Prekluze

Je případ, kdy zákon s nedodržením **lhůty** k uplatnění práva spojuje **zánik** nároku i samotného **práva**. Taková lhůta se nazývá prekluzivní – propadlá. Na rozdíl od promlčení, kdy dochází k oslabení práva, u prekluze právo zaniká. K prekluzi se **přihlíží z moci úřední**, tedy i bez návrhu dlužníka. Prekluze je upravena v občanském zákoníku (§ 654), dále v oblasti závazkového práva. Případy, kdy dochází k zániku práva prekluzí jsou v zákoně přímo stanoveny. Zpravidla se používá dovětek “**jinak právo zaniká**“. Jsou to případy uplatnění odpovědnosti za vady, za škodu, vnesených věcech, odložených věcech, předkupního práva apod.

Propadnutím a zánikem práva lze zabránit jedině tak, že právo je včas uplatněno u soudu žalobou, nebo tam, kde to zákon stanoví. Důvodem pro stanovení prekluzivních lhůt ve zvlášť odůvodněných případech, je zájem na řádném objasnění sporného práva . Existence práva může být pochybnou a obzvláště dokazatelnou, zejména po delší době. Proto je třeba, aby oprávněný uplatnil své právo včas, v krátké době, aby bylo vše objasněno. Prekluzí právo zaniká a nelze ho uplatnit, nelze ani uzavřít dohodu o zřízení závazku. Jestliže dlužník plnil věřiteli i po zamítavém rozhodnutí soudu vydané na základě prekluze práva, nebyl tomu povinen, a může tedy žádat poskytnuté plnění zpět.