto možnosť a dozvie sa o nej.

§ 457
Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odvzdať tovar dopracován v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na ku
pujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho

odovzdanim dopracovcu v tomto mieste. Ak kúpna
zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho dosilať
to var, ale predávajúci nie je povinný odovzdať tovar dopracovníkovi v určitom mieste, prechádza nebezpe
censtvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odvzda prvému dopracovníkovi na prepravu do miesta určenia. Skutočnosť, že predávajúci nakladá
s dokladmi vzhľadom na to, že predávajúci má
s povinnosť, sa nie je nároko pre tovare, nes
vplyv na prechod nebezpečenstva škody na tovare.

§ 458
Nebezpečenstvo škody na tovare určenom podľa

druhu a kupujúcim neprevzatom všetkých stavebných

práv na kupujúceho, dokážať tovar nie je jasne vyražený

na účel zmluvy oznámením na tovare alebo

prepravných dokladmi, alebo od tovare určenom podľa tovare, ak tento tovar je v čase prechodu nebezpečenstva škody
dostačujúc odladlený a odlišený od iného tovare

tohoto istého tovare.

§ 459
Ak sa tovar v čase uzavretia zmluvy už prepra

uje, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare jeho odvzdanim právom dobrovolnícom. Ak však pre

dávajúci pôj medzi návrhom zmluvy vedel alebo

s prihliadnutím na všetky okolnosti mal vedieť, že

už došlo ku škode na tovare, znásila túto škodu

predávajúci.

§ 461
(1) Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode 

jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na 

jeho povinnosť zaplatiť kupnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti 

predávajúceho.

(2) Účinky odseku 1 nenastanú, ak kupujúci 

využil svoje právo požadovať dodanie náhradného 

tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.

Oddiel 6

Uchovanie tovaram

§ 462
Ak je kupujúci v omeskaní s prevzatím tovaram alebo v súvislosti s zaplatením kúpnej ceny v prípadoch, keď sa dodanie tovaram a zaplatenie kúpnej ceny má uskutočniť súčasne, a predávajúci má tovar u seba alebo s ním môže inak nakladat, musí predávajúci urobiť opatrenia primerané, na ucho

vancie tovaram. Predávajúci je oprávnený tovar zadržia

vať, dokážať mu kupujúci neuhradiť primerané nákla
dy, ktoré predávajúcu pri tom vznikli.

§ 463
Ak kupujúci prevzíť tovar a zamýšľa ho 

odmietnuť, je povinný urobiť opatrenia primerané
okolnostim na uchování tovaru. Dokládají předávajícímu neuhraď plněnou náklad, které kupujícímu mu při tom vznikly, je kupující oprávněn zadržovat tovar, který má vrátit předávávajícemu.

§ 464

Ak kupující má možnost po dopravě tovaru do místa určení s ním nakládač a uplatní právo ho odmítnout. Kupovaný tovar prevází a má ho u seba na účet předávajícího, ak tak může urobí bez zaplatení kúpnej ceny a bez neprimeraných ťažkosti a výdavkov. Tato povinnost vzniká u kupujúcemu nevzniká, ak v mieste určenia je prítomný predávajúci alebo osoba, ktorú predávajúci poveril starostlivosťou o tovar. Pri prevzatí tovaru kupujúcim sa spravujú jeho práva a povinnosti podľa § 463.

§ 465

Povinnosti podľa § 462 až 464 môže povinná strana splniť aj uložením tovaru v skladisku tretieho osoby na účet druhej strany a môže požiadať uhradu primeraných nákladov, ktoré jej pritom vznikli.

§ 466

Stranu, ktorá je v omeškaniu s prevzatím alebo so spätým prevzatím tovaru alebo s platením kúpnej ceny, ktoré sa má uskutočniť pri prevzatí tovaru, alebo s platením nákladov spojených s plnením povinnosti podľa § 462 až 464, možno vyzať na splnenie tejto povinnosti. Druhá strana je oprávněna vo výzve na prevzatie tovaru určiť na to primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí tovar predať vhodným spôsobom. Pred týmto predajom je však povinná upozorniť stranu, ktorá je v omeškáni, na úmysel tovar predať. Tento úmysel možno oznámiť aj pri určení lehoty na prevzatie.

§ 467

Ak tovar podľaňa rýchlej skaze alebo ak sú s jeho uchovanim spojené neprimerné náklady, strana, ktorá má povinnosti podľa § 462 až 464, musí urobíť primerané opatrenia na jeho predaj, a pokiaľ je to možné, druhú stranu o zamýšľanom predaji upozorniť.

§ 468

Strana, ktorá tovar predala, je oprávněná po nechať si z výťažku predaja sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom spojeným s plnením povinnosti podľa § 462 až 464 a s predajom tovaru. Zvýšok získaného výťažku je povinna druhé strane bez zbytočného odkladu uhradit.

Oddiel 7

Osobitné ustanovenia o náhrade škody

§ 469

Ak niektorá strana v súlade s týmto zákonom odstúpila od zmluvy a v primeranej dobe od odstúpenia primeraným spôsobom kupujúci uskutočnil náhradnú kúpu alebo predávajúci náhradný predaj tovaru, na ktorú sa odstúpenie od zmluvy vzťahovalo, nárok na náhradu škody vzniknutý podľa tohto zákona zahŕňa rozdiel medzi kúpou cenu, ktorá sa mala platíť na základe zmluvy, a cenou dohodnutou v náhradnom obchode. Pri určení tohto rozdielu sa prihliadne na obsah zmluvy. Nárok na náhradu škody, ktorá zvyšila, tým nie je dotknutý.

§ 470

(1) V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje § 469, zahŕňa nárok na náhradu škody strany, ktorá odstúpila od zmluvy týkajúcej sa tovaru s bežnou cenou, rozdiel medzi kúpou cenou, ktorá sa má platíť na základe zmluvy, a bežnou cenou dosahovanou pri tovare tohto istého druhu a tej istej alebo porovnatejnej akostí za obdobných zmluvných podmienok. Nárok na náhradu škody, ktorá zvyšila, tým nie je dotknutý.

(2) Rozhodujúce sú ceny dosahované v čase odstúpenia od zmluvy; ak však tovar bol prevzatý pred odstúpením od zmluvy, sú rozhodujúce bežné ceny dosahované v čase tohto prevzatia.

D i e l I I

Dojednania v súvislosti s kúpou zmluvy

Oddiel 1

Kúpa na skúšku

§ 471

Kúpa na skúšku vzniká uzavretím kúpnej zmluvy s podmienkou, že kupujúci do uplynutia skúšobnej doby tovar schválí. Ak skúšobná doba nie je v zmluve určená, predpokladá sa, že je tri mesiace od uzavretia zmluvy.

§ 472

(1) Ak kupujúci tovar neprevzal, má podmienka povahu odkladacej podmienky a táto podmienka sa považuje za zmarenú, ak kupujúci neznámov predávajúcu v skúšobnej dobe, že tovar schváluje.

(2) Ak kupujúci prevzal tovar, má podmienka povahu rozvázovacej podmienky a platí, že kupujúci tovar schválil, ak ho písomne neodmietne v skúšobnej dobe.

(3) Kupujúci nemá právo tovar odmítnutí, ak nemôže tovar vrátiť v stave, v akom ho prevzal.

Oddiel 2

Cenová doložka

§ 473

Ak strany dohodnú pri určení ceny, že jej výška sa má dodatočne upraviť s prihliadnutím na výrobné náklady, a ak neurčia, ktoré zložky výrobných nákladov sú rozhodné, mení sa kúpna cena v pomere k cenovým zmenám hlavných surovin potrebných na výrobu predávaného tovaru.
§ 474
(1) Ak strany v zmluve neurčia, ktorý čas je rozhodujúci pre posudzovanie cenových zmién, prihlášia sa na ceny v čase uzavretia zmluvy a v čase, keď mal predávajúci tovar dodať. Ak sa má dodanie tovaru uskutočniť v priebehu určitej lehote, je rozhodný čas skutočného včasného plnenia, inak konie tejto lehote.
(2) Ak predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru a v čase skutočného dodania sú ceny pri rozhodných zložkách výrobných nákladov nižšie ako ceny v čase určenom podľa odseku 1, prihlášia sa na tieto nižšie ceny.

§ 475
Práva a povinnosti strán z doložky zanikajú, ak oprávnená strana svoje právo neuplatní u druhej strany bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru.

D i e l l l l l
Zmluva o predaji podniku

§ 476
Základné ustanovenia
(1) Zmluvou o predaji podniku sa predávajúčia zavážuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zavážuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kupnú cenu.
(2) Zmluva vyžaduje písomnú formu.

§ 477
(1) Na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje.
(2) Prechod pohľadávok sa inak spravuje ustanoveniami o postúpení pohľadávok.
(3) Na prechod záväzku sa nevyžaduje súhlas veriteľa, predávajúci však ručí za splnenie prevedených záväzkov kupujúcim.
(4) Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu označiť veriteľov prevzatie záväzkov a predávajúci dňom predch pohľadávok na kupujúceho.

§ 478
(1) Ak sa predajom podniku nepohybne zhorší vymožiteľnosť pohľadávky veriteľa, môže sa veriteľ domáhať podaním odporu na súd do 60 dní od dňa, keď sa dozvedel o predaji podniku, najneskôr však do šiestich mesačov od dňa, keď bol predaj zapisaný do obchodného registra (§ 488 ods. 1), aby súd určil, že voči nemu je prevod záväzku predávajúceho na kupujúceho neúčinný.
(2) Ak predávajúci nie je zapisaný v obchodnom registri, môže byť podaný odpor na súd do 60 dní od dňa, keď sa veriteľ dozví o predaji podniku, najneskôr však do šiestich mesačov od dňa uzavretia zmluvy.
(3) Ak veriteľ úspešne uplatní právo podľa odseku 1 alebo 2, je predávajúci povinný voči nemu splniť záväzok v dobe splatnosti a je oprávnený požadovať od kupujúceho poskytnuté plnenie s príslušenstvom.

§ 479
(1) Na kupujúceho prechádzajú všetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti predávaného podniku. Ak je presobudnutie alebo zachovanie týchto práv rozhodné uskutočňovať určitej podnikateľskej činnosti, započítava sa do tejto činnosti nadobudateľa uskutočnené po predaji aj činnosť uskutočnená prevádzke podniku pred jeho predajom.
(2) K prechodu práva podľa odseku 1 však nedochádza, ak by to odporovalo zmluve o poskytnutí výkonu práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo povaha týchto práv.

§ 480
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancam podniku prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.

§ 481
(1) Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, prechádza na kupujúceho aj oprávnenie použiť obchodné meno spojené s predávaným podnikom, ibaže by to bolo v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby. Tomuto prevodu nebrání zmena označenia právnej formy osoby oprávnennej podnika.
(2) Ak sa podnik predáva medzi fyzickými osobami, môže kupujúci použiť obchodné meno predávajúceho, ak to zmluva určuje, a to len s dodatkom označujúcim nástupníctvo v podnikaní.

§ 482
Predpokladá sa, že kupná cena je určená na základe údajov o súhrne vecí, práv a záväzkov uvedených v úvotnej evidencí predávaného podniku ku dňu uzavretia zmluvy a na základe dalsích hodnôt uvedených v zmluve, pokiaľ nie sú zahrnuté do úvotnej evidencie. Ak má zmluva nadobudnúť účinnosť k neskoršiemu dátumu, mení sa výška kupnej ceny s prihládnutím na zvýšenie alebo zníženie imania, ku ktorému došlo v medziobdobí.

§ 483
(1) Ku dniu účinnosť zmluvy je povinný predávajúci odovzdať a kupujúci prevziať veci zahrnuté do predaja. O prevzati sa spíše zápisníca podpísaná oboma stranami.
(2) Prezvážajúci veci prechádza nebezpečenstvo škody na týchto veciach z predávajúceho na kupujúceho.
(3) Vlastnícku právo k veciam, ktoré sú zahrnuté do predaja, prechádza z predávajúceho na kupujúceho.

Strana 2530, Zbierka zákonov č. 513/1991, Čiastka 98
§ 484

Predávající je povinný najněsť v zápisníci spisanej podľa § 483 ods. 1 upozorniť kupujúceho na všetky vady prevádzaných vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, o ktorých vše alebo musí vedieť, inak zodpovedá za škody, ktorým bolo možné týmto upozornením zabrániť.

§ 485

V zápisníci o prevzatí vecí spisanej podľa § 483 ods. 1 sa uvedú chybajúce veci a vadné veci. Za chybajúce sa považujú veci, ktoré predávajúci neodovzdal kupujúcemu, hoci tieto veci podľa účtovnej evidencie a zmluvy majú byť súčasťou imania predávaného podniku. Pri posudzovaní vadnosti vecí sa prihliadne na ich schopnosť slúžiť prevádzke podniku a na dobu ich používania podľa účtovných záznamov.

§ 486

(1) Kupujúci má právo na primeranú zlaku z kúpnej ceny zodpovedajúcu chýbajúcim alebo vadným veciam. Ak chybajúce veci alebo zistiteľné vadné veci neboli zachytené v zápisníci podľa § 483 ods. 1, nemôže sa právo na zlaku získatí v súdnom konaní, ibaže predávajúci o nich vedel v čase odovzdania vecí. Pri vadách zistiteľných až pri prevádzke podniku nastávajú tieto účinky, ak tieto veci kupujúcemu neoznámi predávajúcemu bez zbytocného odkladu po tom, čo ich zistí alebo pri odbornej starostlivosti mohol zistíť, najneskôr však po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy (§ 482). Ustanovenia § 428 ods. 2 a § 439 platia obdobne.

(2) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak podnik nie je spôsobilý na prevádzku určeného v zmluve a vady včas označené sú neodstrániteľné alebo ich predávajúci neodstráni v dodatočnej primernéj lehote, ktorú mu kupujúci určí. Ustanovenie § 441 platia primerane.

§ 487

Ustanovenia § 477 až 486 platia aj pre zmluvy, ktorými sa predáva časť podniku tvoraca samostatnú organizačnú zložku.

§ 488

(1) Ak predá podnik osoba zapisaná v obchodnom registri, navrhne vykonanie zápisu o predaji podniku alebo jeho časti v tomto registri.

(2) Právnická osoba, ktorá predala podnik tvoriaci jej imanie, môže ukončiť svoju likvidáciu a byť vymazaná z obchodného registra až po uplynutí jedného roka po tomto predaji, ak sa v tejto dobe nezačalo súdne konanie podľa § 478, alebo neskor, keď sa zabezpečili alebo uspokojili nároky, ktoré boli v tomto konaní úspešne uplatnené.

§ 489

Základné ustanovenia

(1) Zmluvou o kúpe prenajatej veci sú strany dohodujú v nájomnej zmluve alebo po jej uzavretí, že nájomca je oprávnený kúpiť prenajatú vec alebo prenajaty súbor vecí počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku.

(2) Zmluva o kúpe prenajatej veci vyžaduje pisomnú formu.

§ 490

Ak nájomca je oprávnený podľa zmluvy na kúpu prenajatej veci počas platnosti nájomnej zmluvy, doručením pisomného oznámenia o uplatnení tohto práva v súlade so zmluvou o kúpe prenajatej veci nájomná zmluva zniká, ak keď bola dojednaná na určitých dobách.

§ 491

Ak nájomca je oprávnený podľa zmluvy na kúpu prenajatej veci po ukončení nájomnej zmluvy, zaniká toto právo, ak oprávnená strana nezodchozí druhému strane pisomnou vůľou kúpiť prenajatú vec bez zbytocného odkladu po zániku nájomnej zmluvy.

§ 492

Ak oprávnená strana v súlade so zmluvou o kúpe prenajatej veci zaníme nájomná zmluva, že uplatňuje právo na kúpu vecí, ktorá je alebo bola predmetom nájomnej zmluvy, vzniká odhodná tejto veci doručením tohto oznámenia kúpa zmluva. Oprávnená strana má postavenie kupujúceho a druhá strana postavenie predávajúceho.

§ 493

(1) Vznikom kúpennej zmluvy (§ 492) prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k hnutelnej veci. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti prechádza registračnou podľa osobitných predpisov.

(2) Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho vznikom kúpennej zmluvy (§ 492).
(2) Kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť bez zbytočného odkladu po vzniku kúpnej zmluvy.

§ 495

(1) Pre posudzovanie vád vecí sú rozhodné vlastnosti, ktoré mala mať prenajatá vec.
(2) Lehota na oznámenie vád kúpenej veci sa počítajú od dňa, keď nájomca prevzal prenajatú vec.
(3) Ak vlastnické právo k prenajatej veci neprejde na kupujúceho a predávajúci neodstráni túto vadu v primeranej dodatočnej dobe, ktorú mu kupujúci urči, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.

§ 496

(1) Zmluva môže určiť, že po určitej dobe platnosti nájomnej zmluvy je nájomca oprávnený nadobudnúť bezplatné vlastnické právo k prenajatej veci, ak toto právo uplatní voči prenajímateľovi.
(2) Nadobúdateľ vlastnického práva podľa odseku 1 nie je oprávnený pri prenajatí vecí uplatňovať jej vady s výnimkou právnych vád, ibaže je mu poskytnutá záruka za akost.

DIEL V

ZMLUVA O ÚVERE

§ 497

Základné ustanovenie

Zmluvou o úvere sa zavázá veriteľ, že na požiadanie dôžniku poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dôžnik sa zavázuje poskytnúť peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.

§ 498

Strany môžu určiť peňažné prostriedky, ktoré sú predmetom zmluvy, aj v iného česko-slovenskej mene, pokiaľ to nie je v rozpore s deživými predpismi. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, je dôžnik povinný vrátiť peňažné prostriedky v mene, v ktoré sa mu poskytli, a v tej istej mene platí úroky.

§ 499

Za dojednanie záväzku veriteľa poskytnúť na požiadanie peňažné prostriedky možno dojednať odpłatu, ak poskytovanie úveru je predmetom podnikania veriteľa.

§ 500

(1) Dôžnik je oprávnený uplatniť nárok na poskytnutie peňažných prostriedkov v lehote určenej v zmluve. Ak táto lehota nie je v zmluve určená, môže dôžnik tento nárok uplatniť, dokiaľ poskytnutie úveru niektorá strana nevyhovuje.
(2) Ak zmluva neurčuje inú výpovědní lehotu, môže poskytnutie úveru vypočítať dôžnik s okamžitou účinnosťou a veriteľ ku koncu kalendárného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vyvedená dôžnikovi.
§ 507

Ak má dlžník poskytnuté peňažné prostriedky podľa zmluvy použiť iba na určitý účel a dlžník ich použije na iný účel alebo ak ich na dohodnutý účel nemožno použiť, je veritéť oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať, aby dlžník vrátil bez zbytočného okladu použité a nevrátené prostriedky s úrokom.

D i e l  V I

Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva

§ 508

Základné ustanovenia

(1) Licenčnou zmluvou na predmety priemyselného vlastníctva oprávňuje poskytovateľ nabudúťa v dojednanom rozsahu a na dojednanom území na výkon práv z priemyselného vlastníctva (ďalej len „právo“) a nabudúťa sa zavážuje na poskytovanie určitej odplaty alebo inej majetkovej hodnoty.

(2) Zmluva vyžaduje písomnú formu.

§ 509

(1) Ak tak ustanovuje osobitný predpis, vyžaduje sa na výkon práva poskytnutého na základe zmluvy zápis do príslušného registra týchto práv.

(2) Ak trvanie práva závisí od jeho výkonu, je nabudúťa na tento výkon povinný.

§ 510

Poskytovateľ je povinný po dobu trvania zmluvy udržiavať právo, pokiaľ to povaha tohto práva vyžaduje.

§ 511

(1) Poskytovateľ je nadalej oprávnený na výkon práva, ktoré je predmetom zmluvy, a na poskytnutie jeho výkonu iným osobám.

(2) Nabudúťa nie je oprávnený prenechať výkon práva iným osobám.

§ 512

Poskytovateľ je povinný bez zbytočného okladu po uzavretí zmluvy poskytnúť nabudúťaovi všetky podklady a informácie, ktoré sú potrebné na výkon práva podľa zmluvy.

§ 513

Nabudúťa je povinný utajovať poskytnuté podklady a informácie pred tretími osobami, ibaže zo zmluvy alebo z povahy poskytnutých podkladov a informácií vyplýva, že poskytovateľ nemá záujem na ich utajovanie. Za tretie osoby sa nepovažujú osoby, ktoré sa zúčastnili na podnikaní podnikateľa a ktoré podnikateľ zaviazal mlčanlivosťou. Po zániku zmluvy je nabudúťa povinný poskytnuté podklady vrátiť a ďalej utajovať poskytnuté informácie do doby, keď sa stanú všeobecné známymi.

§ 514

(1) Ak nadobudúťa obmedzujú vo výkone práva iné osoby alebo ak zistí, že iné osoby toto právo porušujú, je povinný bez zbytočného okladu podať o tom právu poskytovateľovi.

(2) Poskytovateľ je povinný bez zbytočného okladu urobť potrebné právne opatrenia na ochranu výkonu práva nadobudúťa. Pri týchto opatreniach je nadobudúťa povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebné spolupôsobenie.

§ 515

Ak sa zmluva nedojdene na dobu určitú, možno ju vypovedať. Ak zmluva neurčuje inú vypovednú lehotu, nadobúda vypoved účinnosť uplynutím jedného roka od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola vypoved doručená druhéj strane.

D i e l  V I I

Zmluva o uložení vecí

§ 516

Základné ustanovenia

(1) Zmluvou o uložení sa zaváža opatrovateľ, že bude pre uložiteľa dočasne bezplatne opatrovať vec, ktorú má u seba v súvislosti s obchodným stykom s uložiteľom.

(2) Ak v zmluve nie je uvedené, či sa vec má opatrovať za odplatu alebo bezplatne, a opatrovanie veci nie je predmetom podnikania opatrovateľa, platí, že strany uzavreli zmluvu o uložení vecí.

§ 517

Opatrovateľ je povinný vec starostlivo opatrovať a dbať s prihiľadnutím na jej povahu a svoje možnosti, aby na nej nevznikla škoda. Ak opatrovanie veci vyžaduje osobitné opatrenia, je opatrovateľ povinný ich urobiť, ak sú uvedené v zmluve alebo ak ho na ne upozornil uložiteľ pred uzavretím zmluvy. Opatrovateľ je povinný dať veci poistit proti škodám, len keď to určuje zmluva.

§ 518

Ako čo sa opatrovateľ zaviazal v zmluve opatrocovať vec určitým spôsobom, môže sa od tohto spôsobu odchýliť, ak nastane okolnosti, ktoré opatrovateľ nemohol v čase uzavretia zmluvy predvídať a ktoré robia plnenie záväzku pre neho neprimerané ťažkým. O vzniku týchto okolností je opatrovateľ povinný včas upovedomiti uložiteľa.

§ 519

(1) Ak opatrovateľ bez súhlasu uložiteľa zverí opatrovanie veci tretej osobe, zodpovedá, akoby vec opatroval sám. Ak toto urobí so súhlasom uložiteľa, zodpovedá ako mandatar.

(2) Ak opatrovateľ zverí opatrovanie veci tretej osobe v rozpore so zmluvou, prechádza na opatrovateľa nebezpečenstvo škody na veci. Ustanovenie § 518 tým nie je dotknuté.
§ 520
Opatrovateľ nesmí bez súhlasu uložiteľa užívať vec alebo umožniť jej užívanie tretej osobe.

§ 521
(1) Uložiteľ je povinný nahradiť opatrovateľovi škodu spôsobenú mu uloženou vecou, pokiaľ ju nemohol opatrovateľ odvrátiť vynaložením starostlivosťi uvedenej v § 517. Dalej je uložiteľ povinný uhradiť náklady, ktoré opatrovateľ nevyhnute alebo účelne vynaložil pri plnení svojej povinnosti.

(2) Pri mimoriadných nákladoch, ktoré boli nepredvidateľné v čase uzavretia zmluvy, je opatrovateľ povinný vyžiadať si súhlas uložiteľa pred ich vynaložením, ak je to možné. Ak uložiteľ neoznámi opatrovateľovi bez zbytočného okladu svoj nesúhlas, predpokladá sa, že s vynaložením nákladov súhlasí.

(3) Ak opatrovateľ vynaloží náklady uvedené v odseku 2 bez toho, aby si pred výzvou potriebný súhlas uložiteľa, a ten s ich vynaložením neprejavi dodatočné súhlas, môže opatrovateľ požiadať úhradu nákladov v rozsahu, v ktorom sa uložiteľ o úsporu týchto nákladov obohatí.

(4) Náklady, na ktorých úhrada je opatrovateľ oprávnený, je uložiteľ povinný uhradiť bez zbytočného okladu po tom, čo ho o to opatrovateľ požiadal, najneskôr však pri prevádzke veci.

§ 522
Opatrovateľ je povinný uloženú vec uložiteľovi vydáť v mieste, kde vec mala byť podľa zmluvy uložená, inak vo svojom sídle alebo v mieste podnikania, prípadne bydlisku alebo v mieste, kde je jeho organizačná zložka opatrojúca vec.

§ 523
(1) Aj keď sa dohodla doba, po ktorá má byť vec uložená, je opatrovateľ povinný vec vydáť bez zbytočného okladu po tom, čo ho o to uložiteľ požiadal.

(2) Opatrovateľ je oprávnený domáhať sa od uložiteľa, aby prevzal uloženú vec bez zbytočného okladu ešte pred uplynutím dohodnutej doby uloženia, ak by ďalšie plnenie povinnosti spôsobilo opatrovateľovi neprimerané ťažkosti, ktoré nemohol v čase uzavretia zmluvy predvídať, alebo ak sa tretia osoba domáhá vydania uloženej veci.

§ 524
Ak nie je dojdené a ani z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, nevyplýva, ako dlho má byť vec uložená, je opatrovateľ povinný vydáť vec uložiteľovi, len čo ho o to uložiteľ požiada, a uložiteľ je povinný previať vec bez zbytočného okladu po tom, čo ho na to opatrovateľ vyzval.

§ 525
Ak uložiteľ neprevzme vec včas, môže mu opatrovateľ na to určiť primeranú lehotu. Po jej márnom uplynuti môže opatrovateľ od zmluvy odstúpiť, a ak uložiteľa na to upozorní pri určení dodatočnej lehoty, je oprávnený vec na účet uložiteľa vhodným spôsobom predáť alebo na náklady uložiteľa uskleniť u tretej osoby.

§ 526
Ustanoveniami § 517 až 525 sa spravuje primerné určenie práv a povinností strán aj v prípadoch, keď podľa ustanovení tohto zákona, týkajúcich sa iných zmluv než zmluvy o uložení vecí, je jedna strana povinná bez nároku na opdlatu starať sa druhej strane o vec, ktorú má u seba, ibaže z týchto ustanovení vyplýva odlišná úprava.

Dieviii
Zmluva o skladovaní

§ 527
Základné ustanovenia

(1) Zmluvou o skladovaní sa skladoveň zavážuje prevziať vec, aby ju uložil a opatroval, a ukladateľ sa zaviazuje zaplatiť mu za to odpłatou (skladnú). (2) Ak v zmluve nie je uvedené, či sa má vec opatrovať za odpłatou alebo bezplatne, a opatrovanie vecí je predmetom podnikania skladoveňa, plati, že strany uzavreli zmluvu o skladovaní.

§ 528
(1) Skladoveň je povinný vec prevziať pri jej odovzdaní ukladateľom a prevzatí tovaru písomne potvrdiť.

(2) Potvrdenie o prevzatí vecí na skladovanie môže mať povahu cenného papiera, s ktorým je spojené právo požiadať vydanie skladovanej veci (skladistištný list).

(3) Skladistištný list môže znieť na doručiteľa alebo na meno. Ak znie na doručiteľa, je skladoveň povinný vydáť tovar osobe, ktorá skladistištný list predloží. Ak znie na meno, je povinný vydáť vec osobe uvedenej v skladistištnom liste. Skladistištný list na meno môže oprávnená osoba prevádzka rubopisom na iné osoby, pokiaľ v ňom nie je prevod vylúčený. O rubopism platia obdobné predpisy upravujúce zmenky.

(4) Osoba oprávnená domáhať sa na základe skladistištného listu vydania veci má postavenie ukladateľa a je povinná na požiadanie skladoveňa potvrdiť na skladistištnom liste prevzatie skladovanej veci.

§ 529
Ak zo zmluvy nevyplýva iné iné, zmluva zaništa, ak ukladateľ neodovzdá skladoveňovu več na uskladenie do doby určenej v zmluve, inak do šiestich mesiacov po uzavretí zmluvy.

§ 530
Skladoveň je povinný uložiť vec oddelene od ostatných skladovaných vecí s označením, že ide
o veci ukladateľa. Ukladateľ má právo kontrolovať stav skladovanej veci a bráť z nej vzorky.

§ 531

(1) Ukladateľ platí skladné odo dňa prevzatia veci vo výške a spôsobom dohodnutým v zmluve.
(2) Ak výška skladného nie je dojednaná v zmluve, je ukladateľ povinný zaplatiť skladné obvykle v čase uzavretia zmluvy s prihladnutím na povahu veci, dlžku a spôsob skladovania.
(3) Ak skladovanie trvá dlhšie ako šesť mesiacov, platí sa skladné polročne pozadu. Skladné za neukončené šesťmesačné obdobie a skladné za kratší dobu skladovania sa platí pri vyzdvihnutí skladovanej veci. Aj po ukončení zmluvy má skladovateľ právo na skladné za dobu, po ktorej bola skladovaná vec u neho uložená z dôvodu, že ju ukladateľ včas nevyzdvihol.
(4) Skladné kryje všetky náklady spojené so skladovaním, nezáhľadná však náklady na poistenie; skladovateľ má na ne nárok, ak je povinný podľa zmluvy dať vec poistí.

§ 532

(1) Ak je skladovanie dojednané na určitých dobu, môže ukladateľ veci vyzdvihnuť ešte pred jej uplynutím, musí však predtým zaplatiť skladné pripadajúce na celú dohodnutú dobu. Pred uplynutím dojednej doby môže ukladateľ požiadať znovu o prevzatie veci na uskladenenie do konca tejto doby a je povinný uhradiť skladovateľovi náklady s tým spojené.
(2) Ak nie je uvedená lehota, na ktorú sa zmluva uzaviera, predpokladá sa, že sa uzaviera na neurčitú dobu. Ukladateľ môže požiadať kedykoľvek vydanie veci a je povinný zaplatiť skladné za dobu, keď vec bola skladovaná. Vyzdvihnutiam veci znamená.
(3) Skladovateľ je oprávnený zmluvu vypovedať jednomesačnou vypovedou. Vypovedná lehota začína plynúť prvým dnom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved doručená ukladateľovi.

§ 533

(1) Skladovateľ zodpovedá za škodu na skladovanej veci, ktorá vznikla po prevzatí veci, a to až do jej vydania, ibaže túto škodu nemohol odvratíť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
(2) Skladovateľ nezodpovedá za škodu na veci, len keď bola spôsobená
a) ukladateľom alebo vlastníkom veci,
b) vadou alebo prirodzenou povahou uloženej veci alebo
c) vadným obalom, na ktorý skladovateľ pri prevzatí veci ukladateľa upozornil a toto upozornenie zahrnil do potvrdenia o prevzatí veci; ak skladovateľ na vadnosť obalu neupozornil, nezodpovedá za škodu na veci len vtedy, keď vadnosť obalu nebola poznateľná.
(3) Ak škoda vznikla spôsobom uvedeným v odseku 2. je skladovateľ povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

§ 534

(1) Skladovateľ môže odstúpiť od zmluvy
a) ak ukladateľ zatájal nebezpečnú povahu veci a ak hrozí z nej skladovateľovi značná škoda,
(2) ak ukladateľ dlhne skladné za najmenej tri mesiace.
(3) ak hrozí vznik podstatnejšej škody na uloženej veci, ktorú skladovateľ nemožno odvratíť, alebo
(4) ak ukladateľ nevyzdvihne vec po skončení doby, po ktorej je skladovateľ povinný vec skladovať.
(2) Skladovateľ môže po odstúpení od zmluvy určiť primeranú lehoto na vyzdvihnutie veci s upozornením, že inak tým predá. Po márnom uplynutí tejto lehoty môže skladovateľ skladovaný tovar predáť vhodným spôsobom na účet ukladateľa. Od výťažku z predaja, ktorý je skladovateľ povinný bez zbytočného odkladu ukladateli vydáť, môže si odpočítať okrem skladného aj vynaložené náklady spojené s predajom.

§ 535

Skladovateľ má na zabezpečenie svojich nárokov zo zmluvy o skladovaní zákonné zálohové právo na skladovaných veciach, dokial sa u neho nachádza. Toto zákonné zálohové právo má prednosť pred inými záložnými právami.

Diel IX

Zmluva o dielo

Oddiel 1

Základné ustanovenia

§ 536

(1) Zmluva o dielo sa zaváža zhotoviteľ vykoná určité dielo a objednávateľ sa zaváža zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
(2) Dielom sa rozumie zhotovenie určitéj veci, pokiaľ nespáda pod kupnú zmluvu, montáž určitéj veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok jinej činnosti. Dielom sa rozumie výzvy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.
(3) Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.

Oddiel 2

Vykonanie diela

§ 537

(1) Zhotoviteľ je povinný vykonáť dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihladnutím na povahu diela. Ak zo zmluvy alebo z povahy diela
nevyplývá nicí možné zhotoviteř vykonává dielo ešte pred dojednaným časom.

(2) Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

(3) Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela vizaný pokynmi objednávateľa, ibaže sa výslovné zaviazal plniť ich.

§ 538

Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva iné iné. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

Oddiel 3

Veci určené na vykonanie diela

§ 539

(1) Veci, ktoré má objednávateľ podľa zmluvy obstaráť na vykonanie diela, je povinný odovzdať zhotoviteľovi v čase určenom v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že o cenu týchto vecí sa neznížuje cena za vykonanie diela.

(2) Ak veci neobstará objednávateľ včas, môže mu na to zhotoviteľ poskytnúť primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže sám po prechádzajúcom upozornení obstaráť veci na účet objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť ich cenu a účelné náklady s tým spojené bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to zhotoviteľ požiada.

(3) Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na ktorých obstaranie nie je podľa zmluvy zaviazaný objednávateľ, je povinný obstaráť zhotoviteľ.

§ 540

(1) Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela, a zostáva ich vlastníkom až do doby, keď sa spracováním stanú súčasťou predmetu diela.

(2) Za vec prevzatú od objednávateľa do opatrovania za účelom jej spracovania pri vykonávaní diela alebo za účelom jej opravy alebo úpravy zodpovedá zhotoviteľ ako skladovateľ.

(3) Po dokončení diela alebo po zániku záväzku dielo vykonáť je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté, ktoré sa nespracovali pri vykonávaní diela.

§ 541

Ohľadne vecí, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, má postavenie predávajúceho, pokiaľ z ustanovení upravujúcich zmluvu o dielo nevyplýva niečo iné. Pri pochybnostíach sa predpokladá, že kúpna cena týchto vecí je zahrnutá v cene za vykonanie diela.

Oddiel 4

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na jej

§ 542

(1) Ak zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral, objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom, ak zmluva neurčuje niečo iné.

(2) V prípadoch, na ktoré sa nevyhýba odsek 1., znáša zhotoviteľ nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom. Pre určenie prechodu nebezpečenstva škody na zhotovovanej veci zo zhotoviteľa na objednávateľa sa používajú obdobné ustanovenia o prechode nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho.

(3) Na zhotoviteľa neprechádza nebezpečenstvo škody na veci, ktorá je predmetom údržby, opravy alebo úpravy, ani vlastnícke právo k jej.

§ 543

(1) Ak má k zhotovej veci vlastnícke právo zhotoviteľ a záväzok vykonáť dielo znížené z dôvodu, za ktorý nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie ceny veci prevzatých od neho zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ spracoval pri vykonaní diela alebo ktoré nemožno vrátiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

(2) Ak zanikol záväzok vykonáť dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať úhradu toho, o čo sa zhotoviteľ obohatil.

§ 544

(1) Ak má k zhotovovanej veci vlastnícke právo objednávateľ a vec nemožno vzhľadom na jej povahu vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil, ak záväzok zanikol z dôvodu, za ktorý objednávateľ nezodpovedá.

(2) Ak záväzok zanikol v prípadoch uvedených v odsecu 1 z dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ, môže zhotoviteľ požadovať úhradu ceny vecí, ktoré účelné obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci, pokiaľ cena týchto vecí nie je zahrnutá v nároku zhotoviteľa podľa § 548 ods. 2.

§ 545

Ustanovenia § 544 platia obdobne v prípadoch, keď predmetom diela je montáž, údržba, oprava alebo úprava vecí.

Oddiel 5

Cena za dielo

§ 546

(1) Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom
určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná (§ 536 ods. 2), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobjových obchodných podmienok.

(2) Dojednanie a poskytnutie predadvkov na cenu za dielo sa nedotýka účinkov podľa § 548 a 549.

§ 547

Cena podľa rozpočtu

(1) Na výšku ceny nemá vplyv, že cena bola určená na základe rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy alebo ho objednávateľovi oznámil zhotoviteľ do uzavretia zmluvy.

(2) Ak však bola cena určená na základe rozpočtu, ohláseného ktorého zo zmluvy vyplýva, že sa nezaručuje jeho úplnosť, môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.

(3) Ak cena bola určená na základe rozpočtu, ktorý sa podľa zmlovy považuje za nezáväzný, môže sa zhotoviteľ domáhať, aby sa určilo zvýšenie ceny o sumu, o ktorej nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené zhotoviteľom, náklady zahrnuté do rozpočtu.

(4) Ak objednávateľ nesúhlasí so zvýšením ceny, určí jej zvýšenie súd na návrh zhotoviteľa.

(5) Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny podľa odsekov 2 a 3 o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10 % cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

(6) Zhotoviteľovi zaniká nárok na určenie zvýšenia ceny podľa odsekov 2 a 3, ak neznámi potrebu prekročenia rozpočtovanej sumy a výšku požadovaného zvýšenia ceny bez zbytočného odkladu po tom, čo sa ukázalo, že je nevyhnutné prekročenie ceny, ktorá bola určená na základe rozpočtu.

§ 548

(1) Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu v čase dojednanom v zmluve. Pokiaľ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva niečo iné, vzniká nárok na cenu vykonaním diela.

(2) Ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy pre omeškanie objednávateľa a ak prekážka pre splnenie povinností objednávateľa nespočíva v okolnostiach vyplývajúcich z odstúpenia (§ 374), patrí zhotoviteľovi cena, na ktorú má nárok na základe zmluvy. Od tejto ceny sa však odpočítá to, čo zhotoviteľ ušetriť nevykonaním diela v plnom rozsahu.

§ 549

(1) Ak sa strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela a ak nedojednajú jeho dôsledky na výšku ceny, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zniženú; ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu zvýšenú alebo zniženú s prihliadnutím na rozdiel v rozsahu potrebné činnosti a v účelových nákladoch spojených so zmeneným vykonávaním diela.

Oddiel 6

Spôsob vykonávania diela

§ 550

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dozadávať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté výsledkom vykonávania a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepohybné k podstatnému porušeniu zmluvy (§ 345), je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

§ 551

(1) Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol tuto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný tento jeho vykonávanie v nevhodnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorej bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenia. Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela a s použitím nevhodných vecí do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistíť.

(2) Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v odseku 1, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použití pri vykonávaní diela písomne trval. Pri nedokončení diela má zhotoviteľ nárok na cenu zniženú o to, čo ušetriť tým, že nevykonal dielo v plnom rozsahu.

(3) Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v odseku 1, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.

§ 552

(1) Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skrytý prekážky týkajúce sa vecí, na ktoré sa má vykonáť

Článok 98

Zbierka zákonov č. 513/1991

Strana 2537
oprava alebo úprava, alebo miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonávanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmeni diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť. Ak sa strany v primerané lehto nedohodnú na zmene zmluvy, môže ktorákolvek zo strán od zmluvy odstúpiť.

(2) Ak zhotoviteľ neporuší svoju povinnosť zistíť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v odseku 1, nemá žiadna zo strán nárok na náhradu škody; zhotoviteľ má nárok na cenu za časť diela, ktoré bolo vykonané do doby, než prekážky mohol odhaliti pri vynaložení odborné starostlivosti.

§ 553

(1) Ak zmluva určuje, že objednávateľ je oprávnený skontrolovať predmet diela na určitom stupni jeho vykonávania, je zhotoviteľ povinný včas objednávateľa pozvať na vykonanie kontroly.

(2) Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

(3) Ak sa objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný alebo ktorá sa mala konať podľa dohodnutého časového rozvrhu, môže zhotoviteľ pokračovať vo vykonávaní diela. Ak však účasť na kontrole znemožnila objednávateľovi prekážka, ktorú nemohol odvraťiť, môže objednávateľ bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Je však povinný zhotoviteľovi nahradiť náklady spojené s tým kontroly.

Oddiel 7

Vykonanie diela

§ 554

(1) Zhotoviteľ splni svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste, inak v mieste ustanovenom týmto zákonom. Ak je miestom odovzdania iné miesto, než je uvedené v odsekol 2 a 4, vyzve zhotoviteľ objednávateľa, aby prevzal dielo.

(2) Ak toto miesto nie je dohodnuté a zmluva zahrňa povinnosť zhotoviteľa odoslať predmet diela, uskutoční sa odovzdanie predmetu diela jeho odovzdaním prvému dopracovníkovi, ktorý má uskutočniť prepravu do miesta určenia. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi uplatniť práv z prepravnej zmluvy, pokiaľ tieto práva nemá objednávateľ už na základe tejto zmluvy.

(3) Ak zmluva neurčuje miesto odovzdania a ani povinnosť zhotoviteľa odoslať predmet diela, uskutoční sa odovzdanie v mieste, v ktorom sa podľa zmluvy malo dielo vykonávať; ak v zmluve nie je toto miesto určené, uskutoční sa odovzdanie v mieste, o ktorom objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase uzavretia zmluvy, že v ňom bude zhotoviteľ dielo vykonávať.

(4) V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú odseky 1 až 3, uskutoční sa odovzdanie diela v mieste, kde má zhotoviteľ sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko alebo organizačnú zložku, ak jej miesto včas objednávateľovi oznámí.

(5) Odovzdaním zhotovenej veci nadobúda k jej objednávateľ vlastnícke právo, ak ho do tejto doby mal zhotoviteľ, a na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo škody na zhotovenéj veci, ak ho do tejto doby znášal zhotoviteľ. Ustanovenia § 444 až 446, § 455 až 459 a § 461 platia obdobne.

(6) Ak o to požiada ktorákolvek strana, spíše sa o odovzdaní predmetu diela zápisnica, ktorú podpisú obe strany.

§ 555

(1) Ak zmluva nezahrňa povinnosť zhotoviteľa predmet diela odoslať, splni zhotoviteľ svoju povinnosť vykonať dielo, ak umožní objednávateľovi náklad sa predmetom diela riadne vykonaným v mieste ustanovenom v § 554. Ak záväzok zhotoviteľa zahrňa vykonať montáž ním zhotovené objednané alebo urávanej veci, je záväzok splnený riadnym vykonaním tej montáže.

(2) Ak sa podľa zmluvy má riadne vykonanie diela preukázať vykonaním dohodnutých skúšok, pováža sa vykonanie diela za dokončené až vtedy, keď sa tieto skúšky úspesne vykonali. Na účasť na nich je zhotoviteľ povinný objednávateľa včas pozvať.

(3) Neúčasť objednávateľa na skúškach, na ktorých vykonanie bol objednávateľ včas pozvaný, nebráni vykonaniu skúšok. Ustanovenie § 553 ods. 3 o opakovaní skúšok platí obdobne.

(4) Výsledok skúšok sa zachyti v zápisnici podpisané oboma stranami. Ak objednávateľ nie je prítomný, podpíše zápisnici namiesto neho hodnoterné a nestranné osoba, ktorá sa na skúškach zúčastnila.

§ 556

Ak dielo spočíva v inom výsledku činnosti než v zhotovenej veci, montáži, údržbe, oprave alebo úprave veci, je zhotoviteľ povinný pri tejto činnosti postupovať v rámci určenom zmluvou s odbornou starostlivosťou tak, aby sa dosiahol hmotné zachytené výsledok činnosti určený v zmluve. Zhotoviteľ je povinný hmotné zachyténý výsledok odvodať objednávateľovi.

§ 557

Výsledok činnosti, ktorá je predmetom diela podľa § 556, je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť aj iným osobám niez objednávateľovi, pokiaľ to zmluva dovoluje. Ak zmluva neobsahuje zákaz tohto poskytnutia, je naň zhotoviteľ oprávnený, ak to vzhľadom na povahu diela nie je v rozpore so záujmami objednávateľa.

§ 558

Ak je predmetom diela podľa § 556 výsledok činnosti, ktorý je chránený právom z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, je objednávateľ oprávnený použiť ho len na účel vyplývajúci
z uzavřené zmluvy o dielo. Na iné účely je oprávněný ho použiť len so súhlasom zhotoviteľa.

§ 559
Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva iného osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia predmetu diela, ak k tomuto porušeniu dôjde podľa česko-slovenského právneho portádu alebo podľa právneho portádu štátu, kde sa má predmet diela využiť, a zhotoviteľ o tom vedel v čase uzavretia zmluvy. Pre právne vady diela platia primerane § 434 a 435.

Oddiel 8
Vady diela
§ 560
(1) Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve.
(2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania (§ 554); ak však nebezpečenstvo škody na zhotovené veci prechádza na objednávateľa neskor, je rozhodujúci čas tohto prechodu. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akošť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
(3) Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zvýšené po čase uvedenom v odseku 2, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
(4) Ak spočíva dielo v zhotovení veci, platia obdobne ustanovenia § 420 až 422 a § 426.

§ 561
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľ upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

§ 562
(1) Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.
(2) Súd neprizná objednávateľovi právo z vady diela, ak objednávateľ neoznámi vady diela
   a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zisti,
   b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnejenej podľa odseku 1.
   c) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskor pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov a pri stavbách do piatich rokov od odovzdania premetu diela. Pri vadiach, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.
(3) Ustanovenie § 428 ods. 2 a 3 sa použijú obdobne na účinky uvedené v odseku 2.

§ 563
(1) Záručná doba týkajúca sa diela začína plynúť odovzdaním diela.
(2) Pre záruku za akosť diela inak platia primerane ustanovenia § 429 až 431.

§ 564
Pri vadiach diela platia primerane § 436 až 441. Objednávateľ však nie je oprávněný požiadať vykonanie náhradného diela, ak predmet diela vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi.

§ 565
Ak zhotoviteľ využije podľa ustanovení uvedených v § 564 právo odstúpiť od zmluvy týkajúcej sa predmetu diela, ktorý nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi, neplatí § 441. Objednávateľ však nie je oprávněný odstúpiť od zmluvy, ak vady diela neoznámil včas zhotoviteľovi.

Díel X
Mandát na zmluvu
§ 566
(1) Mandátou zmluvou sa mandátár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti, a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu.
(2) Ak je zariadenie záležitosti predmetom podnikateľského činnosti mandátára, predpokladá sa, že odplata bola dohodnutá.

§ 567
(1) Mandátár je povinný postupovať pri zaradivaní záležitosti s odbornou starostlivosťou.
(2) Činnosť, na ktorú sa mandátár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandátár pozná alebo musí poznat. Mandátár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zaradivaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
(3) Od pokynov mandanta sa môže mandátár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandátár nemôže včas dostáť jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však mandátár nesmie od pokynov mandanta odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo mandant.

§ 568
(1) Mandátár je povinný zariadiť záležitosť osobne, len ak to určuje zmluva. Ak tuto povinnosť
poruší, zodpovědá za škodu tým spůsobenou mandatáři.

(2) Mandat je povinný odovzdat včas mandatárové veci a informace, které sú potřebné na zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstaráť mandatář.

(3) Ak zariadenie záležitosti vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta, je mandat povinný vystaviti včas mandatárové písmene potrebné plnomocenstvo.

(4) Ak plnomocenstvo nie je obsiahnuté v zmluve, nenahradza ho prevzatie zmluvného záväzku mandatárom konať v mene mandanta, a to ani v prípade, že osoba, s ktorou mandatár rokuje, o tomto záväzku vie.

§ 569
Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantové veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitostí.

§ 570
Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitostí a na veciach prevzatých pri jej zariadení od tretích osôb, ibaže tuto škodu nemohol odvратit ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatár povinný dať včas poistiti, len keď to určuje zmluva alebo keď ho mandant o to požiada, a to na účet mandanta.

§ 571
(1) Ak výška odplaty nie je určená v zmluve, je mandat povinný zaplatiť mandatároví odplatu, ktorá je obvyklá v čase uzavretia zmluvy za činnosť obdobných činností, ktorú mandatár uskutočnil pri zariadení záležitosti.

(2) Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, vznikne mandatároví nárok na odplatu, keď riadne vykoná činnosť, na ktorú bol povinný, a to bez ohľadu na to, či priniesla očakávaný výsledok alebo nie. Ak možno očakávať, že v súvislosti s vybavovaním záležitostí vzniknu mandatároví značné náklady, môže mandatár požiadať po uzavretí zmluvy primerný preddavok.

§ 572
Mandant je povinný uhradiť mandatároví náklady, ktoré mandatár nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku, ibaže z ich povahy vyplýva, že sú už zahrnuté v odplatě.

§ 573
Mandatár nezodpovedá za porušenie záväzku osoby, s ktorou uzavrel zmluvu pri zariadení záležitosti, ibaže sa v zmluve zaručil za splnenie záväzkov prevzatých inými osobami v súvislosti so zariadením záležitosti.

§ 574
(1) Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať.

(2) Ak výpovedď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť dňom, keď sa o nej mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť.

(3) Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoved vztahuje. Je však povinný mandantáho upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandatoví nedokončením činnosti súvisiacej so zariadením záležitosti.

(4) Za činnosť radne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu nákladov vynaložených podľa § 572 a na primeranú časť odplaty.

§ 575
(1) Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved doručená mandatoví, ak z výpovede nevyplýva neskoršia čas.

(2) Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zviazal. Ak by týmto prorusením činností vznikla mandatoví škoda, je mandatár povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvratenie. Ak mandatár tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to povinný.

(3) Záväzok mandatára zaniká jeho smrťou, ak je fyzickou osobou, alebo jeho zánikom, ak je právnickou osobou.

(4) Ohladne činností uskutočnenej odo dňa výpovede do jej účinnosti a uskutočnenej podľa odseku 2 má mandatár nárok na úhradu nákladov podľa § 572 a na časť odplaty primeranej výsledku dosiahnutému pri zariadení záležitosti.

§ 576
Ustanovenia § 576 až 575 sa používajú primerane v prípadoch, keď je povinnosť podľa iných ustanoveni tohto zákona zariadení určitú záležitosť na účet iného, ibaže z týchto iných ustanovení vyplýva niečo iné.

Diel XI
Komisionárska zmluva

§ 577
Základné ustanovenie
Komisionárskou zmluvou sa komisionár zavádzuje, že zariadí vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť, a komitent sa zavázá zaplatiť mu odplatu.

§ 578
(1) Komisionár je povinný pri zariadení záležitosti koľaj s potrebnou odbornou starostlivosťou podľa pokynov komitenta.

(2) Od pokynov komitenta sa môže komisionár odchyliť, len keď je to v záujme komitenta a keď si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas. Pri porušení
tejto povinnosti nemusí komitent uznať konanie za uskutočnené na svoj účet, ak účinnosť konania pre seba odmietol bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o obsahu konania dozvedel.

§ 579
(1) Komisionár je povinný chrániť jemu známe záujmy komitenta súvisiace so zariadením záležitosti a označmiť mu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu komitetových príkazov. Poistie nie je komisaríov povinný obstarávať, len keď to určuje zmluva alebo keď dostal na to príkaz od komitenta, a to na účet komitenta.

(2) Komisionár je povinný podávať komitentov správy o zariadení záležitosti spôsobom určeným v zmluve, inak na výzvu komitenta.

§ 580
(1) Ak zmluva neurčuje niečo iné, je komisionár povinný použiť na splnenie zmluvy inú osobu, ak nemôže svoj záväzok splniť sám.

(2) Ak komisionár použije na splnenie záväzku inú osobu, zodpovedá akoby záležitosť obstaral sám.

§ 581
Z konania komisórára nevznikajú komitentov ňo vzťahu k tretím osobám ani práva, ani povinnosti. Komitent však môže priamo od tretej osoby požiadať vydanie vecí alebo splnenie záväzku, ktoré pre neho obstaral komisionár, ak tak nemôže urobiť komisionár pre okolnosti, ktoré sa týkajú jeho osoby.

§ 582
Komitent môže požiadať od komisórára splnenie záväzku tretej osoby bez toho, abyťto splnil svoj záväzok voči komisionárovi, len pokiaľ komisórórento záväzok písomne prevzal alebo ak porušil príkazy komitenta týkajúce sa osoby, s ktorou sa mala zmluva komitenta uzavrieť. V takom prípade platia primerane ustanovenia o ručení.

§ 583
(1) K hnutelným veciam zvereným komisionárovi na predaj má komitent vlastnícke právo, dokiaľ ho nenadobudne tretia osoba. Vlastnícke právo k hnutelnym veciam získaným pre komitenta nadobudňa komitent ich odovzdaním komisionárovi.

(2) Za škodu na veciach uvedených v odseku 1 zodpovedá komisionár podľa ustanovení o zmluve o skladovaní.

§ 584
(1) Po zariadení záležitosti je komisionár povinný o výsledku podať komitentovi správu a vykonať vyúčtovanie.

(2) V správe komisionár označí osobu, s ktorou zmluvu uzavrel. Ak tak neurobi, je komitent oprávne-

ný vymáhať voči komisionárovi nárok na plnenie záväzku z tejto zmluvy.

§ 585
Komisnór je povinný bez zbytočného odkladu previest na komitenta práva získané pri zariadení záležitosti a vydáť mu všetko, čo pritom získal, a komitent je povinný ich prevziať.

§ 586
Ak osoba, s ktorou komisnór uzavrel zmluvu pri zariadení záležitosti, poruší svoje záväzky, je komisionár povinný na účet komitenta splnenie týchto záväzkov vymáhať, alebo ak s tým komitent súhlasí, postúpiť mu pohľadávky zodpovedajúce týmto záväzkom.

§ 587
(1) Ak sa výška odplaty nedojde, odsúhlasí komisionárov odpłatou primeranú uskutočňenej činnosti a dosiahnutému výsledku s pripriatnutím na odpátok obvykle poskytovaný za obdobnú činnosť v čase uzavretia zmluvy.

(2) Komisionárov vzniká nárok na odpätok, len čo splní povinnosti ustanovené v § 584 až 586.

§ 588
Zároveň s odpátok je komitent povinný uhradiť komisionárov náklady, ktoré komisnór nevyhnutne alebo užitočne vynaložil pri plnení svojho záväzku. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že v odpate je obšiahnutý aj náhrada nákladov.

§ 589
Pre komisnársku zmluvu platia obdobne ustanovenia § 574 až 575.

§ 590
Ak je predmetom záväzku komisnárava trvalá činnosť, používajú sa na výšku medzi komitentom a komisnáravom primerane tiež ustanovenia uprašujúce zmluvu o obchodnom zastúpení.

Diel XII
Zmluva o kontrolnej činnosti

§ 591
Základné ustanovenie
Zmluvou o kontrolnej činnosti sa vykonávateľ kontroly zaväzuje vykonáť nestranne zistenie stavu určitej veci alebo overenie výsledku určitej činnosti a výdať o tom kontrolné osvedčenie a objednávateľ kontroly sa zavázuje zaplatiť mu za to odplatu.

§ 592
(1) Vykonávateľ kontroly je povinný vykonáť kontrolu nestranňym spôsobom a zistený stav opísať v kontrolnom osvedčení.
(2) Ustanovenia zmluvy, ktorými sa ukladajú vykonávateľovi kontroly povinnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nestrannosť vykonávanej kontroly alebo správnosť kontrolného osvedčenia, sú neplatné.

§ 593

Vykonávateľ kontroly je povinný vykonávať kontrolu s vynaložením odbornej starostlivosti s prílišným na určený spôsob kontroly, na čas, miesto a rozsah kontroly, ako aj na stav v akom sa nachádzal predmet kontroly v čase jej vykonávania.

§ 594

(1) Vykonávateľ kontroly je povinný ju vykonávať v rozsahu a spôsobom určeným v zmluve, inak v rozsahu a spôsobom obvyklým pri obdobných kontrolách.

(2) Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, predpokladá sa, že sa kontrola má uskutočniť bez zbytočného odkladu v mieste, kde sa podľa zmluvy nachádza predmet kontroly. Ak toto miesto nie je v zmluve uvedené, je objednávateľ povinný oznámiť včas vykonávateľovi kontroly čas a miesto, kde sa má kontrola uskutočniť.

§ 595

(1) Vykonávateľ kontroly má nákaz na odpłatu po splnení povinností vykonávať kontrolu a výdať kontrolné osvedčenie.

(2) Ak oplate nie je dohodnutá, je objednávateľ povinný zaplatiť oplate obvyklých v čase uzavretia zmluvy so zreteľom na predmet, rozsah, spôsob a miesto kontroly.

(3) Popri oplate je objednávateľ povinný hradziť vykonávateľovi kontroly aj nevyhnutné a účelne vynaložené náklady vzniknuté pri vykonaní kontroly, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že sú už zahrnuté v oplate.

§ 596

Objednávateľ je povinný poskytnúť vykonávateľovi kontroly súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly, najmä mu umožniť potrebný prístup k predmetu kontroly.

§ 597

Vykonanie kontroly sa nedotýka právnych po- merov medzi objednávateľom a inými osobami, najmä osobami, ktorým je určený alebo od ktorých pochádza predmet kontroly.

§ 598

Ak vykonávateľ kontroly nevykonal kontrolu riadne, nevznikajú mu nároky podľa § 595 a ob- jednávateľ môže po uplnnutí doby určenej na vy- konanie kontroly od zmluvy odštúpiť.

§ 599

Vykonávateľ kontroly je povinný nahradíť škodu spôsobenú porušením povinností vykonávať riadne kontrolu, len pokiaľ sa táto škoda nemôže nahradíť uplatnením nároku objednávateľa voči osobe zodpo- vednej za vadné plnenie, ktoré je predmetom kontroly. Ako náhradu škody však nemôže objednávateľ požadovať náhradu toho, čo opomenul včas oznámiť alebo vymáhať voči osobe zodpovednej za vadné plnenie predmetu kontroly, alebo čo objednávateľ nemôže vymáhať vzhľadom na dojednanie uzavreté s touto osobou, ktoré taký nárok po vykonanej kontrole vylučuje.

§ 600

Ak je vykonávateľ kontroly podľa § 599 povinný na náhradu škody, prechádzajú na neho zaplatením tejto náhrady nároky, ktoré má objednávateľ voči osobe zodpovednej za vadné plnenie predmetu kontroly tak, akoby mu boli tieto nároky postúpené.

Zásilatel’šká zmluva

§ 601

Základné ustanovenia

(1) Zásilatel’škou zmluvou sa zavádza zásilatel’ pripravcov, že mu vo vlastnom mene na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta, a pripravca sa zavádza zaplatiť zásilatel’ovi oplate.

(2) Zásilatel’ je oprávnený žiadať, aby mu bol daný písomne príkaz na obstaranie prepravy (zasilatel’šký príkaz), ak zmluva nemá písomnú formu.

§ 602

(1) V rámci zmluvy je zásilatel’ povinný plniť pokyny pripravcov. Zásilatel’ je povinný upozorniť pripravca na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov. Ak zásilatel’ nedostane od pripravcu potrebné pokyny, je povinný požiadať pripravca o ich doplnenie. Pri nebezpečenstve z omeškania je však povinný postupovať aj bez týchto pokynov tak, aby boli čo najviac chránené záujmy pripravcu, ktoré sú zasilatel’ovi známe.

(2) Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásilky alebo dokladu umožňujúcich nakladať sa zasilatel’ vyberie určitú peňažnú sumu od prijímacia alebo uskutoční iný inkasný úkon, platia primerane ustanovenia o bankovom dokumentárnym inkase (§ 697 a nasl.).

§ 603

(1) Pri plnení záväzku je zásilatel’ povinný s vynaložením odbornej starostlivosti dojednať spôsob a podmienky prepravy zodpovedajúce čo najlepšie záujom pripravca, ktoré vyplývajú zo zmluvy a jeho príkazov alebo sú zasilatel’ovi inak známe.

(2) Zasilatel’ zodpovedá za škodu na prevzaté zásilke vzniknuté pri obstarávaní prepravy, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

(3) Zasilatel’ je povinný zásielku poistiť, len keď to určuje zmluva.
§ 604
Prikazca je povinný poskytnúť zasielateľovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe, ako aj o iných skutočnostiach potrebných na uzavretie zmluvy a prepravy a zodpovedá za škodu, ktorá zasielateľovi vznikne porušením tejto povinnosti.

§ 605
(1) Ak to neodporuje zmluve alebo ak to nezakáže prikazca najneskôr do začiatku uskutočňovania prepravy, môže zasielateľ prepravu, ktorú má obstaráť uskutočniť sám. 

(2) Ak zasielateľ použije na obstaranie prepravy ďalšieho zasielateľa (medzizasielateľ), zodpovedá prítom, akoby prepravu obstarával sám.

§ 606
(1) Zasielateľ je povinný podať prikazcoví správu o škode, ktorá zásielke hrozí alebo ktorá na nej vznikla, len čo sa o tom dozvije, inak zodpovedá za škodu vzniknutú prikazcovi tým, že tuto povinnosť nesplnil. 

(2) Ak hrozí bezprostredná podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas využiť si pokyny prikazca alebo ak váha prikazca s takými pokynmi, môže zasielateľ zásielku predáť vhodným spôsobom na účet prikazcu.

§ 607
(1) Zasielateľovi príslušná zmluvná odplata, alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase dojednania zmluvy pri obstaraní obdobnej prepravy. Okrem toho má zasielateľ nárok na úhradu potrebných a užívaných nákladov, ktoré zasielateľ vynaložil za účelom splnenia svojich záväzkov. Okrem toho má zasielateľ nárok na úhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku.

(2) Prikazca je povinný poskytnúť zasielateľovi primeraný preddavok na náklady spojené s plnením záväzku zasielateľa, a to skôr, než zasielateľ začne s jeho plnením.

(3) Prikazca je povinný zaplatiť zasielateľovi odplatu a vzniknuté náklady bez zbytočného odkladu po tom, čo zasielateľ zabezpečil obstaranie prepravy uzavretím potrebných zmlúv s dopracovníkmi, prípadne medzizasielateľmi a podal o tom správu prikazcovi.

§ 608
Na zabezpečenie svojich nárokov voči prikazcoví má zasielateľ záložné právo k zásielke, dokiaľ je zásielka u zasielateľa alebo u niekoho, kto ju má u seba v jeho mene, alebo dokiaľ má zasielateľ listiny, ktoré ho oprávňujú, aby so zásielkou nakladal.

§ 609
Na zasielateľských zmluvách sa použijú podporne ustanovenia o komisionárskej zmluve.
c) označení prepravované veci,

d) údaj, či bol náložný list vydaný na doručiteľa alebo na meno príjemcu, prípadne údaj, že bol vydaný na jeho rad,

e) miesto určenia,

f) miesto a deň vydania náložného listu a podpis dopravcu.

(2) Ak bol náložný list vydaný vo viacerych rovnopísoch, vyznáci sa ich počet na každom z nich. Po vydaní zásielky oprávnenej osobe na jeden rovnopis strácajú ostatné rovnopisy platnosť.

§ 615

Za zničený alebo stratený náložný list je povinný dopravca vydáť odosielateľovi nový náložný list s vyznačením, že ide o náhradný náložný list. V prípade zneužitia povoleného náložného listu je odosielateľ povinný uhradiť škodu, ktorá tým bola dopravcoví spôsobená.

§ 616

Obsah náložného listu je rozhodný pre nároky osoby oprávnené podľa náložného listu. Dopravca sa môže voči nej odvolávať na ustanovenia zmluvy uzavreté s odosielateľom, len pokiaľ sú obsiahnuté v náložnom liste alebo pokiaľ sa na tieto ustanovenia v ňom výslovne odkazuje. Voči osobe oprávnenej podľa náložného listu môže dopravca uplatniť len námietky, ktoré vyplývajú z obsahu náložného listu alebo zo vzťahu dopravcu k oprávnenej osobe. Ustanovenie § 627 tým nie je dotknuté.

§ 617

(1) Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Prí pochybnostách začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

(2) Ak je dopravcoví známy príjemca zásielky, je povinný doručiti mu zásielku, alebo ak má podľa zmluvy príjemca zásielku v mieste určenia vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.

§ 618

(1) Dokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcoví, je odosielateľ oprávnený požiadať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby š nulu bola naložené inak, a uhradi úcelne vynaložené náklady s tým spojené. Ak však bol vydaný náložný list, môže to odosielateľ požiadať len na základe náložného listu. Ak bol náložný list už odovzdaný osobie oprávnenej požiadať vydanie zásielky, môže také prikázky udeliti len táto osoba. Ak bol vydaných viac rovnopisov náložného listu, vyjadzuje sa predloženie všetkých rovnopisov.

(2) Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu určitých peniažných sum

alebo uskutoční iný inkasný úkon, platia primerane ustanovenia o bankovom dokumentárnom inkase (§§ 697 a nasl.).

§ 619

Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda právo zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po jej dôjde nov miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam malo dôjsť. Týmto okamihom prehádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku prijemeov nevyda, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom podľa § 618. V tomto prípade má nadalej právo nakladať so zásielkou odosielateľ. Ak určí odosielateľ dopravcoví inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.

§ 620

(1) Ak bol vydaný náložný list, má právo domáhať sa vydaní zásielky pri jeho predložení osoba oprávnená na to podľa náložného listu. Touto osobou je:

a) podľa náložného listu na meno osoba v ňom určená,

b) podľa náložného listu na rad osoba, na ktorej rad bol náložný list vystavený, ak nebol prevedený rubopisom alebo ak bol náložný list prevedený, osoba, ktorá je uvedená ako posledná v neprehranom rade rubopisov, alebo doručiteľ náložného listu s posledným nevyplneným rubopisom,

c) podľa náložného listu na doručiteľa osoba, ktorá náložný list predložila dopravcoví.

(2) Ak bol náložný list prevedený rubopisom, zbavuje sa dopravca záväzku, ak dobromyslene vyda zásielku osobie, ktorá nadobudla náložný list na základe rubopisu bez ohľadu na to, či sa na ňu previedli nároky zo zmluvy. O rubopise platia obdobné ustanovenia o zmenkách.

§ 621

Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá prítom, akoby prepravu uskutočňoval sám.

§ 622

(1) Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcoví, ibaže ju dopravca nemohol odvratiti pri vynaložení odbornej starostlivosťi.

(2) Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:

a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včitane obvyklého úbytku, alebo

c) vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, bola v ňom nadmôršť obalu poznamenána; ak
neupozornil dopravce na unáhlení obalu, ne-
zodpovědě dopravce za žádou na zásilky vzniknutých v důsledku této unáhlení len vtedy, 
ak unáhlen nebola pri prevzatí zásilky pozná-
telná.

(3) Pri škode na zásilek vzniknejte podľa 
odseku 2 je dopravca povinný vynaložiť odbornú 
starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

(4) Ustanovenia zmluvy, ktorú sa obmedzuje 
zodpovednosť dopravcu ustanovená podľa odsekov 
1 až 3, sú neplatné.

§ 623

(1) Dopravca je povinný určitne podať odo-
sielaťovej správci o škode na zásilek vzniknej 
doj jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca 
nadobudol právo na vydanie zásilky, je povinný 
tu právo správci podať príjemcovi. Dopravca zodpovědá 
za škodu spôsobenú odosielateľom alebo príjemcovi 
porušením tejto povinnosti.

(2) Ak hrozí bezprostredné podstatná škoda na 
zásilek a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosie-
lateľa alebo ak vaha odosielateľa s takými pokynmi, 
môže dopravca zásilku vhodným spôsobom predať 
a účet odosielateľa.

§ 624

(1) Pri strate alebo zníčení zásilky je dopravca 
povinný nahradí cenu, ktorú zásilka mala v čase, 
keď bola odovzdaná dopravcom.

(2) Pri poškodení alebo znehodnotení zásilky 
dopravca je povinný nahradit rozdiel medzi cenou, 
ktorú mala zásilka v čase jej prevzetia dopravcom, 
a cenou, ktorá by v tomto čase mala poškodená 
alebo znehodnotená zásilka.

§ 625

(1) Dopravcoví príslúcha dohodnutá odpłata, 
alebo ak nebola dohodnutá, odpłata obykle v čase 
uzavretia zmluvy s prihlášením na obsah záväzku 
dopravcu.

(2) Dopravcoví vzniká nárok na prepravu 
po wykonaniu preprawy do miasta určenia, ak zmluva 
neurčuje za rozhodnú inú dobu.

(3) Ak némôže dopravca dokončiť prepravu pre 
štúpenie, za ktoré nezodpovídá, má nárok na 
pomernú časť prepravového s prihlášením na už 
štúpenenú prepravu.

§ 626

Dopravcové je povinný poskytnúť dopravcové 
správné údaje o obsahu zásilky a jeho povah 
á zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcové po-
rušením tejto povinnosti.

§ 627

Prijatím zásilky preberá príjemca ručenie za 
úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi zo 
zmuvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásilky, ak 
o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel 
vedieť.

§ 628

(1) Dopravca má na zabezpečenie svojich ná-
rokov vyplývajúcich zo zmluvy záložné právo k zá-
silek, dokiaľ s ňou môže nakladať.

(2) Ak viazne na zásilke niekoľko záložných 
práv, má záložné právo dopravcu prednosť pred 
zálomnými právami pri vzniknutých a záložné právo 
 dopravcu má prednosť pred záložným právom za-
sielaťa.

§ 629

Vykonávacie predpisy môžu upraviť odchylne 
žeľnuční, leteckú, cestnú, vnutrozemskej a námorné prepravu, pokiaľ ide o vznik zmluvy, 
prepravné dohody, vylúčenie vecí z prepravy, pre-
beranie zásilek dopravcom a jej vydávanie prí-
jemcovi, rozsah nárokovej dopravcovi a ich 
uplatnenie; táto úprava však nesmie obmedzí 
zodpovednosť dopravcu pri škode na zásilek usta-
novenú v § 622 a 624.

D i e l 1 X V

Zmluva o nájme dopravného prostredku

§ 630

Základné ustanovenia

(1) Zmluvou o nájme dopravného prostredku sa 
prinajmene zaväzuje prenechať nájomcom 
dopravný prostriedok po dokladne a ná-
jomca sa zaväzuje zapať prostriedok.

(2) Zmluva vyjadzuje písomnú formu.

§ 631

(1) Prinajmene je povinný odovzdať nájomcom 
dopravný prostriedok spolu s potrebnými dokladmi 
voči určenom v zmluve, inak bez zbytočného 
okladu po uzavretí zmluvy. Dopravný prostriedok 
musí byť spôsobilý na prevzatie a na užítanie 
určené v zmluve, inak na užívanie, na ktoré 
dopravný prostriedok obvykle slúži.

(2) Prinajmene zodpovedá za škody spôsobené 
ľudom v tým, že dopravný prostriedok nie je 
spôsobilý podľa odseku 1. Tento zodpovednosť v 
prinajmene zba, na príkaz, že nemožlo zistit 
an predvídať nespoločnosť dopravného prostriedku 
pri zachovani odbornej starostlivosťi do jedna 
inačom.

§ 632

(1) Nájomca je oprávnený užívať dopravný 
prostriedok na účely uvedené v § 631 ods. 1.

(2) Ak neurčuje zmluva niečo iné, nesnie ná-
jomca prenechať užívanie dopravného prostredku 
iné osobie.

(3) Nájomca je povinný stariať sa o to, aby na 
dopravnom prostriedku nevznikla škoda. Škoda na 
dopravnom prostriedku znáša prinajmene, ibaže 
škoda bola spôsobená nájomcom alebo osobami, 
ktorým nájomca umožnil prístup k dopravnému
prostriedku. Nájomca je povinný dať dopravný prostriedok poistíť, len keď to určuje zmluva.

(4) Právo prenajímatela na náhradu škody na dopravnom prostriedku znikne, ak prenajímateľ nepožaduje túto náhradu od nájomcu do šiestich mesiacov po vrátení dopravného prostriedku.

§ 633

(1) Nájomca je povinný udržiavať dopravný prostriedok na účet prenajímatela v stave, v akom dopravný prostriedok prevzal, s prihliadnutím na obvykľé opotrebenie.

(2) Nájomca je povinný potret opráv, na ktorých vykonanie je povinný podľa odseku 1, oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi. Ak túto povinnosť nesplní, stráca právo na úhradu nákladov, môže však požaďovať, čo sa prenajímateľ opravami obohatí.

(3) Právo na náklady podľa odseku 1 musí nájomca uplatniť u prenajímatela do troch mesiacov po ich vynaložení, ak tak neurobi, nemôže sa právo príznať v súdnom konaní, ak prenajímateľ opravne nematné, že právo nebolo uplatnené včas.

§ 634

(1) Nájomca je povinný platíť nájomné vo dohodnutej výške, inak nájomné obvykle v čase uzavretia zmluvy so prihliadnutím na povahu prenájatého dopravného prostriedku a určený spôsob jeho užívania.

(2) Ak neurčuje zmluva inak, je nájomca povinný platíť nájomné po ukončení užívania dopravného prostriedku, ak je však nájomná zmluva uzavretá na dobu dlhšiu ako tré mesiace, koncom každého kalendárneho mesiaca, v ktorom sa dopravný prostriedok užíval.

§ 635

(1) Nájomca nie je povinný platíť nájomné za čas, v ktorom nemohol dopravný prostriedok užívať pre nespôsobilosť dopravného prostriedku alebo potrebu jeho opravy, ibaže nemožnosť užívať dopravný prostriedok spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil k dopravnému prostriedku prístup.

(2) Ak neoznámi nájomca nemožnosť užívania dopravného prostriedku bez zbytočného odkladu prenajímatelovi, jeho povinnosť platíť nájomné trvá.

§ 636

(1) Právo užívať dopravný prostriedok zniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, alebo zničením dopravného prostriedku.

(2) Zmluva o nájme dopravného prostriedku dojednanú na dobu neurčitú možno ukončiť výpo- vedou.

(3) Výpoved nadobúda účinnosť uplynutím 30 dní, ak neurčuje zmluva o nájme dopravného prostriedku inú výpovednú lehotu alebo z výpovedi nevyplýva neskoršia doba. Zmluva môže určiť, že ju možno ukončiť už do doručeného výpovedi.

§ 637

Po zániku práva užívať dopravný prostriedok je nájomca povinný vrátiť dopravný prostriedok do miesta, kde ho prevzal, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva niečo iné.

Diei XVI

Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku

§ 638

Základné ustanovenia

(1) Zmluvou o prevádzke dopravného prostriedku sa zavádzuje poskytovateľ prevádzky dopravného prostriedku (prevádzkovateľ) prepraviť náklad určený objednávateľom prevádzky dopravného prostriedku a na ten účel s dopravným prostriedkom bud vykonávať jednu alebo viac vopred určených ciest, alebo v priebehu dohodnutej doby vykonávať cesty podľa určenia objednávateľa a ob- jednávateľ sa zaväzuje zaplatiť odplatu.

(2) Zmluva vyžaduje písomnú formu.

§ 639

(1) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravný prostriedok bol spôsobilý na cesty, ktoré sú predmetom zmluvy, a použitelný na prepravu určených v zmluve. Pre zodpovednosť prevádzkovateľa platí obdobne § 631.

(2) Prevádzkovateľ je povinný vybaviť dopravný prostriedok spôsobilou posádkou a poohonými látkami a ďalšími vecami potrebnými na dohodnuté cesty.

§ 640

Oprávnenie požadovať dohodnutú prevádzku dopravného prostriedku môže objednávateľ postúpiť iné osobe.

§ 641

Ak podľa zmluvy preberá náklad na prepravu prevádzkovateľ lode, použijú sa pre určenie práv a povinností strán primerane ustanovenia upra- vujúce zmluvu o preprave, pokiaľ to povaha zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku pripúšťa.

Diei XVII

Zmluva o sprostredkovani

§ 642

Základné ustanovenie

Zmluvou o sprostredkovani sa sprostredkovateľ zaváža, že bude vyvíjať činnosť smernuľa k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s tretou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (proviziu).

§ 643

Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného okamžiku oznamovať záujemcoví okolnosti dôležité
pre jeho rozhodování o uzavrení sprostredkované zmluvy a záujemce je povinný oznamovat sprostredkovateľov skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodný význam pre uzavretie tejto zmluvy.

§ 644
Sprostredkovateľov vzniká nárok na proviziu, ak je uzavretá zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania.

§ 645
Ak zo zmluvy vyplýva, že sprostredkovateľ je povinný len zaobstaráť pre záujemcu príležitosť uzavrieť s tretou osobou zmluvu s určitým obsahom, vzniká sprostredkovateľov nárok na proviziu už zaobstaraním tejto príležitosť.

§ 646
Ak podľa zmluvy vzniká sprostredkovateľov nárok na proviziu až splnením záväzku tretéj osoby zo sprostredkovaného zmluvy, vzniká sprostredkovateľov tento nárok takisto v prípade, keď záväzok tretéj osoby voči záujemcoví zanikol alebo splnenie záväzku tretéj osoby sa oddialalo z dôvodov, za ktoré zodpovedá záujemca. Ak je základom pre určenie výšky provizie rozsah plneného záväzku tretjej osoby, započítava sa do tohto základu aj plnenie neuskutočnené z dôvodov, za ktoré zodpovedá záujemca.

§ 647
(1) Sprostredkovateľ má nárok na dojednanú proviziu, inak obvyklu za sprostredkovanie obdobných zmlúv v čase uzavretia zmluv o sprostredkovaní. Sprostredkovateľov však nevzniká nárok na proviziu, ak zmluva s tretou osobou bola uzavretá bez jeho súčinnosti alebo ak v rozpore so zmluvou bol činný ako sprostredkovateľ tiež pre osobu, s ktorej sa uzavrela sprostredkovaná zmluva.

(2) Nárok na úhradu nákladov spojených s sprostredkovaním má sprostredkovateľ popri provizii, len keď to bolo výslovne dojednané, a pri pochybnostiach len pri vzniku nároku na proviziu.

§ 648
Sprostredkovateľ je povinný pre potrebu záujemca uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou, a to po dobu, po ktorej môžu byť tieto doklady významné pre ochranu záujmov záujemca.

§ 649
(1) Sprostredkovateľ neručí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy; nesmie však navrhovať záujemcovia uzavretie zmluvy s osobou, ohľadne ktorej vie alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas svoje záväzky zo sprostredkovej zmluvy.

(2) Ak o tom záujemca požiada, je sprostredkovateľ povinný označiť mu údaje potrebné na posúde- nie dôveryhodnosti osoby, s ktorej sprostredkovateľ navrhuje uzavrieť zmluvu.

§ 650
Zmluva o sprostredkovaní zaniká, ak zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania, nie je uzavre- tá v čase určenom v zmluve o sprostredkovaní. Ak nie je tento čas takto určený, môže ktorákolvek strana zmluvu ukončiť tým, že to oznámi druhej strane.

§ 651
Vzniku práva sprostredkovateľa na proviziu nebráni skutočnosť, že až po zániku zmluvy o sprostredkovaní je s tretou osobou uzavretá zmlu- va (§ 644), pripadne splnená zmluva (§ 646), na ktorú sa vzťahovala jeho sprostredkovateľská činnosť.

D i e l X V I I I
Zmluva obchodnom zastúpení

§ 652
Základné ustanovenia
(1) Zmluvou obchodnom zastúpení sa zavážuje obchodný zástupca, že bude pre zastúpeného vyvíjať činnosť smierujúcu k uzavieraniu určitého druhu zmlúv (ďalej len „obchody”), a zastúpený sa zavážuje zaplatiť obchodnému zástupcovi odpłatu (proviziu).

(2) Zmluva vyžaduje písemnú formu.

§ 653
Obchodný zástupca je povinný v určenej územnej oblasti vyvíjať s odbornou starostlivosťou činnosť, ktorá je predmetom jeho záväzku. Ak nie je v zmluve táto územná oblasť určená, predpokladá sa, že obchodný zástupca má vyvíjať činnosť na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 654
(1) Predmetom záväzku obchodného zástupcu je vyhľadávanie záujemcov o uzavretie obchodov, ktoré sú vymedzené v zmluve.

(2) Ak zmluva určuje, že obchodný zástupca robi právne úkony v mene zastúpeného, spravujú sa práva a povinnosti s tým súvisiace ustanoveniami o mandátnej zmluve.

(3) Bez udeленého plnomocnostná nie je obchodný zástupca oprávnený v mene zastúpeného uzavierať obchody, čo môže pre neho prijímať alebo robiť iné právne úkony.

§ 655
(1) Obchodný zástupca je povinný uskutočňovať činnosť, na ktorej je zavážaný, s vynaložením odbornej starostlivosti, dbať na jeho známe záujmy zastúpeného a v rámci zmluvy sa spravovať po- kým zastúpeného.

(2) Obchodný zástupca podáva zastúpenému právo k vývoji trhu a všetkých okolností do- ležitých pre záujmy zastúpeného, najmä pre jeho rozhodovanie súvisiace s uzavieraním obchodov.
(3) Ak zmluva zahŕňa i uzavieranie obchodov obchodným zástupcom v mene zastúpeného, je obchodný zástupca povinný uzavierať tieto obchody len za obchodných podmienok určených zastúpeným, ak neprejavil zastúpený súhlas s iným postupom.

(4) Ak nemôže zástupca vykonať svoju činnosť, musí o tom bez zbytočného odkladu podať správu zastúpenému.

§ 656
Obchodný zástupca je povinný spolupôsobiť v rámci svojho závazku pri uskutočňovaní uzavretých obchodov podľa pokynov zastúpeného a v záujme zastúpeného, ktoré sú alebo musia byť obchodnému zástupcovi známe, najmä pri riešení nezrovnalosti, ktoré vzniknú z uzavretých obchodov.

§ 657
Obchodný zástupca nesmie oznámiť údaje zísané od zastúpeného pri svojej činnosti bez súhlasu zastúpeného iným osobám alebo ich využiť pre seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami zastúpeného. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvy o obchodnom zastúpení.

§ 658
(1) Obchodný zástupca je povinný navrhovať uzavretie obchodov alebo uzavierať obchody len s osobami, u ktorých sú predpoklady, že svoje závazky splnia.

(2) Zástupca ručí za splnenie povinností tretiu osobou, s ktorou navrhol zastúpenému uzavrieť obchod alebo s ktorou v mene zastúpeného uzavrel obchod, len keď sa na to písomne zaviazal. V takom prípade sa jeho práva a povinnosti spravujú podľa ustanovení o ručení.

§ 659
(1) Obchodný zástupca má nárok na dojednaná províziu, inak na províziu obvykľú pri obdobnom obchodnom zastúpení.

(2) Nárok na úhradu nákladov spojených so svojou činnosťou má obchodný zástupca poprí provízií, len keď to bolo dojednané a ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, len keď mu vznikol nárok na províziu z obchodu, ktorého sa náklady týkajú.

(3) Nárok na províziu a na dohodnutých úhradách nákladov nevzniká v prípadoch, keď obchodný zástupca bol pri uzavieraní obchodu činou ako obchodný zástupca alebo sprostredkovateľ pre osobu, s ktorou zastúpený uzavrel obchod.

§ 660
(1) Obchodnému zástupcovi vzniká nárok na províziu, keď sa obchod uzavrel a tretia osoba splnila svoj záväzok z tohto obchodu. Ak splnila tretia osoba svoj záväzok sčasti, patrí obchodnému zástupcovi pomerná časť provízie. Ak však tretia osoba má plniť svoj záväzok až po uplynutí viac ako šiestich mesiacov po uzavretí obchodu, vzniká obchodnému zástupcovi nárok na províziu po uzavretí obchodu.

(2) Obchodnému zástupcovi vzniká nárok na províziu takisto v prípade, keď záväzok tretej osoby voči zastúpenému zanikol alebo splnenie tohto záväzku sa oddiálalo z dôvodov, za ktorý zodpovedá zastúpený.

(3) Ak je základom pre určenie provizí rozhod splneného záväzku tretej osoby, započítava sa do tohto základu aj plnenie neuskutočnené z dôvodov, za ktoré zodpovedá zastúpený.

§ 661
Ak vyplýva zo zmluvy, že obchodný zástupca je povinný iba obstaráť pre zastúpeného príležitosť, aby zastúpený mohol s tretou osobou uzavrieť obchod s určitým obsahom, vzniká obchodnému zástupcovi nárok na províziu už zaobstaraním tejto príležitosťí.

§ 662
Pokiaľ zmluva alebo tento zákon neustanovuje niečo iné, nemá obchodný zástupca nárok na províziu z obchodu, ku ktorého uzavretiu došlo bez jeho súčinnosti.

§ 663
(1) Zastúpený je povinný odovzdať obchodnému zástupcovi všetky podklady a pomocné potrebné na plnenie záväzku obchodného zástupcu.

(2) Podklady a pomocné nevyhnutné podľa odseku 1 zostávajú majetkom zastúpeného a obchodný zástupca je povinný ich vrátiť po ukončení zmluvy, pokiaľ ich obchodný zástupca, vzhľadom na ich povahu nespotreboval pri plnení svojho záväzku.

(3) Obchodný zástupca je povinný pre potrebu zastúpeného uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so svojou činnosťou, a to po dobu, po ktorú tieto doklady môžu byť významné pre ochranu záujmov zastúpeného.

§ 664
Nevýhradné obchodné zastúpenie
Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, môže zastúpený poveriť aj iné osoby obchodným zastúpením, ktoré dojednal s obchodným zástupcom, a obchodný zástupca môže vykonávať činnosť, na ktorú sa zaviazal voči zastúpenému, aj pre iné osoby alebo uzavierať obchody, ktoré sú predmetom obchodného zastúpenia, na vlastný účet alebo účet inej osoby.

Výhradné obchodné zastúpenie
§ 665
Ak bolo dojednané výhradné zastúpenie, je zastúpený povinný v určenej územnej oblasti a pre určený okruh obchodov nepoužívať iného obchodné-
ho zástupcu a obchodný zástupca nie je oprávnený v tomto rozsahu vykonávať obchodné zastúpenie pre iné osoby alebo uzavierať obchody na vlastný účet alebo účet inej osoby.

§ 666
Zastúpený je oprávnený uzavierať obchody, na ktoré sa vzťahuje výhradne obchodné zastúpenie aj bez súčinnosti obchodného zástupcu, je však povinný, pokiaľ zmluva neurčuje niečo iné, platíť z týchto obchodov obchodnému zástupcoví províziu tak, ako keby sa tieto obchody uzavreli s jeho súčinnosťou.

§ 667
Záväzok obchodného zástupcu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá zmluva. Ak však po uplynutí tejto doby sa strany zmluvou dalej spravujú, predpokladá sa, že platnosť zmluvy bola predĺžená o dobu, na ktorú bola dojednaná, najviac však o šesť mesiacov. Ak po uplynutí tejto doby sa strany zmluvou dalej spravujú, predpokladá sa, že sa predlžuje jej platnosť vždy o šesť mesiacov.

§ 668
(1) Zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, ak to určuje zmluva alebo ak neobsahuje zmluva ustanovenie o dobe, na ktorú bola uzavretá.
(2) Zmluvou dojednanú na dobu neurčitú môže ukončiťktorákoľvek zo strán výpovedou.
(3) Ak nevyplýva z obsahu výpovede neskoršia doba, je zmluva ukončená pri výpovedi danej v priebehu prvého roka trvania zmluvy koncom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po výpovedi, ak trvá zmluva dlhšie ako rok, je zmluva ukončená koncom kalendárneho štvrtého roka nasledujúceho po danej výpovedi.

§ 669
Ak zmluvu po uplynutí jedného roka od jej uzavretia vypovedal zastúpený, je povinný poskytnúť obchodnému zástupcoví odmenu za získaných zákazníkov. Pokiaľ zo zmluvy nevyplýva niečo iné, je táto odmena 10 % za každý ukončený rok trvania zmluvy z provízie, na ktorú vznikol obchodnému zástupcoví nárok z obchodov uzavretých v uplynувších 12 mesiacoch.

§ 670
Ak bolo výhradné zastúpenie dojednané na dobu určitú, môže ktorákoľvek strana vypovedať zmluvu spôsobom ustanoveným v § 668 ods. 3, ak objem obchodu nedosiahol v priebehu posledných 12 mesiacov objem obchodov určený v zmluve, inak primerný odbytovým možnosťami. Nárok podľa § 669 patrí obchodnému zástupcoví aj pri výpovedi zmluvy zastúpeným podľa tohto ustanovenia.

§ 671
Obchodný zástupca má nárok na províziu aj v prípade, že obchod bol uzavretý alebo záväzok tretej osoby z obchodu splnený až po zániku záväzku obchodného zástupcu podľa § 668 alebo 670. ak zastúpený využil na uzavretie zmluvy činnosť obchodného zástupcu, ktorá sa uskutočnila za trvania jeho záväzku.

§ 672
(1) Ak pri dojednaní výhradného obchodného zastúpenia použiť zastúpený iného obchodného zástupcu, je oprávnený obchodný zástupca odstúpiť od zmluvy.
(2) Ak pri dojednaní výhradného obchodného zastúpenia vykonáva obchodný zástupca činnosť,ktorá je predmetom jeho záväzku voči zastúpenému, aj pre iné osoby, môže zastúpený odstúpiť od zmluvy.

§ 673
Zmluva o tichom spoločenstve

(1) Zmluva o tichom spoločenstve sa zavázuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podlieha sa nim na jeho podnikaní a podnikateľ sa zavázuje na platenie časti zisku vyplyvajúci z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania.
(2) Zmluva vyžaduje písmennú formu.

§ 674
(1) Predmetom vkladu môže byť určitá peňažná suma, určitá vec, právo alebo iná majetková hodnota využitelná pri podnikaní.
(2) Tichý spoločník je povinný predmet vkladu odovzdať podnikateľovi alebo mu umožniť jeho využitie pri podnikaní v dohodnutej dobe, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy.
(3) Ak sa zmluva neurčuje inak, stáva sa podnikateľ prevzatím vecí, s výnimkou nehnuteľných vecí, jej vlastníkom. Ak je predmetom vkladu nehnuteľná vec, je podnikateľ oprávnený na jej užívanie po dobu trvania zmluvy. Ak je predmetom vkladu právo a zmluva neurčuje niečo iné, je podnikateľ oprávnený po dobu trvania zmluvy na jeho výkon.

§ 675
Tichý spoločník je oprávnený nahlídať do obchodných dokladov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa zúčastňuje, a je oprávnený požadovať rovnopis ročnej účtovnej závierky.

§ 676
(1) Pre určenie podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania je rozhodná ročná účtovná závierka.
(2) Tichému spoločníkovi vzniká nárok na podiel zo zisku do 30 dní po vyhotovení ročnej účtovnej závierky. Ak je podnikateľom právnická osoba, plynule tieto lehoty od schválenia tejto závierky.
v súlade s jej stanovami, spoločenskou zmluvou alebo zákonom.

(3) Pri neskoršej strate nie je spoločník povinný prijatý podiel na zisku vracať.

§ 677

(1) O podiel na strate sa znížuje vklad tichého spoločníka. O podiel na zisku v ďalších rokoch sa znížený vklad zvyšuje a nárok na podiel na zisku vzniká spoločníkovi po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu.

(2) Tichý spoločník nie je povinný pri podiele na strate z podnikania svoj vklad doplniť a na strate sa zúčastní len do výšky svojho vkladu.

§ 678

(1) Práva a povinnosti voči tretím osobám z podnikania vznikajú iba podnikateľovi.

(2) Tichý spoločník však ručí za závazky podnikateľa, ak

a) jeho meno je obsiahnuté v obchodnom mene podnikateľa, alebo

b) vyhlásí osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že obaja podnikáci spoločne.

§ 679

(1) Účasť tichého spoločníka na podnikaní začína:

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,

b) výpovedou, ak nebola zmluva uzavretá na dobu určitú,

c) ak dosiahne podiel tichého spoločníka na strate výšku jeho vkladu,

d) ukončením podnikania, na ktoré sa zmluva vztahuje,

e) vyhlásením konkurzu na majetok podnikateľa alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie tohto konkurzu pre nedostatok majetku.

(2) Ak zmluva neurčuje inú výpovednú lehotu, možno zmluvu vypovedať najneskôr šesť mesiacov pred koncom kalendárneho roka.

§ 680

Do 30 dní po zániku zmluvy je podnikateľ povinný vrátiť tichému spoločníkovi vklad zvýšený alebo znížený o jeho podiel na výsledku podnikania.

§ 681

Pokiaľ z ustanovení § 673 až 680 nevyplýva niečo iné, má tichý spoločník ohľadne svojho vkladu právne postavenie, aké má veriteľ ohľadne svojej pohľadávky, nie je však oprávnený požadovať vrátenie svojho vkladu pred zánikom zmluvy.

Diel X X

Zmluva o otvorení akreditív

§ 682

Základné ustanovenia

(1) Zmluvou o otvorení akreditív sa zavádza banka prikazov, že na základe jeho žiadosti poskytne určitej osobe (oprávnenému) na účet prikazu určité plnenie, ak oprávnený splni do určitej doby určené podmienky, a prikazca sa zavádza zaplatiť banke odplatu.

(2) Zmluva vyžaduje písomnú formu.

§ 683

(1) Banka v súlade so zmluvou písomne oznámi oprávnenému, že v jeho prospech otvára akreditív, a oznámi mu jeho obsah. V akreditívnej listine musí byť určené plnenie, na ktoré sa banka zavádza, doba platnosti akreditív a akreditívne podmienky, ktoré má oprávnený v tejto dobe splniť preto, aby sa mohol domáhať plnenia voči banke.

(2) Oznámene podľa odseku 1 banka urobí bez zbytočného okladu po uzavretí zmluvy, ibaže zo zmluvy vyplýva, že tak má urobiť až v čase, keď jej na to dá prikazca pokyn.

(3) Závazok banky voči oprávnenému vzniká oznámením uvedeným v odseku 1.

(4) Závazok prikazu voči banke vzniká otvorením akreditív.

(5) Akreditívna listina môže najmä obsahovať povinnosť banky zaplatiť určitú sumu alebo príjať zmenku.

§ 684

Ak nie je odplata za otvorenie akreditív dohodnutá, je prikazca povinný zaplatiť banke odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy.

Vzťah banky k oprávnenému

§ 685

Záväzok banky z akreditív je nezávislý od právneho vzťahu medzi prikazcom a oprávneným.

§ 686

(1) Ak neustanovuje akreditívna listina, že akreditív je odvolateľný, môže banka akreditív zmeniť alebo zrušiť len so súhlasom oprávneného a prikazcu.

(2) Ak akreditívna listina ustanovuje, že akreditív je odvolateľný, môže ho banka vo vzťahu k oprávnenému zmeniť alebo zrušiť do doby, než oprávnený splni podmienky určené v akreditívnej listine.

(3) Zmeniť alebo zrušiť akreditív možno iba písomne.
§ 687
(1) Ak neodvolateľný akreditív je z podnetu banky, ktorá je ním viazaná, potvrdený ďalšou bankou, vzniká oprávnenému nárok na plnenie voči tejto banké od doby, keď oprávnenému potvrdenie akreditív uznáni. Banka, ktorá požiadala o potvrdenie akreditív, a banka, ktorá akreditív potvrdila, sú zaviazané voči oprávnenému spoločne a nerozdílenie.

(2) Na zmenu alebo zrušenie akreditív potvrdeného ďalšou bankou sa vyžaduje aj súhlas potvrzujúcej banky.

(3) Ak banka, ktorá akreditív potvrdila, poskytla plnenie oprávnenému v súlade s obsahom akreditív, má nárok na toto plnenie voči banke, ktorá o potvrdenie akreditív požiadala.

§ 688
Banka, ktorá íba oznamuje oprávnenému, že iná banka pre neho otvorila akreditív, zodpovedá za škodu spôsobenú za nesprávnosť tohoto označenia, nevzniká jej však záväzok z akreditívu.

**Dokumentárny akreditív**

§ 689
Pri dokumentárnom akreditíve je banka povinná poskytnúť oprávnenému plnenie, ak sú banky riadne predložené v priebehu platnosti akreditívneho dokumentu určeného a akreditívnej listine.

§ 690
(1) Banka je povinná preskúmať s odbornou starostlivosťou vzájomnú súvislosť predložených dokumentov a ďa ich obsah zjavné zodpoveda podmiennak určeným v akreditívnej listine.

(2) Banka zodpovedá za škodu spôsobenú príkazovi stratou, znížením alebo poškodením dokumentov prevádzatých od oprávneného, ibaže túto škodu nemohla odvraťiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

§ 691
**Iné akreditívky**

Ustanovenia § 689 a 690 platia primerane aj na akreditívy, podľa ktorých sa možno domáhať plnenia pri splnení iných podmienok, než je predloženie dokumentov.

---

**Zmluva o inkase**

§ 692

**Základné ustanovenia**

Zmluva o inkase sa zaváža banka obstarávať pri príkazcuv príjate plnenia určitej peňažnej pohľadávky od určiteho dôžnika alebo obstarávať iný inškanský úkon.
§ 701

§ 702
(1) S přihlášením na povahu predmetu uložení je banka povinná vydat státní listinnou užívání směrky, které jsou potřebné na výkon a zachování práv, které uloženého vyplývají z predmetu uložení, a odvzadu mu bez zbytkového odkladu, čo přijala z uplatnění týká práv.

(2) Uložené je oprávněné kdykoliv požadovat o vedněném predmetu a alejxe, u,thisě uvedené v odseku 1, a uzavírku, které bankovní vznikli při plnění jej povinnosti.

§ 703
Uložené je oprávněné dobytku stranou, zničenem alejxo poškozením predmetu uložení, iže ich nemohlo odvratit při vynaložení dph a starostlivostí.

§ 704
Banka zodpěřa za škodu spozorově uloženého výdělu predmetu zničenem alejxo poškozením predmetu uložení, iže ich nemohlo odvratit při vynaložení dph a starostlivostí.

§ 705
Obe strany míg kdykoliv s okamžitou účinností vymezovat. Změna takto zařízení, ak s uloženého výdělu všetky veci, které sú predmetom uloženia, a neprejali vôľo, aby zmluva dôjdovala.

§ 706
Po zániku zmluvy je banka povinná vydať uloženého predmetu uložení a uloženého je povinný ho bez zbytkového odkladu prevzat a vyrvonovat důlní odpadu za dobu uloženia.

§ 707
Banka má na zabezpečenie svojich práv zo zmluvy o uložení cenných papierov alebo iných hodnot založené právo k predmetu uloženia, dokázať sa v nej nachádza.

D i e l X X I I I
Zmluva o bežnom účte
§ 708
Základné ustanovenia
(1) Zmluvou o bežnom účte sa zavádza banka zriaďiť od určitej doby na určitú menu bežny účet pre jeho majiteľa.

(2) Na uzavretie zmluvy sa vyžaduje pisomná forma.

§ 709
(1) Banka je povinná přijímať na bežný účet v mene, na ktorú zní, peňažné vklady alebo platby uskutočnené v prospech majiteľa účtu a z peňažných prostriedkov na bežnom účte podľa písomného príkazu majiteľa účtu alebo pri splnení podmienok uzavretých v zmluve vyplatí mu požadanú sumu alebo uskutočníť v jeho mene platby ním uznaným osobám. Ak nevyplýva z príkazu čas, kedy sa má platba vykonáť, je banka povinná platbu vykonáť v deň, ktorý nasleduje po doručení príkazu.

(2) Ak je zriaďený bežný účet pre niekoľko osob, má každá z nich postavenie majiteľa účtu.

§ 710
Ak je v zmluve určené, že banka vykoná to určité sumy príkazy na platby, aj keď nemá na to potrebné peňažné prostriedky na účte, spravujú sa práva a povinnosti strán podľa uskutočneného týchto platieb zmluvou o úver (§ 497 a nasl.).

§ 711
(1) Za vykonanie platieb je banka oprávněná požadovať úhradu nákladov s tým spojených a použiť na ich započítanie peňažné prostriedky na účte.

(2) Banka oprávne bez zbytkového odkladu chybné účtovanie. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

§ 712
(1) Banka je povinná v lehotách určených v zmluve, inak bez zbytkového odkladu označiť majiteľovú účet údaje o prijatých a vykonaných platbách.

(2) Majiteľ účtu je oprávněný požadovať, aby mu banka preukázala vykonanie platieb.

§ 713
(1) Banka je povinná prispieť v prospech bežného účtu jeho majiteľa peňažné prostriedky ku dňu, kedy banka získala právo s nimi nakladať, a od tohto dňa patria majiteľové účet úroky z týchto prostriedkov.

(2) Peňažné prostriedky použité majiteľom účtu podľa § 709 účtuje banka na farchu účtu dňom, keď tieto peňažné prostriedky vyplatila alebo platby uskutočnila, a za tento deň nepatria majiteľové účet úroky z čerpaných peňažných prostriedkov.

§ 714
(1) Zo zostatku účtu platí banka úroky. Úroky sú splatné, ak nie je v zmluve určené niečo iné, koncom každého kalendárného štvrtroka a prípul svojich práv v prospech bežného účtu.

(2) Ak nie je výška úroku dojednaná v zmluve, je banka povinná platí úroky ustanovené zákonom alebo na základe zákona, inak úroky obvykle pre účty vedené za podobných podmienok.
§ 715
(1) Zmluvu možete majitele účtu kedykoľvek s okamžitou účinnosťou písomne vypovedať.
(2) Banka môže zmluvu písomne vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa vypovedaš doručila majiteľovi účtu.
(3) Zostatok bežného účtu banka vyplati majiteľovi účtu alebo podla jeho prikazu prevedie na iný účet v banke alebo po odpočítaní nákladov s tým spojených na účet v inej bank. 
(4) Banka je povinná oznámiť bez zbytočného odkladu majiteľovi účtu výšku zostatku jeho účtu ku koncu kalendárného roka.

Die 1 X X I V
Zmluva o vkladovom účte

§ 716
Základné ustanovenia

(1) Zmluvou o vkladovom účte sa zavazuje banka zriaditi tento účet pre jeho majiteľa v určitej mene a platiť z peňažných prostriedkov na účte úroky a majiteľ účtu sa zavazuje vložiť na účet peňažné prostriedky a prenechať ich využiť banke. 
(2) Ak nie je mena v zmluve určená, platí, že sa účet zriadiuje v česko-slovenskej mene. 
(3) Na uzavretie zmluvy sa vyžaduje písomná forma.

§ 717
(1) Ak majiteľ účtu nakladá s peňažnými prostriedkami na účte pred dobu určenou v zmluve, alebo ak nie je v tejto dobe určená, pred uplynutím výpovednej lehoty, nárok na úroky zaniká alebo sa zníží spôsobom určeným v zmluve. Ak nevyplýva zo zmluvy iná účinnosť výpovednej lehoty, je vypovedať účinná po troch mesiacoch od doby, keď majiteľ účtu doručil banku písomnú výpověď. Vypovedať možno aj časť vkladu. Účinky zániku alebo zníženia nároku na úroky sa týkajú len úroku zo sumy, pri ktorého nebola dodržaná výpovedná lehota.
(2) Ak to určuje zmluva, nie je majiteľ účtu oprávnený nakladáť s peňažnými prostriedkami na účte pred uplynutím doby ustanovené v odseku 1.

§ 718
(1) Banka je povinná platíť úrok vo výške určenej v zmluve, alebo ak nie je dohodnutá, vo výške ustanovené zákonom alebo na základe zákona, inak v obvyklej výške s prihliadnutím na dlžku doby, počas ktorého boli peňažné prostriedky na účte viazané.
(2) Úroky sú splatné po uplynutí lehyt, počas ktorých sú peňažné prostriedky na účte viazané, alebo po účinnosti výpovede podľa § 717 ods. 1. Ak nebol vkladový účet dojednaný na určití dobu, alebo ak bol dojednaný na dobu dlhšiu ako jeden rok, sú úroky splatné najneskôr koncom každého kalendárneho roka.
(3) Ak sú peňažné prostriedky uložené na dobu dlhšiu ako jeden rok, je banka povinná na žiadosť majiteľa účtu úroky vyplatiť po uplynutí kalendárneho roka.
(4) Úroky sa počítajú od dňa, keď banka získa právo nakladať s peňažnými prostriedkami. Za deň, keď majiteľ účtu nakladá s peňažnými prostriedkami, sú úroky nepatria.

§ 719
(1) Po uplynutí určenej doby alebo účinnosti výpovede podľa § 717 ods. 1 je banka povinná uvolnenie peňažné prostriedky vyplatiť majiteľovi účtu alebo prevestť na jeho účet v inej banke.
(2) Ak sa vypovedať podľa § 717 ods. 1 týka iba časti peňažných prostriedkov na účte, nastávajú účinky ustanovené v odseku 1 ofiáne tejto časti.

Die 1 X X V
Cestovný šek

§ 720
Základné ustanovenie

Cestovný šek je cenný papier, ktorý oprávňuje osobu v ňom uvedenú na príjaté sumy v ňom určenej pri jeho predložení na výplatu, a to podľa podmienok určených výstaviteľom šeku.

§ 721
Osoba, ktorá cestovný šek vydala, je povinná cestovný šek vyplatíť alebo obstaráť jeho vyplatenie.

§ 722
(1) Cestovný šek musí obsahovať:
a) označenie, že ide o cestovný šek, 
b) príkaz alebo sľub vyplatiť určitú sumu oprávnennej osobe, 
c) meno výstaviteľa, jeho podpis alebo dostatočné náhradu podpisu.

(2) Ak cestovný šek obsahuje príkaz na platenie, musí obsahovať aj označenie osoby, ktoré je príkaz určený. 

(3) Ak nie je v cestovnom šeku uvedené označenie oprávnennej osoby, môže vyplatenie šeku požadovali ten, kto šek predložil.

(4) Cestovný šek možno vystaviť aj na inú než česko-slovenskú menu.

§ 723
(1) Pri predložení cestovného šeku je vypláčajúca osoba oprávnená požadovať preukaz totožnosti predkladateľa a jeho kontrolný podpis na cestovnom šeku.

(2) Vyplatenie šeku musí byť na ňom potvrdené podpisom oprávnennej osoby.
§ 724
Na cestovný šek sa nevzťahujú právne predpisy upravujúce zmenky a šeky.

D i e l X X V I
Sľub odškodnenia
§ 725
Základné ustanovenia
(1) Sľubom odškodnenia sa zavázuje sľubujúci, že nahrádza príjemcov slúbu škodu, ktorá mu vznikne z určiteho jeho konania, o ktoré ho sľubujúci žiada a na ktoré nie je príjemca sľubu povinný.
(2) Sľub odškodnenia sa musí urobiť písemne.

§ 726
(1) Záväzok sľubujúceho vzniká doručením písemného vyhlasenia sľubujúceho jeho príjemcoví.
(2) Príjemca sľuba je povinný uskutočniť konanie, o ktoré ho sľubujúci žiada, len keď sa na to zaviazal.

§ 727
Sľubujúci je povinný nahrádzať náklady a všetku škodu, ktoré príjemcoví sľubu vzniknú v súvislosti s konaním, o ktoré sľubujúci požiadal.

§ 728
Príjemca sľuba je povinný na účet sľubujúceho vykonať včas opatrenia potrebné na odvratenie škody alebo jej obmedzenie na najmenejšiu mieru.

H l a v a I I I
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ZÁVÁZKOVÉ VZŤAHY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE
D i e l I
Predmet úpravy
§ 729
Ustanovenia tejto hlavy sa použijú poprí ostatných ustanoveniách tohto zákona na záväzkové vzťahy uvedené v § 261 a 262, na ktorých vzniku sa podieľa aspoň jeden účastník, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko na území iného štátu ako ostatní účastníci, ak sa tieto vzťahy spravujú česko-slovenským právnym poľiakom.

D i e l I I
Všetké obecné ustanovenia
§ 730
Zvyklosti
Podľa § 264 sa prihladne na obchodné zvyklosti všeobecne zachovávané v medzinárodnom obchode v príslušnom obchodnom odvete.

§ 731
Úradné povolenie
(1) Dôzová je povinný riadne požiadať a vývozné povolenie, povolenie tranzitu a leh úradné povolenie, ktoré sa vyžaduje pre splnenie jeho záväzku v mieste plnenia.
(2) Veriteľ je povinný riadne požiadať o dovozné povolenie alebo iné úradné povolenie, ktoré sa vyžaduje na prijatie plnenia v určenom mieste plnenia.
(3) Povinnosť podľa odseku 1 vzniká, ak v ňom uvedené povolenia sú vyžadované v čase plnenia bez ohľadu na to, či boli vyžadované už v čase uzavretia zmluvy.
(4) Ak je žiadateľovi právoplatné zamietnutá žiadnosť o udelení povolenia, nastávajú účinky neúspešnosti povolenia. Strana, ktorá o povolenie neuspesne požiada, je povinná druhej strane nahradiť škodu spôsobenú zánikom záväzku, ibaže zmluva bola uzavretá s odkladacou podmienkou udelenia povolenia.
(5) Na záväzkové vzťahy upravené týmto dielom zákona sa nepoužije § 47 Občianskeho zákonníka.

§ 732
Mena peňažného záväzku
(1) Dôzová je povinný splniť svoj peňažný záväzok v mene, v ktorý sa peňažný záväzok dojednalo. Pri pochybnostiach je povinný v tej istej mene nahradiť škodu, na ktorú je zaviazaný pri porušení zmluvy alebo zániku záväzku.
(2) Ak právne predpisy štátu, na ktorom území má dôzová sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, alebo iné rozhodné právne predpisy braniu platieniu v mene uvedenej v odseku 1, je dôzová povinný nahradiť škodu, ktorá veriteľovi vznikla platiením v innej mene.

§ 733
Prepočet mien
Ak je peňažné plnenie dojednané stranami v určitej mene a dôzová podľa zmluvy uzavretéj s veriteľom alebo podľa medzinárodného zmluvy alebo iné právne úpravy má svoj záväzok plniť v innej mene, je pre menový prepočet rozhodujúci stredný kurz medzi oboma menami platný v čase, keď sa poskytuje peňažné plnenie v mieste určenom v zmluve, inak v mieste, kde má veriteľ svoje sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko.

§ 734
Obvyklá cena alebo odpłata
Ak tento zákon ustanovuje, že pre výšku peňažného záväzku je obvyklá cena alebo odpłata, prihladne sa na ceny a odpłaty obvykle na medzinárodnom trhu.
§ 735

Omeškaní s plněním peňažného záväzku

Při omeškaní s plněním peňažného záväzku platí sa úroky z omeškaní v teš istej mene, na ktorých zne peňažný záväzok. Dôžnik je povinný platíť úroky z omeškania o 1 % vyššie, ako sú úroky určené podľa § 502, pričom sú rozhodne úrokové sadzby určené alebo bankami poskytované pri úvra- tách na dobu zdopovedávacú dobu omeškania dôžni- ka v štáte, na ktorého území má dôžnik sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko.

§ 736

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa ne- považuje neudelenie úradného povolenia, o ktoré sa má požiadať podľa § 731.

§ 737

(1) Pri použití § 381 sa prihliada na výšku zisku spravidla dosahovaného v štáte, kde má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko oprávnená osoba.

(2) Pri použití § 470 je rozhodujúca bežná cena, ktorá sa dojednáva v meste, kde má byť tovar dodaný, alebo ak tam nie je taká cena, bežná cena v porovnateľnom inom meste, pričom sa veze zreteľ na rozdiel v dopravných nákladoch.

§ 738

Ak má obchodný zástupca sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, je pri použití § 653 rozhodujúce územie štátu, na ktorého území má obchodný zástupca v čase uzavretia zmluvy o obchodnom zastúpení sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko.

Diei III

Osobitné dojednania

Oddiel 1

Zákaz ďalšieho vývozu

§ 739

Ak je v kúpnej zmluve písomne určené, že sa kupujúcemu zakazuje spätne vývoz (reexport) kúpe- ného tovaru, zodpovedá kupujúci predávajúcemu v prípade, že by tovar kotoľvek vyviesol z určenej oblasti. Kupujúci je povinný nahradíť predávajúcemu štúdu spôsobom mu porušením tohto záväzku bez ohľadu na to, či tovar vyviesol sám kupujúci alebo niekoľko iný, a bez ohľadu na to, či kupujúci zaviazal potrebným spôsobom ďalších nadobúdate- lov tovar nevyvážať.

§ 740

Kupujúci, ktorý prevzal povinnosť tovar nevy- vážať, je povinný na vyzvanie predávajúceho preu- kázať, kde sa tovar nachádza alebo že bol spothe- bovaný bez toho, aby bol vyvezený.

§ 741

Ak je pochybné, z ktorého územia je spätnej vývoz zakázaný, predpokladá sa, že je to územie štátu, kam mal tovar predávajúci podľa kúpnej zmluvy odosláť, inak územie štátu, v ktorom mal kupujúci v čase dodania tovaru sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko.

Oddiel 2

Dojednania o obmedzení predaja

§ 742

(1) Dojednaním o obmedzení predaja sa predá- vajúci zaväzuje, že nebude určitý tovar predávať určitomu okruhu zákazníkov alebo do určitého štátu, alebo že tento tovar bude predávať len v obmedzenej miere alebo za podmienok určených v dojednaní.

(2) Toto dojednanie vyžaduje písomnú formu a jeho platnosť je závislá od platnosti kúpené zmluvy, ktoréj je súčasťou alebo v súvislosti s ktorou bolo dohodnuté.

§ 743

Ak nie je účelom dojednania podľa § 742 plnenie povinností ustanovené medzinárodnou zmluvou alebo predchádzanie tomu, aby došlo k porušeniu práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, zahŕňa záväznosť tohto dojednania po- rušením zmluvy kupujúcim alebo najmenej uply- nutím dvoch rokov od dodania tovaru.

Oddiel 3

Menová doložka

§ 744

(1) Ak zmluva určuje, že cena alebo iný peňažný záväzok sa rozumie pri určitom kurze mien, v ktorom sa má záväzok plniť (zabezpečovaná mena), vo vzťahu k určitej innej mene (zabezpečujúca mena), a ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene kurzového pomeru oboch mien, je dôžnik povinný zaplatiť sumu zniženú alebo zvýšenú tak, aby suma v za- bezpečujúcej mene zostala nezmienená.

(2) Ak nie je v zmluve určené, na ktoré menové kurzy sa prihliada, predpokladá sa, že sú rozhodné stredné devízové kurzy platné v štáte, v ktorom má dôžnik sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, a to v čase uzavretia zmluvy a v čase, keď sa peňažný záväzok plni.

(3) Ak sa v doložke použije na zabezpečenie viac mien, je rozhodujúci primier kurzov medzi zabezpečovanou mien a zabezpečujúcimi menami, pokiaľ z doložky nevyplýva niečo iné.

Oddiel 4

Zmluva o výhradnom predaji

§ 745

Základné ustanovenia

(1) Zmluvou o výhradnom predaji sa zavážuje
dodávateľ, že tovar určený v zmluve nebude v určitej oblasti dodávať iné osobe než odbereťoví.

(2) Ak zmluva nie je dojednaná písomne alebo ak nie je v nej určená oblasť alebo druhu tovaru, na ktoré sa zmluva vzťahuje, je neplatná.

§ 746

Dodávateľ nesmie po dobu platnosti zmluvy dodávať určený tovar priamo ani nepriamo nikomu inému vo vyhradnej oblasti než odbereťoví, prípadne osobám, ktorým to zmluva dovoluje. Zmluva nezabúja dodávateľa práva vykonávať propagáciu a prieskum trhu vo vyhradnej oblasti.

§ 747

Jednotlivé predaje v rámci zmluvy o vyhradnom predaji sa uskutočňujú na základe samostatných kúpnych zmluv. Časť obsahu týchto zmlúv sa môže dohodnúť už v zmluve o vyhradnom predaji.

§ 748

Ak v zmluve nie je určené, na akú dobu sa uzaviera, zaniká zmluva po uplynutí jedného roka po jej uzavretí. Ak zo zmluvy vyplýva, že ju strany zamyšľali uzavrieť na dobu neurčitú a nedodolá výpovednú lehotu, môže ju ktorákoľvek zo strán účinkovať výpovedou, ktorá nadobúda účinnosť ku koncu kalendarského mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa výpoveď doručila druhej strane.

§ 749

(1) Ak odbereť nedodržal časové rozvrhnutie odboru tovaru predpokladané v zmluve alebo ak odbereť tovar, ktorý je predmetom zmluvy o vyhradnom predaji, od iného dodávateľa, hoči mu toto právo nebolo v zmluve priznané, môže dodávateľ od zmluvy odstúpiť, nemá však nárok na náhradu škody.

(2) Ak dodávateľ dodáva v rozpore so zmluvou iným odbereťom, môže odbereť odstúpiť od zmluvy.

Oddiel 5

Zmluvy o viazaných obchodoch

§ 750

Závislé zmluvy

Ak vyplýva zo zmluvy alebo zo okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá a ktoré sú pri uzavretí zmluvy známe obom stranám, že plnenie z tejto zmluvy (hlavnej zmluvy) závisí od plnenia iného zmluvy (vedľajšej zmluvy), predpokladá sa, že plnenie z vedľajšej zmluvy tvorí odkladaciu podmienku účinnosti hlavnej zmluvy. Ak sa má alebo ak sa z hlavnej zmluvy plni vopred, má nesplnenie vedľajšej zmluvy povahu rozvážovacej podmienky.

Viacastranné výmenné obchody

§ 751

Za viacastranné výmenné obchody na účely tohto zákona sa považujú obchody, pri ktorých uzaviera niekoľko osôb jednu zmluvu alebo niekoľko spolu súvtašiacich zmlúv, podľa ktorých má dôjsť k vzájomnému dodaniu tovaru medzi účastníkmi majúcimi sidlo alebo miesto podnikania, pripadne bydlisko na území rôznych štátov, kúpna cena však má byť vyrovnaná iba medzi účastníkmi, ktorí majú sidlo alebo miesto podnikania, pripadne bydlisko na území toho istého štátu.

§ 752

Vzťahy vznikajúce z viacastranných výmenných obchodov sa spravujú podľa ustanovení o kúpnej zmluve. Každý z účastníkov má nárok na plnenie určeného mu zmluvou podľa ustanovení o zmluvách v prospech tretieho. Účastníci však nemôžu zmluvu zrusiť alebo zmeniť bez súhlasu účastníka, ktorému je určené plnenie dotknuté zrušením alebo zmenou.

§ 753

Zdajný z účastníkov viacastranného výmenného obchodu nemôže odkladať dodanie tovaru voči účastníkovi, ktorý má sidlo alebo miesto podnikania, pripadne bydlisko na území iného štátu, len preto, že mu nesplnil iný účastník, ktorý má s nim sidlo alebo miesto podnikania, pripadne bydlisko na území toho istého štátu.

§ 754

Účastníci viacastranného výmenného obchodu, ktorí majú sidlo alebo miesto podnikania, pripadne bydlisko na území toho istého štátu, rúčia spoločne a nerozdzielne za splnenie záväzku každého z nich voči účastníkom, ktorí majú sidlo alebo miesto podnikania, pripadne bydlisko na území iného štátu.

§ 755

Účastník viacastranného výmenného obchodu nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri omeskaní niektorého z ostatných účastníkov, ak niektorý iný účastník už splnil svoj záväzok, ibaže účastník odstupujúci od zmluvy nahrádi škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy účastníkovi, ktorý už splnil svoj záväzok.

S T V R T Č A S T

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVERECNÉ USTANOVenia

§ 756

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorá je pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku záväzná a bola uve- rejnená v Zbierke zákónov, neobsahuje odlišnú úpravu.

§ 757

Pre zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobné ustanovenia § 373 a nasl.

§ 758

(1) Pri uzavieraní zmlúv, ktorých stranami sú len osoby majúce sidlo alebo miesto podnikania, pripadne bydlisko na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, uplatnia sa ustanovenia
tohoto zákona o určení ceny alebo odplaty poskytovanej za plnenie, len pokiaľ toto určenie nie je v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi o cenách. Inak vzniká povinnosť platíť cenu alebo odplatu vo výške najviac pripustnej podľa týchto predpisov.

(2) Ceny, odplaty a iné peňažné plnenia, ktoré sú predmetom záväzkov podľa zmlúv upravených týmto zákonom a sú predmetom úpravy predpisov uvedených v odseku 1, sa považujú za ceny podľa týchto predpisov.

§ 759

Pokiaľ v zmluve, ktoréj stranami sú osoby majúce sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, alebo ktoré majú na tomto území podnik alebo jeho organizačnú zložku, je určená akosť vecí v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov, platia pre určenie akosti ustanovenia týchto predpisov o akosti pripustnej na užívanie; to neplatí, pokiaľ zo zmluvy alebo z vyhlásenia strany, ktorá má vec nadobudnúť, alebo z predmetu jej podnikania vypýva, že sa vec má vyviet.

§ 760

Ustanovenia tohto zákona o záväzkových vzhoch, ktoré sa týkajú uplatnenia práva na súd, súdneho konania alebo súdneho rozhodnutia, povijú sa primerane aj pre uplatnenie práva pred rozhodcom, pre rozhodcovské konanie alebo rozhodcovský nález, iba ak sa opierajú o platnú rozhodcovskú zmluvu.

§ 761

(1) Právo hospodárenia štátnych organizácií s majetkom štátu sa spravuje doterajšími predpismi, včítane ustanovení § 64, 65 a 72 až 74b Hospodárskeho zákonníka, do vydania novej úpravy zákonmi Federálneho zhromaždenia a národných rád.

(2) Ustanovenia § 70 až 75 sa použijú obdobne aj na likvidácii iných právnických osôb než obchodných spoločností, ak nemajú právneho nástupcu a z právnych predpisov, ktoré ich upravujú, nevyplýva niečo iné.

(3) Do vydania zákonov uvedených v odseku 1 sa spravuje likvidácia štátnych podnikov ustanoveniami § 27 až 27d Hospodárskeho zákonníka. Ustanovenia § 71 ods. 3 až 6, § 72, ako aj § 75 ods. 2 a 3 tohto zákona platia aj pre likvidáciu štátného podniku.

§ 762

Ustanovenia upravujúce bankovú záruku, zmluvu o otvoreni akreditívu, zmluvu o říkase, zmluvu o uložení cenných papierov alebo iných hodnot, zmluvu o bežnom účte, zmluvu o vkladovom účte platia aj pre prípady, keď namiesto banky bankové záruku poskytuje a uvedené zmluvy uzaviera iná osoba, ktorá je na to oprávnená.

§ 763

(1) Týmto zákonom sa spravujú právne vzťahy, ktoré vznikli odo dňa jeho účinnosti. Právne vzťahy vzniknuté predo dňom účinnosti tohto zákona a práva z nich vzniknuté, ako aj práva zo zodpovednosti za porušenie záväzkov z hospodárskych a iných zmlúv uzavretých predo dňom účinnosti tohto zákona sa spravujú doterajšími predpismi. Zmluvy o bežnom účte, zmluvy o vkladovej účte, zmluvy o uložení cenných papierov a iných hodnôt sa však spravujú týmto zákonom odo dňa jeho účinnosti, ak keď k ich uzavretiu došlo pred týmto dňom.

(2) Podľa doterajších predpisov sa až do svojho zaklenenia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť predo dňom účinnosti tohto zákona, ako aj lehoty pre uplatnenie práv, ktoré sa podľa predchádzajúceho odseku spravujú doterajšími predpismi, aj keď začnú plynúť po účinnosti tohto zákona.

§ 764

(1) Právna povaha verejných obchodných spoločností, komanditných spoločností, spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sa spravuje ustanoveniami tohto zákona odo dňa jeho účinnosti.

(2) Ustanovenia spoločenskej zmluvy, prípadne stanov obchodných spoločností uvedených v odseku 1, ktoré odpornú donucovacím ustanoveniam tohto zákona, strácajú závaznosť dňom nadobudnutia jeho účinnosti; spoločníci, prípadne orgány obchodných spoločností prispôsobia do jedného roka od tohto dňa spoločenské zmluvy, prípadne stanovú úprave tohto zákona a zašľuch ich registrovému súdu. Ak tak neurobia, vyzve ich na to registrový súd, ktorý vo výzve zároveň určí dodatočné prímeranú lehotu. Po márnom uplynutí tejto dodatočnej lehoty súd spoločnosť zruší a nariadi jej likvidáciu.

(3) Akcie vydané pred účinnosťou tohto zákona, s ktorými sú spojené výhody, ktoré tento zákon neprispieva, strácajú tieto výhody dňom účinnosti tohto zákona.

§ 765

(1) Družstvá, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, sa premieňajú na spoločnosti alebo družstvá podľa tohto zákona spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon.

(2) Družstvá premenené podľa odseku 1 prispôsobia svoje stanov tomuto zákonu v lehote ustanovennej osobitným zákonom uvedeným v odseku 1. Do tejto doby predložia svoje stanov prispôsobené úprave družstiev podľa tohto zákona registračnému súdu so žiadosťou o vykonanie potrebných zmien v obchodnom registri. S prispôsobenými stanovami predložia súčasné zápisnici o členskej schôdzi, na ktoréj bola schválená zmena stanov. Zápisnica zahrnuje schválené výsledy zapisovaného základného účtania a podjeli členov na ňom. Zapisovaním zmien sa pokladajú doterajšie družstvá za družstvá založené podľa tohto zákona.

(3) Právna povaha družstiev uvedených v odseku 1 sa spravuje do zápisu zmien v obchodnom
registři podlá odseku 2 doterajšími právními predpismi a stanovami.

(4) Ak držováť uvedené v odseku 1 nepožiadajú o vykonanie zmien v obchodnom registri v ustanovenej lehote a neurobia tak ani po výzve súdu, nariadí súd likvidáciu družstva.

(5) Ustanovenia osobitného zákona uvedeného v odseku 1, ktoré upravujú majetkové podiely na čistom obchodnom imani družstva, sa použijú aj pre určenie podielu na likvidáciom zostatku. Ak rozdelenie neschľávali valné zhromaždenie oprávnených osôb, rozhodne o rozdelení súd.

§ 766

(1) Zakladateľa družstevných podnikov podľa zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstvenstve, zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, vyrobnom a inom družstvenstve, zriaďovateľa podnikov (hospodárskych zariadení) občianskych združení a účastníci spoločných podnikov podľa Hospodárskeho zákonníka prevedú uvedené podniky na obchodné spoločnosti alebo družstvá podľa tohto zákona, a to najneskôr do jedného roka od dňa nadobudnutia jeho účinnosti, alebo ich do tejto doby zrušia. Ak sa tak nestane, súd aj bez návrhu nariadí likvidáciu uvedených podnikov. To isté platí pre komanditné spoločnosti na akcie. Ustanovenia § 69 sa použijú primerane.

(2) Právna povaha a vnútorné pomery právnických osôb uvedených v odseku 1 až do premeny na obchodné spoločnosti alebo družstvá, prípadne do zrušenia sa spravujú doterajšími právnymi predpismi.

(3) Ak je zakladateľom právnických osôb uvedených v odseku 1 družstvo, začína lehota jedného roka ustanovená v odseku 1 plynúť od nadobudnutia účinnosti osobitného zákona (§ 765 ods. 1).

§ 767

(1) Likvidácia právnických osôb podľa § 764 a 766 sa vykonáva podľa ustanovení tohto zákona. Likvidáciín zostatok sa však rozdeľuje podľa doterajších predpisov, stanov, zakladacej listiny, spoločenskej alebo inej zmluvy; ak nie je rozdelenie takto upravené, použijú sa primerane ustanovenia tohto zákona, ktoré svojim obsahom sú najbližšie forme likvidovanej právnickej osoby.

(2) Trvanie iných právnických osôb vyvijajúcich podnikateľskú činnosť, než ktoré sú uvedené v § 764 až 767 a ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona podľa pravých právnych predpisov, zostáva týmto zákonom nedotknuté. Ich právna povaha a vnútorné právne pomery sa spravujú právnymi predpismi, podľa ktorých boli zriadené.

§ 768

(1) Zápisy v podnikovom registri vedenom podľa doterajších predpisov sa považujú za zápisy v obchodnom registri podľa tohto zákona.

(2) Právnické osoby, ktoré sa podľa doterajších predpisov zapisujú do podnikového registra, sa od účinnosti tohto zákona zapisujú do obchodného registra.

(3) Zápisy v podnikovom registri, ktoré nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona, musia byť uvedené do súladu s týmto zákonom do jedného roka od jeho účinnosti. Pokiaľ tak zapisaná osoba neurobi, súd ju vyzve na úpravu zápisu a určí primeraný lehót. To sa netýka právnických osôb uvedených v § 766.

(4) Právnické osoby alebo ich organizačné zložky, ktoré sa podľa tohto zákona zapisujú do obchodného registra a nie sú zapisané ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona do podnikového registra, sú povinné podať návrh na zápis do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
11. § 13 ods. 1 a § 16 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združování občanů.
12. nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federa-

tivnej Republiky č. 81/1989 Zb. o povinnom

prerokovaniu dodávateľsko-obdoratelských vzťa-

hov a konkrétizácii záväzných výstupov štátneho

plánu pri dodávkach produkcie.
13. nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federa-

tivnej Republiky č. 256/1990 Zb., ktorým sa

ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na

ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.
14. nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federa-

tivnej Republiky č. 132/1991 Zb., ktorým sa

ustanovujú prípady, keď môže podnik so

zahraničnou majetkovou účastou vzniknúť bez

povolenia.
15. vyhláska Ministerstva národnej obrany č.

118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné

podmienky dodávky výrobcov a vývojových prác

určených na zabezpečenie obrannosťnosti

štátu, v znení vyhlášky č. 144/1989 Zb.,
16. vyhláska ministerstiev všeobecného strojárstva

a fažňeho strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou

sa vydávajú základné podmienky dodávky stro-

járskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972

Zb., č. 107/1981 Zb. a č. 28/1990 Zb.,
17. vyhláska Ministerstva všeobecného strojárstva

č. 136/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné

podmienky dodávky opráv strojárskych vý-

robkov, v znení vyhlášky č. 27/1990 Zb.,
18. vyhláska Ministerstva všeobecného strojárstva

č. 137/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné

podmienky dodávky opráv cestných vozidel pre

motorovú dopravu, v znení vládneho nariadenia

č. 38/1966 Zb. a vyhlásy č. 26/1990 Zb.,
19. vyhláska Správy štátnych hmotných rezerv

č. 174/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné

podmienky dodávky štátnych rezerv, v znení

vyhlásy č. 181/1989 Zb.,
20. vyhláska Štátnej komisie pre techniku, Mi-

nisterstva financií a hlavného arbitra Českoslo-

vanskej socialistické republiky č. 87/1966 Zb.

o niektorých ekonomických opatreniach v

investičnej výstavbe v znení nariadenia vlády

Československej socialistickej republiky č.

136/1973 Zb.,
21. vyhláska Ministerstva poľnohospodárska a vý-

živy a Ministerstva lesného a vodného hospo-

dárstva č. 73/1967 Zb., ktorou sa vydávajú

základné podmienky dodávky opráv poľno-

hospodárskej a lesných mechanizáciách prostriedkov, poľných a zemných prác, chemi-

zácie a iných poľnohospodárských prác, v znení

vyhlášky č. 147/1989 Zb.,
22. vyhláska ministerstiev chemického priemyslu,

stavebnictva, spotrebného priemyslu, fažňého

priemyslu a zahraničného obchodu č. 187/1968 Zb., ktorou sa ustanovujú záručné

doby pri dodávkach na výstavbu budov na

byvanie,
23. vyhláska Federálneho ministerstva dopravy

č. 152/1971 Zb. o hospodárskych záväzkach

cestnej nákladnej doprave,
24. vyhláska Federálneho ministerstva dopravy

č. 156/1971 Zb. o hospodárskych záväzkoch

vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave,
25. vyhláska predsedu Státnej banky českoslo-

venskej a Federálneho ministerstva financií

č. 118/1972 Zb. o pokladničných operáciách

v socialistických organizáciách.
26. vyhláska Federálneho ministerstva pre

technický a investičný rozvoj č. 101/1973 Zb.

o projektových súťažiach v znení vyhlášky

č. 124/1991 Zb.,
27. vyhláska Štátnej arbitráže Československej

socialistické republiky č. 104/1973 Zb., ktorou

sa vydávajú základné podmienky dodávky sta-

vebných prác,
28. vyhláska Federálneho ministerstva pre

technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže

Československej socialistickej republiky č.

77/1977 Zb. o centrálné regulácii výrobcov

a materiálov vo výstavbe,
29. vyhláska Federálneho ministerstva hutníctva

a fažňeho strojárstva č. 82/1977 Zb., ktorou

sa vydávajú základné podmienky dodávky

hutníckych výrobkov, rúdu, magnetitových vý-

robkov a kovového odpadu, v znení vyhlášky

č. 30/1990 Zb.,
30. vyhláska Federálneho ministerstva paliv a

energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydá-

vajú základné podmienky dodávky tých paliv, v

znení vyhlášky č. 1/1987 Zb. a vyhlášky č.

3/1990 Zb.,
31. vyhláska Štátnej arbitráže Československej

socialistickej republiky č. 44/1978 Zb., ktorou

sa vydávajú základné podmienky dodávky vý-

robkov chemického priemyslu, v znení vyhlášok

č. 26/1982 Zb. a č. 12/1988 Zb.,
32. vyhláska Federálneho ministerstva poľnohospo-

dárstva a výživy č. 84/1978 Zb., ktorou sa

vydávajú základné podmienky dodávky opráv

poľnohospodárskej techniky, v znení vyhlášky

č. 148/1989 Zb.,
33. vyhláska Federálneho ministerstva dopravy

č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné

podmienky dodávky leteckých prác v poľno-

hospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, v

znení vyhlášky č. 37/1990 Zb.,
34. vyhláska Štátnej arbitráže Československej

socialistickej republiky č. 28/1980 Zb., ktorou

sa vydávajú základné podmienky dodávky po-

lygrafických výrobkov, v znení vyhlášky č.

199/1989 Zb.,
35. vyhláska Štátnej arbitráže Československej

socialistickej republiky č. 38/1980 Zb., ktorou

sa vydávajú základné podmienky dodávky vý-

robkov dodávaných organizáciami vnitorného

obchodu, v znení vyhlášky č. 200/1989 Zb.,
36. vyhláska Federálneho ministerstva zahraničné-

ho obchodu č. 61/1980 Zb. o zriadenovani a

činnosti organizačných zložiek českoslo-

venských právnických osob v zahraničí.

38. vyhláška Federálního ministerstva zahraničného obchodu a Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 64/1980 Zb. o postupe při nakládání s priemyselnými právami a výrobovými poznámkami vo vzťahu k zahraničiu.

39. vyhláška Federálního ministerstva zahraničného obchodu č. 140/1980 Zb. o preventivní kontrole vyvázaného a dovážaného tovaru a o preukaze o použití a využití dovezeneho tovaru.

40. vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdrovotných a veterinárnych výrobkov, v znení vyhlášky č. 142/1989 Zb.,

41. vyhláška Federálního ministerstva zahraničného obchodu č. 53/1981 Zb. o podmienkach poskytovania zahraničnohospodárských služieb v oblasti dopravy,

42. vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 57/1981 Zb. o udeľovaní, zmene a odňaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárských služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb,

43. vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 61/1981 Zb. o udeľovaní, zmene a odňaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárských služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb,

44. vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 91/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu a na priemyselné spracovanie, v znení vyhlášky č. 180/1989 Zb.,

45. vyhláška Federálního ministerstva financí č. 179/1982 Zb. o rozsahu a podmienkach zmluvného poistenia socialistických organizácií,

46. vyhláška Federálního ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na za-bespečenie vedecko-technického rozvoja v znení vyhlášky č. 154/1989 Zb.,

47. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 23/1983 Zb. o udeľovaní, zmene a odňaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárských služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb,


49. vyhláška Federálního ministerstva zahraničného obchodu č. 104/1983 Zb. o dovoze investičných cieľov,

50. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 8/1984 Zb. o základných podmienkach

51. vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 11/1984 Zb. o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov,

52. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 61/1984 Zb. o udeľovaní, zmene a odňaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárských služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb,

53. vyhláška Federálního ministerstva hutníctva a ťažkého strojírstva, Federálního ministerstva všeobecného strojírstva a Federálního ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko v znení vyhlášky č. 29/1990 Zb.,

54. vyhláška Federálního statistického úradu č. 49/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky práce a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát v znení vyhlášky č. 170/1989 Zb.,

55. vyhláška Federálního ministerstva zahraničného obchodu, Federálního ministerstva hutníctva a ťažkého strojírstva, Federálního ministerstva všeobecného strojírstva a Federálního ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 31/1986 Zb. o základných podmienkach dodávky vývozných investičných celkov,

56. vyhláška Federálního ministerstva poľnohospodárstva a výzivy č. 130/1988 Zb. o zásadách predaja poľnohospodárskych výrobkov členom a pracovníkom socialistických organizácií s poľnohospodárskou výrobou,

57. vyhláška Federálního ministerstva poľnohospodárstva a výzivy č. 155/1988 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárských vý-robkov,

58. vyhláška Federálního ministerstva poľnohospodárstva a výzivy č. 156/1988 Zb. o základných podmienkach dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov,

59. vyhláška Federálního ministerstva dopravy a spojov č. 143/1989 Zb. o zmluve o príprave železničných vozných zásielok,

60. vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 57/1990 Zb. o príprave železničnej úprave hospodárských záväzkov od ustanovenia § 295 ods. 2 Hospodárskeho zákonnika pre odvetvia Federálního ministerstva hutníctva, strojírstva a elektrotechniky. Ministerstva výstavby a stavebnictví Českej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenskej socialistickej republiky,
ho obchodu č. 265/1990 Zb. o zriaďovaní a prevádzkování obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb,

62. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registračie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami, v znení vyhlášky č. 27/1991 Zb.,

63. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskéj č. 386/1991 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní,

64. vyhláška Štátnej banky česko-slovenskéj č. 414/1991 Zb. o medzinárodnom platobnom styku a zúčtovaní,

65. výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 17.525/1981 o postupe československých organizácií pri poskytovaní zahraničnov hospodárskych služieb pri prevádzkovaní (registrované v článku 33/1981 Zb.),

66. úprava Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 2/1984 z 15. novembra 1984, ktorou sa ustanovuje ochytnú úprava hospodárskych záväzkov pre stavby jadrových energetických častí elektrárne Temelin (reg. v článku 1/1985 Zb.),

67. vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 4/1952 U. I., ktorou sa vydávajú podrobnéjšie predpisy o držbách mimo exekúcie,

68. základné podmienky dodávky výrobkov vyvážaných organizáciách zahraničného obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava vydané ministerstom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 12/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

69. základné podmienky dodávky výrobkov dovážaných organizáciách zahraničného obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava vydané ministerstom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení doplnkov z 30. marca 1965 a úpravou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 10/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

70. základné podmienky dodávky výrobkov vyvážaných organizáciách zahraničného obchodu Metalimex a Kerametal vydané ministerstom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 27/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

71. základné podmienky dodávky výrobkov dovážaných organizáciách zahraničného obchodu Metalimex a Kerametal vydané ministerstom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 26/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

72. základné podmienky dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Praagexport vydané ministerstom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 11/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

73. základné podmienky dodávky výrobkov vyvážaných organizáciách zahraničného obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava vydané ministerstom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 13/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

74. základné podmienky dodávky výrobkov dovážaných organizáciách zahraničného obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava vydané ministerstom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 9/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

75. základné podmienky dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Československá keramika vydané ministerstom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 25/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

76. základné podmienky dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Československá keramika vydané ministerstom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 24/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

77. základné podmienky dodávky strojárských výrobkov pre vývoz vydané ministerstom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 5/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

78. základné podmienky dodávky strojárských výrobkov z dovozu vydané ministerstom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 5/1980 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

79. základné podmienky dodávky výrobkov vyvážaných organizáciách zahraničného obchodu Centrotext, Exico a Karaexport vydané ministerstom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 6/1979 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,
80. základné podmienky dodávky surovin, materiálov a výrobkov dovozovanych organizácií zahraničného obchodu Centrotex, Easco a Karexport vydané ministerstvom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou Federalného ministerstva zahraničného obchodu č. 5/1979 Vestníka Federalného ministerstva zahraničného obchodu.


82. základné podmienky dodávky výrobkov dovozovaných podnikom zahraničného obchodu Artea a s. s. Slovart vydané ministerstvom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou Federalného ministerstva zahraničného obchodu č. 19/1981 Vestníka Federalného ministerstva zahraničného obchodu.

83. základné podmienky dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Artea a s. s. Slovart vydané ministerstvom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou Federalného ministerstva zahraničného obchodu č. 19/1981 Vestníka Federalného ministerstva zahraničného obchodu.

84. základné podmienky dodávky pre vývoz potravin a polnohospodárskych výrobkov vydané ministerstvom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federalného ministerstva zahraničného obchodu č. 33/1977 Vestníka Federalného ministerstva zahraničného obchodu.

85. základné podmienky dodávky potravin a polnohospodárskych výrobkov z dovozu vydané ministerstvom zahraničného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou Federalného ministerstva zahraničného obchodu č. 19/1983 Vestníka Federalného ministerstva zahraničného obchodu.

86. úprava Federalného ministerstva zahraničného obchodu zo 7. júla 1978, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky sklárovských výrobkov vyvážaných akciovou spoločnosťou Skloexport.

§ 773

Ustanovenia prepravných poriadkov a vykonávacích predpisov k zákonu č. 61/1952 Zb. o nábornej plavbe, o zodpovednosti za škodu na zásielke sú nepoužiteľné, pokiaľ sú v rozpore s § 622 a 624 tohto zákona; ostatné ustanovenia týchto predpisov zostávajú nedotknuté.

§ 774

Vyhľaska Federalného ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (auditoroch) a ich činnosti sa použije po účinnosti tohto zákona i pre činnosť auditorov podľa § 39 tohto zákona, a to až do novej zákonnej úpravy.

§ 775


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

**OBCHODNÝ ZÁKONNÍK**

**OBSAH**

**P R V Á Č A S T**

**VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

(§ 1 – § 55)

Hlava I Základné ustanovenia ................................................................. (§ 1 – § 20)
Diel I Úvodné ustanovenia ........................................................................ (§ 1 – § 4)
Diel II Podnik a obchodné imanie .......................................................... (§ 5 – § 7)
Diel III Obchodné meno ........................................................................... (§ 8 – § 12)
Diel IV Konanie podnikateľa ................................................................. (§ 13 – § 16)
Diel V Obchodné tajomstvo ................................................................... (§ 17 – § 20)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Článok 98</th>
<th>Zbierka zákonov č. 513/1991</th>
<th>Strana 2563</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hlava</th>
<th>II Podnikanie zahraničných osôb</th>
<th>.......................................................... (§ 21 – § 26)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>I Základné ustanovenia</th>
<th>.......................................................... (§ 21 – § 23)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>II Majetková účasť zahraničných osôb v česko-slovenských právnických osobách</th>
<th>.......................................................... (§ 24)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>III Ochrana majetkových záujmov zahraničných osôb pri podnikaní v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike</th>
<th>.......................................................... (§ 25)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>IV Premiestnene sídla zahraničnej právnickej osoby do tuzemska</th>
<th>.......................................................... (§ 26)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hlava</th>
<th>III Obchodný register</th>
<th>.......................................................... (§ 27 – § 34)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hlava</th>
<th>IV Účtovníctvo podnikateľov</th>
<th>.......................................................... (§ 35 – § 40)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hlava</th>
<th>V Hospodárska súťaž</th>
<th>.......................................................... (§ 41 – § 55)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>I Účasť na hospodárskej súťaži</th>
<th>.......................................................... (§ 41 – § 43)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>II Nekála súťaž</th>
<th>.......................................................... (§ 44 – § 53)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>III Práve prostredky ochrany proti nekálej súťaži</th>
<th>.......................................................... (§ 54 – § 55)</th>
</tr>
</thead>
</table>

**DRUHÁ ČASŤ**

**OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A DRUŽSTVO**

(§ 56 – § 260)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hlava</th>
<th>I Obchodné spoločnosti</th>
<th>.......................................................... (§ 56 – § 220)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>I Všeobecné ustanovenia</th>
<th>.......................................................... (§ 56 – § 75)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>II Verejná obchodná spoločnosť</th>
<th>.......................................................... (§ 76 – § 92)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>I Základné ustanovenia</th>
<th>.......................................................... (§ 76 – § 78)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>II Práva a povinnosti spoločníkov</th>
<th>.......................................................... (§ 79 – § 84)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>III PRÁVNE VZŤAHY K TRETIM OSOBAHM</th>
<th>.......................................................... (§ 85 – § 87)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>IV ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI</th>
<th>.......................................................... (§ 88 – § 92)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>III Komanditná spoločnosť</th>
<th>.......................................................... (§ 93 – § 104)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>I Základné ustanovenia</th>
<th>.......................................................... (§ 93 – § 96)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>II Práva a povinnosti spoločníkov</th>
<th>.......................................................... (§ 97 – § 100)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>III PRÁVNE VZŤAHY K TRETIM OSOBAHM</th>
<th>.......................................................... (§ 101)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>IV ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI</th>
<th>.......................................................... (§ 102 – § 104)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>IV Spoločnosť s ručením obmedzeným</th>
<th>.......................................................... (§ 105 – § 153)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>I Základné ustanovenia</th>
<th>.......................................................... (§ 105 – § 112)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>II Práva a povinnosti spoločníkov</th>
<th>.......................................................... (§ 113 – § 124)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>III Orgány spoločnosti</th>
<th>.......................................................... (§ 125 – § 140)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>IV ZMENA SPOLČENSKEJ ZMLUVY</th>
<th>.......................................................... (§ 141 – § 150)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>V ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI</th>
<th>.......................................................... (§ 151 – § 153)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>V Akciová spoločnosť</th>
<th>.......................................................... (§ 154 – § 220)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>I Základné ustanovenia</th>
<th>.......................................................... (§ 154 – § 161)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>II Založenie a zvýšenie spoločnosti</th>
<th>.......................................................... (§ 162 – § 177)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>III PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV</th>
<th>.......................................................... (§ 178 – § 183)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>IV Orgány spoločnosti</th>
<th>.......................................................... (§ 184 – § 201)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>V ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA</th>
<th>.......................................................... (§ 202 – § 210)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>VI ZNIŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA</th>
<th>.......................................................... (§ 211 – § 216)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>VII Rezervný fond</th>
<th>.......................................................... (§ 217)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oddiel</th>
<th>VIII ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI</th>
<th>.......................................................... (§ 218 – § 220)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hlava</th>
<th>II Družstvo</th>
<th>.......................................................... (§ 221 – § 260)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>I Základné ustanovenia</th>
<th>.......................................................... (§ 221 – § 226)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>II Vznik a zánik členstva</th>
<th>.......................................................... (§ 227 – § 236)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>III Orgány družstva</th>
<th>.......................................................... (§ 237 – § 251)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>IV Ročná účtovná závierka a výročná správa o hospodárení</th>
<th>.......................................................... (§ 252 – § 253)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diel</th>
<th>V ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA DROUŽSTVA</th>
<th>.......................................................... (§ 254 – § 260)</th>
</tr>
</thead>
</table>
Diel IV Zmluva o kúpe prenajatej veci .......................................... (§ 489 – § 496)
Diel V Zmluva o úvere ................................................................. (§ 497 – § 507)
Diel VI Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva .......... (§ 508 – § 515)
Diel VII Zmluva o uložení veci ...................................................... (§ 516 – § 526)
Diel VIII Zmluva o skladovaní ..................................................... (§ 527 – § 535)
Diel IX Zmluva o dielo ................................................................. (§ 536 – § 565)
Oddiel 1 Základné ustanovenia .................................................... (§ 536)
Oddiel 2 Vykonanie diela ............................................................. (§ 537 – § 538)
Oddiel 3 Veci určené na vykonanie diela ....................................... (§ 539 – § 541)
Oddiel 4 Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej (§ 542 – § 545)
Oddiel 5 Cena za dielo ................................................................. (§ 546 – § 549)
Oddiel 6 Spôsob vykonávania diela ............................................... (§ 550 – § 553)
Oddiel 7 Vykonanie diela ............................................................. (§ 554 – § 559)
Oddiel 8 Vady diela ................................................................. (§ 560 – § 565)
Diel X Mandátová zmluva ........................................................... (§ 566 – § 576)
Diel XI Komisionárska zmluva ................................................... (§ 577 – § 590)
Diel XII Zmluva o kontrolnej činnosti .......................................... (§ 591 – § 600)
Diel XIII Zasielateľská zmluva ..................................................... (§ 601 – § 609)
Diel XIV Zmluva o preprave vecí ............................................... (§ 610 – § 629)
Diel XV Zmluva o nájme dopravného prostredku ............................ (§ 630 – § 637)
Diel XVI Zmluva o prevádzke dopravného prostredku ....................... (§ 638 – § 641)
Diel XVII Zmluva o sprostredkovaní .......................................... (§ 642 – § 651)
Diel XVIII Zmluva o obchodnom zastúpení ................................... (§ 652 – § 672)
Diel XIX Zmluva o tichom spoločenstve ...................................... (§ 673 – § 681)
Diel XX Zmluva o otvoreni akreditívov ....................................... (§ 682 – § 691)
Diel XXI Zmluva o inkase ........................................................... (§ 692 – § 699)
Diel XXII Zmluva o uložení cenných papierov alebo iných hodnôt .......... (§ 700 – § 707)
Diel XXIII Zmluva o bežnom účte ............................................... (§ 708 – § 715)
Diel XXIV Zmluva o vkladovom účte .......................................... (§ 716 – § 719)
Diel XXV Cestovný šek ............................................................... (§ 720 – § 724)
Diel XXVI Sľub odškodnenia ...................................................... (§ 725 – § 728)

Hlava III Osobitné ustanovenia pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode .......... (§ 729 – § 755)

Diel I Predmet úpravy ................................................................. (§ 729)
Diel II Všeobecné ustanovenia .................................................... (§ 730 – § 738)
Diel III Osobitné dojednania ...................................................... (§ 739 – § 755)
Oddiel 1 Zákaz ďalšieho vývozu .................................................. (§ 739 – § 741)
Oddiel 2 Dojednanie o obmedzení predaja .................................... (§ 742 – § 743)
Oddiel 3 Menová doložka ........................................................... (§ 744)
Oddiel 4 Zmluva o výhradnom predaji ........................................ (§ 745 – § 749)
Oddiel 5 Zmluvy o viazaných obchodoch ....................................... (§ 750 – § 755)

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(§ 756 – § 775)
514

**VYHLÁŠKA**

Federálneho ministerstva hospodárstva

z 15. novembra 1991,

ktorou sa doplňa vyhláška č. 133/1989 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb.o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat

Federálne ministerstvo hospodárstva po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva České republiky a s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat ustanovuje:

Čl. I

Príloha č. 2 vyhlášky č. 133/1989 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat, sa doplňa v odseku 1 takto:

- rasca lúčna
- mátohon mnohokvetý x kostrava
  - lúčna
  - kostrava trstínová
  - náprstník vlnatý

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlašenia.

Minister:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.

515

**VYHLÁŠKA**

Federálneho ministerstva hospodárstva

z 15. novembra 1991,

ktorou sa doplňa vyhláška č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodárske významných druhov a rodov rastlín a zvierat

Federálne ministerstvo hospodárstva po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva České republiky, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky a Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu podľa § 29 ods. 1 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat ustanovuje:

Čl. I

§ 1 vyhlášky č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodárske významných druhov a rodov rastlín a zvierat, sa doplňa takto:

- rasca lúčna
  - mátohon mnohokvetý x kostrava lúčna
  - Lolium multiflorum Lam. x Festuca pratensis Huds.
kostrava trstínová
náprstník vlnatý
silybum mariánske
broskynomandloň

driień obyčajný
muškát krůžkový
ranostaj pestrý
ľúfok baklažánový
(baklažán)
gaštan jedlý

Festuca arundinacea Schreb.
Digitalis lanata Ehrh.
Silybum marianum (L.) Gartn.
Persica vulgaris Mill. var.
amygdaloides
Cornus mas L.
Pelargonium zonale hort.
Coronilla varia L.

Solanum melongena L.
Castanea sativa Mill.
višňa
mandloň obyčajná
myrobalán
nátržník
vajgéla
povojnik purpurový

Cerasus vulgaris (L.) Mill.
Amygdalus communis L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Potentilla L.
Weigela Thunb.
Pharbitis purpurea Roth.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlášenia.

Minister:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.

---

516

Federálne ministerstvo financií


Do Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1992 možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií ČR, Ministerstve financií SR a na všetkých finančných a daňových riaditeľstvách a finančných a daňových úradoch.

Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1992, bude v predaji v decembru 1991 v štátnych podnikoch
- Statistické a evidenčné vydavateľstvá tiskopisú, Tržišťe 9, PSČ 118 16 Praha 1 – Malá Strana
- Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, Štefánikova č. 2, PSČ 891 17 Bratislava.

Objednávky prijímané aj na expedičiu spolu s predajom zabezpečujú výhradne menované štátné podniky.
517

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
vydalo podľa § 123 ods. 2 pism. a) č. 1 a pism. b) č. 1 Zákoníka práce č. 65/1965 Zb.
a doplňa výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Federálneho ministerstva
financií z 30. januára 1987 č. 514-29340-5119, 251186 o vernostných stabilizačných odmenách
pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západoceského a Juhočeského kraja,
v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Federálneho ministerstva
financií z 15. januára 1989 č. 223-6117-5119, 050189.

Výnosom sa rozšírujú územia, v ktorých možno poskytovať vernostné stabilizačné odmeny pracovníkom
podľa tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve práce
a sociálnych vecí a na federálnych ústredných orgánoch štátnej správy.

518

Český bánský úrad
vydal podle § 6 pism. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní bánske správě, výnos č. 1/1991 ze dne 1. 11. 1991, ktorým se méní
výnos Českého bánského úradu č. 1/1988 o důlní degazaci.

Do výnosu lze nahlédnout na Českém bánskom úrade v Praze a na všech obvodných bánských úradech.

Timto výnosom se upravuje působnost orgánů a organizací, která vyplynula ze zrušení některých orgánů
nadřízených organizací, t.j. středních článků řízení.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení.