**OP III Seminář č. 4 – Změna a zajištění obchodních závazků**

Vyučující: Jaromír Kožiak

**Příklady prosím přineste předem zpracované.**

**K zajištění a utvrzení závazku:**

1. Podnikatel Moravská úvěrová a.s. poskytne úvěr třetí osobě. Uvažujte o možnostech zajištění takového úvěru. Z jakých institutů (obchodního i občanského práva) je na výběr? Pro jaké situace se hodí který druh zajištění závazků? Jaký je rozdíl mezi zajišťovacími a utvrzovacími instituty?
2. Společnost Industrial Lighting systems s.r.o. uzavře jako prodávající kupní smlouvu se společností LWX Interiéry a.s. na základě které se zaváže dodat 20 ks svítidel. Ve smlouvě je stanoven termín dodání do 20.4.2012. Smlouva dále obsahuje ustanovení o smluvní pokutě pro případ nesplnění povinnost dodat zboží řádně a včas a to ve výši 1% z hodnoty nedodaného zboží za každý den prodlení splatnou do 5 pracovních dnů od požádání kupujícího. Dne 10.4.2012 ale dojde k zaplavení závodu prodávajícího vlivem povodní. Výroba v závodu prodávajícího se na 14 dní úplně zastavila. V důsledku toho prodávající zboží dodal až 6.5.2012. Kupující zboží při dodání převzal.
	1. Lze vůbec smluvní pokutu sjednat úrokovou sazbou? Není to úrok z prodlení? Mohou si smluvní strany sjednat úrok z prodlení odchylně od zákonné výše?
	2. Lze kupujícímu v dané situaci přičítat zaviněné porušení právní povinnosti? Jsou dány okolnosti vylučující odpovědnost? Vznikne v daném případě kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty?
	3. Může se prodávající nějak bránit v daném případě? Co je to moderační právo soudu? Může dojít k moderaci smluvní pokuty až na nulovou částku?
	4. Dejme tomu, že kupujícímu vznikla touto situací škoda – např. měl přeprodat světla dál, ale vlivem zpoždění o zakázku přišel. Vznikne v daném případě nárok na náhradu škody? Jaký je vzájemný vztah nároku na náhradu škody a smluvní pokuty? Lze jej smluvně modifikovat?
	5. Může kupující po převzetí zboží odečíst od kupní ceny výši smluvní pokuty a zaplatit prodávajícímu pouze část kupní ceny převyšující smluvní pokutu?
3. Mezi dvěma obchodními společnostmi dojde k uzavření smlouvy o půjčce. K zajištění půjčky se jednatel jedné ze společností zaváže jako ručitel a současně jako fyzická osoba podepíše směnku vlastní znějící na řad věřitele na částku odpovídající výši půjčky. Společnost, která půjčenou částku dluží, ale dluh ve lhůtě splatnosti věřiteli nevrátí.
	1. Patří směnka mezi zajišťovací instituty?
	2. Za jakých podmínek bude věřitel oprávněn požádat jednatele dlužníka o plnění z titulu ručení?
	3. Má jednatel, který zaplatí dluh coby ručitel nárok na náhradu takto vynaložených nákladů? Bylo by tomu stejně, pokud by místo ručení byla poskytnuta bankovní záruka?
	4. Může ručitel věřiteli namítat, že dluh vůči věřiteli byl promlčen?
4. Mezinárodní dopravce uzavře smlouvu o dílo s podnikatelem, který provozuje autodílnu. Předmětem díla je úprava několika tahačů. Autodílna požadované úpravy provede a tahače předá zpět dopravci. Ten ale nezaplatí v řádné lhůtě cenu díla. Později dopravce v autodílně požádá o úpravu jiného vozidla. Autodílna úpravu provede, ale odmítne vydat toto vozidlo, dokud nebude zaplacena cena díla za předchozí úpravy tahačů. Dopravce pohrozí, že bude po autodílně žádat náhradu škody způsobené nevrácením vozidla. Zhodnoťte tuto situaci.
5. Dva podnikatelé uzavřou smlouvu o úvěru. Úvěr se po 2 letech stane splatným, dlužník ovšem přes četné výzvy věřitele svůj dluh nezaplatí. Po dalších 5 letech dojde k uzavření dohody o uznání závazku mezi dlužníkem a věřitelem, ve které je sjednána nová lhůta splatnosti v délce 1 roku.
	1. Postačí v dohodě o uznání závazku uvést, že dlužník uznává svůj závazek uhradit věřiteli částku 200.000,- Kč, nebo musí být závazek specifikován podrobněji?
	2. Jaké důsledky má v našem případě uznání dluhu? Jaké důsledky by mělo, kdyby namísto dohody o splatnosti v uznání dluhu došlo ohledně splatnosti k uzavření dohody o narovnání?
	3. Jaké následky bude mít, když dlužník závazek neuzná výslovně, ale zaplatí věřiteli úrok z daného úvěru s omluvou, že na víc zatím prostředky nemá?

**Slib odškodnění**

1. Podnikatel Tomáš Tesař má uzavřenu se společností Omega s.r.o. kupní smlouvu, na základě které se zavázal dodat několik kusů nábytku ve svém závodě v Brně. Ve smlouvě není sjednána přeprava zboží. Omega s.r.o. ale požádá o dodání zboží ke svému koncovému zákazníku ve Znojmě a vystaví Tomáši Tesařovi slib odškodnění, kterým se zaváže nahradit mu škodu, pokud mu vznikne z přepravy zboží k zákazníkovi. Následně dojde k provedení přepravy.
	1. Sjednaný přepravce přepravu neprovedl a vrácení zaplacené zálohy se na něm nepodařilo vymoci. Bude mít Tomáš Tesař právo na náhradu takto vzniklé škody?
	2. Při přepravě nedojde ke vzniku škody, pouze ke vzniku nákladů za přepravu (odměna přepravce), má Tomáš Tesař právo na jejich náhradu?
	3. Má Tomáš Tesař nárok na odměnu za provedení přepravy?