**POUČENÍ PRO ÚČASTNÍKY EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ**

Exekuční řízení je upraveno zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění (dále jen „e.ř.“) a příslušnými ustanoveními zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“).

Exekuci vede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhne oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí.

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu.

Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora. Exekutor je **vyloučen** z exekučního řízení, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům exekučního řízení nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Důvodem k vyloučení exekutora nejsou okolnosti, které spočívají v postupu exekutora v exekučním řízení o projednávané věci. Účastník je dle ust. § 29 odst. 5 e.ř. povinen námitku podjatosti exekutora uplatnit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 8 dnů poté, co se o něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit také tehdy, jestliže nebyl exekutorem poučen o svém právu vyjádřit se k osobě exekutora. Námitka podjatosti musí obsahovat označení exekutora a uvedení okolností, které zakládají důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě údaj, kdy se o tomto důvodu účastník uplatňující námitku dozvěděl a jakými důkazy mohou být jeho tvrzení prokázána. Námitky povinného k osobě exekutora nemají odkladný účinek. O vyloučení exekutora rozhoduje exekuční soud. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. Jestliže bylo rozhodnuto, že exekutor je vyloučen, v exekuci pokračuje ten exekutor, kterého navrhne oprávněný a který se zapíše do rejstříku zahájených exekucí.

Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se dle ust. § 37 odst. 3 zákona e.ř. **spojuje** s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení může exekutor věc podle věty první vyloučit k samostatnému řízení.

Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud dle ust. § 37 odst. 4 zákona e.ř. tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení,

a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhané pohledávky, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena podle odstavce 3,

b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku podle § 202 odst. 2 o.s.ř., a

c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a).

Exekutor, kterému došel exekuční návrh, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce. Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření zašle exekutor oprávněnému **vyrozumění** o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem.

Exekutor **doručuje** písemnosti v souladu s § 45 a násl. o.s.ř. do datové schránky, pokud je účastník řízení držitelem datové schránky, nebo prostřednictvím doručujícího orgánu (České pošty) na adresu uvedenou účastníkem řízení. Neuvedl-li účastník řízení takovou adresu, je adresou pro doručování u fyzické osoby doručovací adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel; a není-li taková adresa evidována, je doručovací adresou adresa místa trvalého pobytu. Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručování, vrátí doručující orgán písemnost odesílateli, tj. exekutorovi. Exekutor vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti. Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl (tzv. fikce doručení). Má-li účastník zástupce, doručuje se pouze zástupci. Při komunikaci s exekutorem lze využít též elektronickou poštu (e-mail) s tím, že e-mailové podání, které není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, je třeba doplnit nejpozději do 3 dnů předložením originálu, případně písemným podání shodného znění, jinak k nim soudní exekutor nepřihlíží.

Nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 e.ř. jinak, **nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem** včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné. Právní jednání se však považuje za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se neplatnosti nastávají od účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního úkonu, jehož neplatnosti se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává.

Exekuci na majetek patřící do **společného jmění manželů** lze dle § 42 e.ř. vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zúženo společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

Exekutor poté, co byla exekuce zapsána do rejstříku zahájených exekucí, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena a vydá **exekuční příkaz** ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle o.s.ř. Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

Exekuci lze provést jen **způsoby** uvedenými v e.ř.

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést:

* srážkami ze mzdy a jiných příjmů
* přikázáním pohledávky
* prodejem movitých a nemovitých věcí
* postižením závodu
* zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech
* správou nemovité věci
* pozastavením řidičského oprávnění v případě vymáhání nedoplatku výživného pro nezletilé dítě.

Exekuci na nepeněžité plnění lze provést podle povahy uložené povinnosti:

* vyklizením
* odebráním věcí
* rozdělením společné věci
* provedením prací a výkonů.

K případné žádosti o **splátkový kalendář,** soudní exekutor sděluje, že mu nenáleží dispoziční právo k pohledávce oprávněného a ani tedy možnost sjednat splátkový kalendář, tj. splátky. Pokud však povinný pravidelně hradí částku dostatečnou s přihlédnutím k výši vymáhaného plnění, exekutor toto zohlední při provádění exekuce.

Povinný je v průběhu exekučního řízení oprávněn podat dle ust. § 54 e.ř. návrh na **odklad exekuce**. Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. V návrhu na odklad musí povinný tvrdit a prokázat, že se bez své viny ocitl v takovém postavení, že by neprodlený mohl mít pro něj nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. V návrhu na odklad exekuce je třeba uvést:

* výši příjmů,
* skutečnosti týkající se případného zdravotního stavu,
* dobu, po kterou má být exekuce odložena a zda má být odložena pro všechny způsoby, kterými je prováděna, nebo pouze pro některé z nich,
* skutečnosti nasvědčující tomu, že uváděné skutečnosti nastaly až po zahájení řízení a jsou přechodného rázu,
* v návrhu musí být dále uvedeno, proti jakému rozhodnutí návrh směřuje, kterému soudnímu exekutorovi je určen a dále musí být podání datováno a podepsáno.

Návrh na odklad exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu, exekutor odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze o návrhu věcně rozhodnout. K doplnění podání dle § 43 o.s.ř. exekutor nevyzývá.

Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, nejde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva. To neplatí, uplatní-li účastník v návrhu na odklad stejné okolnosti, o nichž již bylo rozhodnuto.

Odloží-li exekutor nebo exekuční soud exekuci na návrh povinného podle § 266 odst. 1 o.s.ř., potom exekutor nebo exekuční soud uvede dobu, na kterou exekuci odkládá; po tuto dobu exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. Po uplynutí doby odkladu exekutor i bez návrhu pokračuje v provedení exekuce.

Je-li odložena vykonatelnost exekučního titulu, exekutor nebo exekuční soud odloží provedení exekuce do doby pravomocného skončení řízení, ve kterém soud rozhoduje o odložení vykonatelnosti exekučního titulu.

Je-li u exekutora složena jistota ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, exekutor nebo exekuční soud na návrh povinného odloží provedení exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném povinným a rozhodne o tom, že povinný není vázán zákazem uvedeným v § 44a odst. 1 a v § 47 odst. 4 e.ř. ode dne vydání rozhodnutí o odkladu. Nedojde-li k zastavení exekuce, použije se jistota na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce; jinak se vrátí složiteli jistoty.

I bez návrhu může exekuční soud nebo exekutor odložit provedení exekuce, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena.

Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.

Povinný je v průběhu exekučního řízení oprávněn podat návrh **na zastavení exekuce**. Návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 odst. 1 e.ř. může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci.

Návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 odst. 2 e.ř. musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán ve lhůtě uvedené v odstavci 1; to neplatí, jde-li o návrh podaný nejpozději ve lhůtě podle § 46 odst. 6 e.ř. Návrh na zastavení exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu nebo který byl podán opožděně, exekutor odmítne. Je-li proti takovému rozhodnutí podáno odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu.

Pokud jde o návrh na zastavení exekuce, musí povinný uvést následující skutečnosti:

* z jakého důvodu zastavení, příp. částečné zastavení, exekuce navrhuje,
* pokud došlo k úhradě pohledávky, je nezbytné uvést datum úhrady, výši úhrady a doložit doklady o úhradě pohledávky,
* v návrhu musí být dále uvedeno, proti jakému rozhodnutí návrh směřuje, kterému soudu (soudnímu exekutorovi) je určen a dále musí být podání datováno a podepsáno.

**Náklady exekuce** jsou dle ust. § 87 odst. 1 e.ř. odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů a náhrada za ztrátu času je nákladem exekuce do výše stanovené prováděcím právním předpisem. Účelně vynaložené cestovní výdaje a ztrátu času přesahující tuto částku hradí exekutorovi oprávněný. Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku. Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce může účastník řízení podat námitky do 8 dnů ode dne doručení. Pokud exekutor námitkám v plném rozsahu nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů.