Rodinné právo

* **PŘEDMĚT ÚPRAVY**
* -upravuje vznik a zánik manželství,vztahy mezi manželi, rodiči, a dalšími příbuznými a právní vztahy při náhradní výchově dětí
* Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině.  
  Jde především o úpravu těchto práv a povinností:  
  • Mezi manžely navzájem  
  • Mezi rodiči a dětmi  
  • Mezi dětmi a dalšími osobami, které jim nahrazují rodiče, či jejich funkci nějak doplňují

Rodinné právo se zabývá těmito oblastmi:  
• Manželstvím a registrovaným partnerstvím  
• Manželským majetkovým právem  
• Příbuzenstvím a švagrovstvím  
• Jinými formami péče o děti  
• Výživným

* **REKODIFIKACE**
* **Do 2013: 131 paragrafů (zákon o rodině, občanský zákoník - společné jmění manželů a bydlení)**
* **Od 2014: 322 paragrafů (část druhá NOZ)**

**PRAMENY ÚPRAVY**

* Listina
* Úmluva o právech dítěte
* Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( 2. část)
* Zákon o registrovaném partnerství
* Zákon o sociálně právní ochraně dětí

Co se rozumí pojmem rodina? – právo nemá definici

NOZ s odkazem na vysvětlení JUDr. Kolářové značí rodinu následující osoby:

**§ 774**

**Švagrovství**

Vznikem manželství vznikne švagrovství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství tím nezaniká.

NOZ navrací pojem švagrovství, které naše soukromé právo znalo do roku  1964. Švagrovství je poměr obdobný příbuzenství. Vznik švagrovství je vázán na vznik manželství (nikoli např. registrovaného partnerství). Zánikem manželství švagrovství nezaniká v případě, že manželství zaniklo smrtí jednoho z manželů

**Příbuzenství**

**§ 771**

Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením.

**Faktické soužití - nepojmenovaná rodina**

* + v současné době větší část společnosti
  + právem je faktické soužití neupravené, vztahy takto vzniklé právo opomíjí, ale jsou podporované třeba sociálními dávkami
  + nejsou upravené majetkové poměry (podílové spoluvlastnictví)
  + žádné dědění (event. osoba spolužijící), chybějící úprava bydlení, práv a povinností

**Registrované partnerství**  
 - Úprava registrovaného partnerství zůstává v zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**MANŽELSTVÍ**

* je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny
* tradice manželského obřadu, práva a povinnosti v manželství, způsob výběru partnera, počet a pohlaví partnerů i právo vstoupit do manželství se mohou lišit v závislosti na kultuře

**Formy manželství**

* **monogamické**– soužití 2 partnerů, obvykle 1 muže a 1 ženy.
* **polygamické**– soužití s více než jedním partnerem, bigamie. Soužití je buď paralelní (účastí jednoho člena v několika rodinách či domácnostech) nebo skupinové (jedna vícečlenná rodina či domácnost).
* **polygynické**– soužití 1 muže a více žen, tj. jeden muž může mít zároveň účast ve více manželstvích.
* **polyandrické**– soužití 1 ženy a více mužů.
* pokud spolu žije větší počet mužů a žen, lze to nazvat například polygamní skupinové manželství.
* nově se můžeme setkat též s pojmem stejnopohlavní manželství

**Vznik manželství**

Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý zákonem stanoveným způsobem. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, že spolu vstupují do manželství

* **občanský sňatek-**prohlášením před statním orgánem (starostou či primátorem nebo pověřeným členem zastupitelstva obce/města
* **církevní sňatek-**před orgánem státem registrované církve
* **Překážky uzavření manželství**
* zákonnými překážkami, které jsou jinak nově výslovně vyjádřeny v § 672 – 676 NOZ, jsou:
* nedostatek věku, svéprávnosti, dříve uzavřené a dosud trvající manželství (nebo registrované partnerství, nebo jiný obdobný svazek v zahraničí), příbuzenství, svěření do péče jiné osoby, poručenství a pěstounství.
* Svéprávnost
* Plně svéprávným se člověk stává zletilostí, tedy dovršením 18. roku věku.  
  Plně svéprávným se člověk může stát před nabytím zletilosti v těchto případech:  
  a) Uzavřením manželství  – soud může (a jsou-li pro to důležité důvody) ve výjimečných případech povolit nezletilému uzavřít manželství, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku.

b) Přiznáním svéprávnosti (emancipací) – pokud nezletilý není plně svéprávný, dosáhl věku šestnácti let, osvědčí schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti, pak může soudu navrhnout, aby mu přiznal svéprávnost. S návrhem vysloví souhlas zákonný zástupce nezletilého.

**Neplatnost manželství x neexistence manželství**

**Neplatné manželství** - takové, které vzniklo, bylo platné a jeho neplatnost prohlásí soud (vypořádává se SJM a úprava poměrů k nezl. dětem)

NOZ rozlišuje zákonné překážky neplatnosti manželství

Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené

X

**Neexistující manželství** -takové manželství, které nikdy nevzniklo. Soud může i bez návrhu (§ 678 NOZ) určit, že manželství není.  
Manželství nevznikne:  
• Pokud nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním u jednoho ze snoubenců splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je pro vznik manželství nutno bezvýhradně trvat.  
• Pokud není církevní sňatek uzavřen před orgánem oprávněné církve.  
• Pokud snoubenci v případě církevního sňatku nepředložili osvědčení matričního úřadu, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství

Sňatek v zastoupení - na základě plné moci, důvody posuzuje kraj  
  
Manželské povinnosti a práva

Vznik se vznikem manželství

* Rovná práva a rovné povinnosti
* Manželé jsou si povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti

NOZ přinesl **Nová práva a povinnosti**

* Manžel má právo, aby mu druhý manžel sdělil údaje o příjmech, stavu svého jmění, pracovních, studijních aj. činnostech - § 688 NOZ
* Manžel je povinen při volbě pracovních, studijních aj. činnostech brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte- § 689 NOZ
* manželé dohodnout § 692 odst. 1 NOZ
* Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda vedou společnou domácnost, pokud alespoň jeden nechce obnovit společné soužití § 758 – důležité pro nesporný rozvod

( vyžaduje, aby manželé spolu alespoň 6 měsíců nežili – zde charakteristika, co znamená, že spolu nežijí)

**Manželské majetkové právo**

a) majetkový režimu **zákonnéh**o (§ 709 – 715 NOZ) a

b) režimu **založený rozhodnutím soudu** (§ 724 – 728 NOZ)

c) modifikovaný majetkový režim dohodnutý mezi snoubenci nebo manžely ve **smlouvě** (§ 716 – 723 NOZ), který může spočívat v režimu:

• Oddělených jmění (ustanovení § 729 – 730 NOZ)

• Vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství

• Rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu

**Společné jmění manželů v zákonném režimu**

* Pokud manžely není dohodnuto něco jiného, platí, že součástí společného jmění manželů je to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů (tj. aktiva + pasiva)   
  Součástí společného jmění se mohou stát:  
  • Věci  
  • Práva  
  • Dluhy (pokud nejde o výjimky uvedené níže)  
  Dluhy nejsou součástí společného jmění manželů, pokud:
* • se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
* • je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.
* Negativní vymeznení SJM  
  Společné jmění manželů není tvořeno tím, co:
* • Slouží osobní potřebě jednoho z manželů
* • Nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl
* • Nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech.
* • Nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví.
* • Nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

**Zisk, který plyne manželovi z jeho výhradního majetku**, se rovněž stává součástí společného jmění.

* např.:  
  jeden z manželů zdědí dům či byt a tato nemovitost nebude součástí SJM(bude to výlučný majetek jednoho z manželů). Pokud bude manžel, který je výlučným vlastníkem nemovitost pronajímat – pak vzniklý zisk z pronájmu se stane součástí SJM

**Uspokojování potřeb rodiny**

* Každý z manželů podle svých možností a majetkových poměrů, aby byla životní úroveň rodiny zásadně srovnatelná § 690 NOZ
* Manželé se v záležitostech rodiny vzájemně zastupují § 693, 696 NOZ
* Jednání jednoho zavazuje druhého společně a nerozdílně
* To neplatí, pokud předem manžel sdělil třetí osobě, že s jednáním manžela nesouhlasí § 694 odst. 1NOZ -vyloučení následků takového jednání lze vysoudit - § 694**/**2 NOZ

**Zánik manželství**

**Manželství končí:**

* smrtí jednoho z manželů,
* pokud soud manžela prohlásí za mrtvého nebo
* rozvodem.
* anulace manželství, jíž se domnělé manželství prohlásí za neplatné od počátku
* *Pokud se v případě prohlášení jednoho z manželů za mrtvého později ukáže, že žije a mezitím  druhý manžel uzavřel manželství nové, to  původní se již neobnoví.*

**Zánik manželství rozvodem – předpokladem je kvalifikovaný rozvrat manželství**

**Je-li soužití hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení (kvalifikovaný rozvrat manželství)**

* lze rozlišit rozvod:
* a) se zjišťováním příčin rozvratu manželství – sporný rozvod, zjišťují se příčiny a existence/neexistence kvalifikovaného rozvratu), v návrhu musí být důvody pro rozvod uvedené
* v případě rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu manželství soud manželství rozvede, pokud je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití
* b) rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství – rozvod dohodou(nesporný rozvod)
* Soud nezjišťuje příčiny rozvodu a manželství rozvede, pokud jsou splněny zákonem požadované podmínky (manželství trvá víc jako rok, manželé spolu víc 6 měsíců nežijí, uzavřeli písemné dohody:
* a) o uspořádání poměrů k nezletilým dětem a
* b) dohodu vypořádání majetku a bydlení pro dobu po rozvodu – ověřené podpisy, druhý manžel se k návrhu připojí)
* 3) Ztížený rozvod
* Jde o situaci, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí
* Soud zamítne, pokud je v rozporu se zájmy nezletilého dítěte nebo manžela, který se na rozvratu převážně nepodílel

**Řízení o rozvod manželství**

Zákon š. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních /tzv. zákon o nesporech – ZZŘS/

* Místní příslušnost – poslední společné bydliště - § 383 ZZŘS
* Návrh manžela nebo společný návrh - § 384 ZZŘS
* Ke společnému návrhu se lze připojit
* Jestliže soud schválí dohodu, nelze podat odvolání
* Soud nařídí jednání a účastníky vyslechne
* Soud vede účastníky k dohodě a usiluje o smíření

Rozvod s nezl. dětmi

* Rodiče se na úpravě poměrů vůči nezl. dětem pro dobu po rozvodu mohou dohodnout – soud dohodu schvaluje
* Nebo
* Jeden z rodičů podá návrh
* Úprava poměrů předchází samotnému rozvodu manželství
* Možnosti: výlučná péče, střídavá péče, společná péče

**Vztahy mezi rodiči a dětmi**

* **Rodičovské povinnosti**
* Právo na styk dítěte s rodičem
* Povinnost zdržet se všeho, co výchovu a vztah k rodičům ztěžuje
* Povinnost vzájemně si sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů
* Při rozhodování o vzdělání dítěte a jeho pracovním uplatnění jsou rodiče povinni vzít v úvahu jeho názor, schopnosti a nadání

**Rodičovská odpovědnost**

souhrn práv a povinností plně svéprávných rodičů vůči nezletilému dítěti tato péči o dítě zahrnuje:

péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, zastupování dítěte a správa jeho majetku

* náleží oběma rodičům bez výjimky, nekončí tedy rozvodem
* rodičovskou odpovědnost mají oba rodiče ve stejném rozsahu, ledaže jí byl rodič zbaven
* **Zásahy do rodičovské odpovědnosti podle NOZ**:
* a) p**ozastaven**í výkonu rodičovské odpovědnosti – jde o situace, rodiči brání ve výkonu rodičovské odpovědnosti závažná okolnost, tj. objektivní důvod (např. výkon trestu nepodmíněného odnětí svobody aj.), vyživovací povinnost není součástí rodičovské odpovědnosti, proto i nadále má rodič vůči svému dítěti vyživovací povinnost (zůstává při pozastavení výkonu nedotčena)
* b**) omezení** rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu,
* změny proti předchozí úpravě - soud v současné době může rozhodnout buď o samotném omezení rodičovské odpovědnosti, nebo o omezení výkonu rodičovské odpovědnosti (např. omezení ve správě jmění dítěte)
* situace, kdy rodič nevykonává svou rodičovskou odpovědnost řádně – jsou zde subjektivní důvody
* při kladném rozhodnutí soudu – musí soud rozhodnout také o rozsahu omezení a tomu bude předcházet - posouzení soudu, zda je nezbytné omezit i právo rodiče osobně se s dítětem stýkat
* soud bude přihlížet k zájmům dítěte, k rodinným i osobním vazbám,
* soud styk omezit či i zcela zakázat (např. omezení styku může spočívat třeba v zákazu přespání u toho kterého rodiče, v zákazu odvezení dítěte do jiného města mimo trvalé bydliště, atd.)
* c) zbavení rodičovské odpovědnosti
* jde o nejkrajnější a nejzásadnější zásah do vztahů mezi rodičem a dítětem
* důvodem - závažné zanedbání či zneužívání rodičovské odpovědnosti
* Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 8. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2873/2005 - závažným zanedbáváním rodičovské zodpovědnosti je zejména dlouhodobé neplnění rodičovské zodpovědnosti, trvalé ponechání dítěte ve výchovném zařízení spojené s nezájmem o toto dítě a s neprojevením snahy převzít je do rodinné výchovy, nemorální způsob života rodičů, soustavné neplnění vyživovací povinnosti k dítěti, trestní postih pro zanedbávání povinné výživy apod. O takové zanedbávání jde i v případě, že rodič o dítě po dlouhou dobu neprojevil jakýkoliv zájem, neposílá mu žádné dárky, nad rámec běžného výživného mu neposkytuje ničeho, neinformoval se o jeho zdravotním stavu ani prospěchu ve škole a nepokusil se s nezletilým navázat kontakt.“
* Při řízení o zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti může soud zároveň rozhodnout, že rodiče zbavuje všech nebo některých povinností a práv stanovených v ust. § 856 NOZ, především práva dát souhlas k osvojení.
* Jde o práva osobnostní povahy a není možné je jinak vyloučit, protože zanikají až dosažením zletilosti dítěte (zánik rodičovské odpovědnosti)
* Patří sem následující práva:
* právo určit jméno a příjmení dítěti (§ 77, § 860 a násl.NOZ),
* právo prohlásit jako rodič o určení otcovství (§ 779 odst. 1 NOZ),
* právo být zapsán jako rodič v matričním zápise,
* právo souhlasit s osvojením dítěte (§ 809 a násl. NOZ)
* zbavení rodičovské odpovědnosti- dopad na dědické právo
* rodič, který byl zbaven rodičovské odpovědnosti proto, že její výkon zneužíval či z vlastní viny závažným způsobem zanedbával, je vyloučen z dědického práva po dítěti dle zákonné posloupnosti (ust. § 1482 NOZ odst. 2)

**Práva a povinnosti dětí**

* Práva a povinnosti dětí vychází ze zákona o rodině a mezinárodních smluv.
* Dítě má právo na život a jméno, nebýt odděleni od rodičů, právo na vlastní názor a svobodu projevu.
* Dítě má právo být živeno (dokud se není schopno samo uživit), soukromí a také na ochranu cti a pověsti.
* Naopak má povinnost ctít a respektovat rodiče, pomáhat dle svých schopností, přispívat na úhrady rodiny (pokud je výdělečně činné) a přispívat rodičům na jejich životní úroveň ve stáří

**Styk s dítětem**

* osobní právo
* Lze určit podmínky styku, povinnost rodičů spolupracovat Bezdůvodné bránění ve styku je důvodem pro změnu poměrů
* Podávání informací vzájemně
* právo na styk s příbuznými a dalšími blízkými osobami (prarodiče a sourozenci)

**Vyživovací povinnost**

* Jedná se o povinnost rodiče vůči dítěti, ten je povinen přispívat na výživu a životní úroveň dítěte
* Vyživovací povinnost platí také mezi manžely navzájem : děti mají vyživovací povinnost vůči rodičům, pokud to oni potřebují.
* Pokud není vyřešen rozsah vyživovací povinnosti obou manželu, nelze manželství rozvést.

**Určení rodičovství**

**Mateřství**Matkou dítěte je žena, která dítě porodila

**Otcovství**  
Podle současné právní úpravy je otcovství založeno na 3 vyvratitelných domněnkách:   
• 1) Zákonnou domněnkou, že otcem dítěte je manžel, narodí-li se dítě za trvání manželství nebo do tří set dnů po jeho zániku.  
• V případě, kdy se dítě narodí z umělého oplodnění, se za otce považuje muž, který dal k umělému oplodnění své partnerky souhlas.  
• 2) Souhlasným prohlášením matky a muže, který o sobě prohlásí, že je otcem dítěte ( souhlasné prohlášení do protokolu – matrika, soud, svědčí sobodné matce nebo ženě vdané, kde bylo popřené otcovství)  
• 3)Rozhodnutím soudu – určení otcovství soudem

**Popření otcovství**  
• Podle úpravy NOZ se prodlužuje lhůta k popření otcovství. Manžel může popřít u soudu své otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce.

- Popřít své otcovství u soudu může však nejpozději do šesti let od narození dítěte.  
• Délka popěrné lhůty stanovená NOZ je v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva: Rasmussen proti Dánsku a vychází i z délky popěrných lhůt stanovených v některých zahraničních právních úpravách (na Slovensku tři  roky, ve Francii pět a deset let).  
• Ve výjimečných případech může dojít k popření otcovství i poté, co již uběhly lhůty pro popření otcovství (§ 792 NOZ) - zásadní změna spočívá v tom, že NOZ upouští od zasahování nejvyššího státního zástupce, napříště bude v této věci rozhodovat soud.

**Náhradní péče o děti**

* **Osvojení**
* Osvojenec – člověk, který má být osvojen
* Osvojitel – fyzická osoba, která člověka osvojuje
* Osvojitelem se může stát pouze zletilá a svéprávná osoba, zaručuje-li svými osobními vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které jí vedou k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem. (§ 799 odst. 1 NOZ)
* Osvojitel přijme dítě za své a tím zanikají vztahy a povinnosti k původní rodině dítěte - **Vyloučení: neslučitelná choroba, nesvéprávnost, registrované partnerství**
* Osvojit lze jakkoli staré dítě, a to i opětovně (readopce**)**
* Osvojenec dědí v první třídě

**Osvojení nezletilého**  
Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní (statusová změna) za účelem vzniku nové rodiny pro nezletilé dítě

-statusové změna- rozhoduje na návrh soud – nesporné řízení

Osvojení je nově vnímáno jako forma rodičovství, nikoli jako náhradní péče o dítě.

* Nově povinnost informovat dítě o osvojení do zahájení školní docházky, právo seznámit se se spisem § 836, 838
* Právo žádat utajení před původní rodinou osvojovaného dítěte
* Po třech letech nelze osvojení zrušit

Má-li osvojené dítě potomka, účinky osvojení dopadají i na ně

Osvojit lze právně volné dítě

Tj. k  osvojení je potřeba rovněž **souhlasu biologických rodičů dítěte(otec i matky)**

- Biologický otec osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení hned po narození dítěte,

-matka však může platně svůj souhlas s osvojením poskytnout nejdříve po uplynutí šesti týdnů po jeho narození.

**Predadopčí péče** – na náklady budoucích osvojitelů - alespoň po dobu šesti měsíců.

Soud vyslechne názor dítěte k osvojení - dítě dosáhlo alespoň **dvanácti let věku**, je potřeba **jeho osobního souhlasu** téměř vždy.

Osvojené dítě na základě osvojení zpravidla **získává i příjmení osvojitele**. Pouze pokud s tím osvojené dítě nesouhlasí, může soud rozhodnout tak, že ke svému dosavadnímu příjmení bude dítě dále připojovat také příjmení osvojitele

**Osvojení zletilého jako nový institut NOZ**  
Osvojení zletilého je významné především z hlediska dědění, kdy osvojenec dědí v první zákonné třídě dědiců a zároveň nevstupuje v dědické právo osvojitele vůči jiným osobám.  
O osvojení rozhodne (§ 796 odst. 2 NOZ) soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit. K návrhu se zletilý připojí. Osvojení má právní následky pro osvojencovy potomky jen pokud se narodili později.  
Osvojenec si ponechává své dosavadní příjmení, ale se souhlasem osvojitele může k svému příjmení připojit i příjmení osvojitele.  
Má-li již osvojenec nebo osvojitel připojované příjmení, nemůže dojít připojením příjmení na základě osvojení k jeho ztrojení.

* **2 formy - obdoba nezletilého (právní úprava se použije obdobně)**

**- nikoli obdoba osvojení nezletilého**  
(1-Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého 2-Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého)  
**Zletilého lze osvojit**, jestliže:  
• Přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem.  
• V době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý.  
• Osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti.  
• Osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela.  
Dnes by mohly být společně osvojeny pouze nezletilé děti, nikoli jejich dospělí sourozenci, což by vedlo k rozdělení rodiny.  • Osvojenci a jeho potomkům nevzniká osvojením příbuzenský poměr vůči členům rodiny osvojitele a nenabývají vůči nim žádných majetkových práv.  
• Osvojitel osvojením nenabývá vůči osvojenci a jeho potomkům žádných majetkových práv.  
• Osvojenec (a jeho potomci) osvojením nepozbývá práv ve vlastní rodině

| **Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého** | **Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého** |
| --- | --- |

**Osvojení zletilého je významné především z hlediska dědění, kdy osvojenec dědí v první zákonné třídě dědiců a zároveň nevstupuje v dědické právo osvojitele vůči jiným osobám.**

O osvojení rozhodne (§ 796 odst. 2 NOZ) soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit. K návrhu se zletilý připojí. Osvojení má právní následky pro osvojencovy potomky jen pokud se narodili později.

Osvojenec si ponechává své dosavadní příjmení, ale se souhlasem osvojitele může k svému příjmení připojit i příjmení osvojitele.

Má-li již osvojenec nebo osvojitel připojované příjmení, nemůže dojít připojením příjmení na základě osvojení k jeho ztrojení.

| **Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého** | **Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého** |
| --- | --- |
| Zletilého lze osvojit, jestliže:   * Přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem. * V době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý. * Ovojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti. * Osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela.   *Dnes by mohly být společně osvojeny pouze nezletilé děti, nikoli jejich dospělí sourozenci, což by vedlo k rozdělení rodiny.* | * Osvojenci a jeho potomkům nevzniká osvojením příbuzenský poměr vůči členům rodiny osvojitele a nenabývají vůči nim žádných majetkových práv. * Osvojitel osvojením nenabývá vůči osvojenci a jeho potomkům žádných majetkových práv. * Osvojenec (a jeho potomci) osvojením nepozbývá práv ve vlastní rodině.     *K osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého bude docházet výjimečně. Osvojovat si zletilého budou často osoby, které nemají potomky (pokrevní nebo právní), nemají pokračovatele ve svém díle nebo jimž jejich potomci neposkytují náležitou pomoc v nemoci nebo ve stáří, jsou nedosažitelní, pobývají neznámo kde atd.* |

* **Pěstounská péče**
* Stát zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu pro pěstouny
* Pěstounská péče je osobní péčí o dítě třetí osobou. Účelem pěstounské péče není přijetí cizího dítěte za své jako v případě osvojení, kdy dochází ke změně statusu dítěte.
* Vzniká rozhodnutím soudu a zaniká zletilostí nebo také rozhodnutím soudu.
* Dítě může být v kontaktu se svou původní rodinou.
* Zprostředkování svěření dítěte do pěstounské péče v České republice zajišťují v současnosti krajské úřady a ministerstvo ((§ 20 odst. 2 a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.).
* Děti svěřené do pěstounské péče zpravidla své rodiče znají a předpokládá se tedy i styk rodiče s dítětem. Pěstounská péče by měla být vnímána spíše jako dočasná péče.
* Soud může pěstounskou péči vymezit na dobu určitou (například po dobu pobytu rodiče v léčebně), ale i neurčitou.
* Pěstounská péče tak může řešit nastalé krize v rodině atd. Rodiče mohou děti dle § 959 odst. 2 NOZ požadovat i zpět (to je v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva: Kutzner proti SRN).
* Upřednostňuje se osobní péče o dítě příbuzným nebo osobou blízkou. Pěstounská péče má přednost před péčí o dítě v ústavech nebo v jiných zařízeních ústavního typu
* Zdroj: obcanskyzakonik.justice.cz/
* **Poručnictví**
* Ustanovuje soud pokud rodiče dítěte zemřou nebo jsou zbavení rodičovské zodpovědnosti.
* zpravidla se jedná o příbuzné nebo osobu blízkou.
* Poručník je zákonným zástupcem dítěte spravujícím jeho majetek, ale při závažných rozhodnutích je povinen se poradit se soudem.
* Poručník nemá k dítěti vyživovací povinnost a pokud je správa majetku dítěte spojeny se značnou námahou má právo na odměnu. Zaniká dosažením plnoletosti dítěte nebo rozhodnutím soudu.

**Řízení ve věcech dětí – úprava – zákon o nesporech**

**Druhy výživného**

* **Taxatvině vymezené**

\* Mezi manžely  
• Mezi rozvedenými manžely  
• Mezi rodiči a dětmi  
• Mezi potomky a předky  
• Výživné a úhradu některých nákladů neprovdané těhotné ženě nebo matce

**Rozsah vyživovací povinnosti:**

* Děti (stejná životní úroveň jako rodiče)
* Potomci a předkové (slušná výživa)
* Manželé (stejná životní úroveň)
* Rozvedení manželé (přiměřená výživa)
* Rozvedený manžel, který nezavinil rozvrat
* Neprovdaná matka (výbavička, přiměřený příspěvek, maximálně 2 roky
* **Výživné na nezletilé dítě**
* Schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného/oprávněné potřeby nezletilého (předkové - potomci)
* Žádná spodní ani horní hranice (tabulky)
* Výpočet z čistého celkového příjmu
* Nespolupracující OSVČ(pokud nesdělí příjmy) – fikce 25 násobku životního minima – z této částky se vypočítává výživné
* Zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti nemá vliv a jeho vyživovací povinnost
* Právo na výživné i při vlastnictví majetku
* **Výživné mezi rozvedenými manžely**
* Manžel neschopen se sám živit, neschopnost má původ v manželství - přiměřená vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě považovat
* Trvání manželství, doba po rozvodu, odmítnutí přiměřeného zaměstnání, řádní hospodaření s vlastním majetkem, podíl na vedení domácnosti, trestný čin vůči manželovi
* Sankční výživné: maximálně tři roky pro toho, kdo se na rozvratu převážně nepodílel, nikoli agresor domácího násilí (jde o případy ztíženého rozvodu)

**Výživné neprovdané matky**

* právo od otce dítěte na výživné pro sebe, a to po dobu dvou let ode dne narození dítěte
* určení výše výživného - přihlíží k odůvodněným potřebám matky, k jejím majetkovým poměrům, stejně jako ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům otce
* výživné bude soudem stanoveno jinak v době mateřské a jinak v období rodičovské, jelikož se v těchto obdobích různí výše těchto dávek, a tedy i majetkové poměry matky

**Náklady spojené s těhotenstvím a porodem**

* kromě výživného má neprovdaná matka ještě nárok na to, aby jí otec dítěte přiměřeně přispěl na náklady spojené s těhotenstvím a porodem (respektive těch, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění)
* sem lze zahrnout: např. lékařskou péči, léky, pobyt v nemocnici, těhotenské oblečení atd.

Mezi tyto náklady nepatří:

* např. výbavička pro dítě, kočárek apod., protože tyto mají být hrazeny z výživného pro dítě
* již v době těhotenství lze podat k soudu příslušný návrh, aby soud uložil pravděpodobnému otci přispět na úhradu těchto nákladů

**Sociálně právní ochrana dětí**

* Znamená zajištění práva dítěte na život, příznivý vývoj, na rodičovskou péči, na život v rodině, právo na identitu dítěte, svobodu myšlení a náboženství, právo na vzdělání a zaměstnání.
* Jde o pojmově užší vymezení než je **ochrana dětí** – ta znamená, že jde o soubor práv a opravněných zájmů dítěte
* Ochranou dětí se zabývá mnoho orgánů, PO, FO
* Ochrana dítěte je právně ukotvená v rodinéprávní sféře, v oblasti sociální, v trestních, školských, zdravotnických předpisech

**Sociálně-právní ochrana dětí představuje hlavně zajištění práva každého dítěte na:**

* rodičovskou péči a život v rodině,
* řádnou výchovu, ve které si rodiče i děti plní své povinnosti,
* život v náhradní rodině, pokud není možný život ve vlastní rodině,
* ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím,
* ochranu před zanedbáváním,
* ochranu před zneužíváním nebo vykořisťováním,
* ochranu majetku.

**Orgány sociálně-právní ochrany dětí - zajišťují v České republice především:**

* obecní úřady,
* krajské úřady,
* Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,
* krajské pobočky Úřadu práce,
* Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně

**Prameny úpravy:**

Listina

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí