mostalno odlučuju o poslovima iz člana 23. stava 1. ovoga zakona, a predstavnicu društvene zajednice sudjeluju u odlučivanju o poslovima i zadacima kojima se ostvaruje poseban društveni interes kao i o imenovanju i razrješenju poslovodnog organa.

Kada savjet odlučuje o poslovima i zadacima kojima se ostvaruje poseban društveni interes i o imenovanju i razrješavanju poslovodnog organa, odluka se donosi većinom glasova delegata radnika i većinom glasova predstavnika društvene zajednice.

**Član 25.**

Za inokosnos poslovodnog organa, odnosno predsjednika kolegijalnog poslovodnog organa, može biti imenovana osoba koja ispunojava uvjete za savjetnika utvrđene ovim zakonom, te druge uvjete utvrđene statutom Zavoda.

Mandat inokosnog poslovodnog organa odnosno kolegijalnog poslovodnog organa traje najduže četiri godine.

Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno imenovana na istu funkciju.

**Član 26.**

Bliži uvjeti, način i postupak za imenovanje kolegijalnog poslovodnog organa, odnosno inokosnog poslovodnog organa utvrđuje se statutom Zavoda.

**Član 27.**

U Zavodu se osniva kao stručni organ vijeće savjetnika.

Vijeće savjetnika čine savjetnici, stručni suradnici i savjetnici – vanjski suradnici.

Statutom odnosno drugim samoupravnim općim akтом Zavoda može se predvidjeti osnivanje drugih stručnih organa odnosno radnih tijela.

**Član 28.**

Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda obavlja republički organ uprave nadležan za poslove osnovne društvene zajednice.

**Član 29.**

Ostvarivanje programa prosjечно-pedagoškog službe koji su od interesa za odgoj i obrazovanje u cjelini smatra se zajedničkom potrebom društva u oblasti odgoja i obrazovanja i društvene brige o djeci predškolског uzrasta.

Programe prosjечно-pedagoškog službe koji su od interesa za odgoj i obrazovanje u cjelini, utvrđuju se za srednjoškolsko razdoblje samoupravne interesne zajednice u savezima samoupravnih interesnih zajednica odgoja i obrazovanja i društvene brige o djeci predškolског uzrasta.

**Član 30.**

Radnici u Zavodu stečaju dohodak iz ukupnog prihoda koji Zavod ostvari slobodnom razmjenom rada neposredno ili u okviru samoupravnih interesnih zajednica odgoja i obrazovanja i samoupravnih interesnih zajednica društvene brige o djeci predškolског uzrasta.

Sredstva za ostvarivanje programi rada Zavoda koji su od interesa za odgoj i obrazovanje u cjelini osiguravaju samoupravne interesne zajednice u savezima samoupravnih interesnih zajednica odgoja i obrazovanja i društvene brige o djeci predškolског uzrasta.

Sredstva za ostvarivanje zadataka iz programa rada Zavoda koji su od interesa za pojedine samoupravne interesne zajednice odnosno društveno-političke zajednice, a koji nisu obuhvaćeni stavom 2. ovoga člana, osiguravaju zainteresirane samoupravne interesne zajednice odnosno društveno-političke zajednice na osnovi priljevačnog programa i samoupravnog sporazuma odnosno ugovora.

**Član 31.**

Osnivači Zavoda iz člana 5. stava 1. ovoga zakona dužni su donijeti akt o osnivanju Zavoda u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Postojeći zavodi za prosjечно-pedagošku službu prestanjuće s radom i zaključuju svoje poslovanje najkasnije u roku godine dana od donošenja akta o osnivanju Zavoda.

Zavod za unapređivanje odgoja i obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske preuzet će sva prava i obaveze zavoda za prosjечно-pedagošku službu, njihova sredstva za rad i radnike koji su u njima zasnovali radni odnos.

**Član 32.**

Prosjetni savjetnici koji nemaju stručnu sredstva utvrđen u članu 11. st. 2. i 3. ovoga zakona dužni su se steći u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona. U protivnom prestaje im radni odnos u Zavodu.

Određena stava 1. ovoga člana zakona ne primjenjuje se na prosjetne savjetnike koji su na dan stupanja na snagu ovoga zakona zatečeni na poslovima i radnim zadaćama prosjetnog savjetnika, a imaju najmanje 25 godina radnog iskustva.

**Član 33.**

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona predstavlja važiti Zakon o prosjечно-pedagoškoj službi (Novine i.), br. 33/76).

**Član 34.**

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u Narodnim novinama.


**SABOR**

**SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKHE**

Predsjednik

Vijeće udruženog rada

Željko Đurdina, v. r.

Predsjednik

Vijeće općina

Franjo Cipriš, v. r.

Zajednička skupština odgoja i obrazovanja

Socijalističke Republike Hrvatske

 Predsjedavajući

Duro Grozdanović, v. r.

Skupština Saveza samoupravnih zajednica
društvene brige o djeci predškolског uzrasta

Socijalističke Republike Hrvatske

 Predsjedavajući

Ljubica Prokoč, v. r.

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

**U K A Z**

o proglašenju Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnik-a

Proglasaživam Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnik-a, koji je Sabor Socijalističke Republike

------
II. PROGRAMI I PLANOOI OBNOVE
SPOMENIČKE CJELENE

Član 8.

Obnova spomeničke cjele provodi se u skladu s pro-
vedenim urbanističkim planom starog dubrovačkog gra-
da i provedenim urbanističkim planovima njegovih sa-
stavnih povijesnih dijelova, te programima obnove spome-
ničke cjele.

Prije donošenja planova iz stava 1. ovoga člana Skup-
ština općine Dubrovnik dužna je pribaviti mišljenje repu-
blikiških organa uprave nadležnih za poslove kulture te pro-
stornog planiranja.

Programi obnove spomeničke cjele donosi Skupština
općine Dubrovnik, nakon prethodne suglasnosti Sabora
Socialističke Republike Hrvatske. U postupku davanja su-
glasnosti na programu iz člana 9. ovoga zakona Sabor So-
cialističke Republike Hrvatske utvrđuje čet v isinu sred-
stava iz člana 45. ovoga zakona koji će u troškovima obnove za to razdoblje sudjelovati Republika.

Član 7.

Programi obnove spomeničke cjele donose se kao
dugoročni i srednjoročni programi obnove spomeničke
cjele.

Dugoročni program obnove spomeničke cjele donosi se za razdoblje od 15 godina, a srednjoročni program ob-
note spomeničke cjele donosi se za razdoblje od pet go-
dina.

Član 8.

Dugoročni program obnove spomeničke cjele sadrži
njemanje:

- ciljeve i osnovne pravce obnove spomeničke cjele;
- pregled (broj, veličinu, sadašnju namjenu i kulturno-
  povijesnu valorizaciju) objekata spomeničke cjele;
- prikaz i ocjenu stanja spomeničke cjele.

Član 9.

Srednjoročni programi obnove spomeničke cjele
sadrže osobito:

- pregled (broj, veličinu, sadašnju namjenu, kulturno-
  povijesnu valorizaciju, buduću namjenu) objekata spome-
ničke cjele;
- prikaz i ocjenu stanja pojedinih dijelova ili objekata
  spomeničke cjele;
- prijedlog rješenja sanacije, očuvanje, izgradnje i iz-
  mjene namjene objekata spomeničke cjele;
- prikaz potrebnih sredstava za provođenje progra-
  ma obnove spomeničke cjele;
- prikaz organizacije i dinamike izvođenja programa
  obnove spomeničke cjele;
- predviđeni stupanj asezičkog rješenja i planirani
  redoslijed prioriteta u objektu objekata;
- plan praćenja seizmičkih aktivnosti na području op-
  čine Dubrovnik.

Sastavljen dio prvog srednjoročnog programa obnove
čini izvještaj o obavljenim radovima i utrošenim sredst-
vima u razdoblju od potresa 1979. godine do donošenja sre-
njoročnog programa.

Član 10.

Godišnjim planom obnove spomeničke cjele, koji se
temelji na ocjeni mogućnosti ostvarivanja ciljeva i zadaka
utvrđenih srednjoročnim programom obnove spomeni-
čke cjele, obavezno se određuju mjere i aktivnosti koje
NARODNE NOVINE
Broj 21 — Strana 446

Če se poduzimati, te potrebna sredstva za njihovu realizaciju radi ostvarivanja programa obnove spomeničke cjeline. Sastavni dio godišnjeg plana čini financijski plan sredstava za obnovu spomeničke cjeline.

III. ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Član 11.

Stručne i druge poslove organiziranja i provođenja programa obnove spomeničke cjeline obavlja Zavod za obnovu Dubrovnika, osnovan odlukom Skupštine općine Dubrovnik ("Službeni glasnik općine Dubrovnik", br. 9/78).

Zavod za obnovu Dubrovnika upravna je organizacija i ima svojstvo pravne osobe.

Član 12.

Zavod za obnovu Dubrovnika naročito obavlja stručne poslove organiziranja i provođenja prethodnih istraživanja i pripremnih radova te obnove spomeničke cjeline, izrade investicijskih programa, poslova u vezi s ustupanjem radova na obnovi, nadzora nad izvođenjem radova, praćenja izvršenja investicijskih programa u pogledu trošenja sredstava te dinamike i roka izvođenja radova, usklađivanja rada sudionika u obnovi spomeničke cjeline te druge poslove odredene ovim zakonom i odlukom Skupštine općine Dubrovnik.

Član 13.

U Zavodu za obnovu Dubrovnika, radi razmatranja i davanja mišljenja o značajnim pitanjima i odlučivanju o određenim pitanjima iz djelokruga Zavoda, postoji Savjet Zavoda čije članove imenuje i djelokrug rada određuje Skupština općine Dubrovnik.

Član 14.

Na Zavod za obnovu Dubrovnika primjenjuju se odredbe Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78 i 28/85), ako ovim zakonom nije drugičije određeno.

Zavod za obnovu Dubrovnika obavlja stručne i administrativne poslove za rad Savjeta Zavoda i odgovoran je za provođenje njegovih odluka.

IV. PRAVA I OBAVEZE IMAOCA OBJEKTATA SPOMENICE CJELINE

Član 15.

Društvene pravne osobe odnosno građani i građanske pravne osobe, koje na objektima spomeničke cjeline imaju pravo raspolaganja odnosno pravo vlasništva odnosno koriste objekt po bilo kojoj pravnoj osnovi, dužni su:

- njima gospodariti i održavati ih čuvajući njihov posjeban društveni značaj;
- dopuštati i omogućiti stručnim organizacijama ili od njih ovaštenim osobama, proučavanje, popisivanje, premjervanje i snimanje objekata;
- upotrebljavati objekt samo za utvrđene namjene;
- graditi ili rekonstruirati te objekte samo u skladu s uvjetima i po postupku predviđenom zakonom.

Član 16.

Građani i građanske pravne osobe kojima namjeravaju prodati objekt ili dio objekta unutar spomeničke cjeline na kojem imaju pravo vlasništva dužni su ga prethodno ponuditi na prodaju Općini Dubrovnik. Općina Dubrovnik može svoje pravo prvokupca prepustiti drugoj društvenoj pravnoj osobi.

Ovaštenik prava prvokupca iz stava 1. ovoga člana dužan je u roku 60 dana od dana kada je Općina Dubrovnik primila pismenu ponudu s uvjetima prodaje pismeno obavijestiti ponudioca hoće li se koristiti pravom prvokupa i prihvaća li ponudu. Ako ovaštenik prava prvokupa u tom roku pismeno ne obavijestiti ponudioca, smatra se da se neće koristiti pravom prvokupa.

Ako ovaštenik prava prvokupa ne prihvati ponudu, ponudilac može nekretninu prodati drugome ali uz uvjete koji ne mogu biti povoljniji od onih koji su sadržani u ponudi ovašteniku prava prvokupa.

Ako ponudilac ne proda nekretninu u roku od godine dana od dana kada je dobio obavijest ovaštenika prava prvokupa ili u roku od godine dana od dana isteka roka iz stava 2. ovoga člana, dužan je i prije prodaje ponovno staviti ponudu Općini Dubrovnik.

Tuzba zbog povrede prava prvokupa podiže se u roku od godine dana od dana saznanja o zaključenju ugovora protivno odredbama ovoga zakona, a najkasnije u roku tri godine od dana zaključenja ugovora.

Odredbe stava 1. do 5. ovoga člana ne primjenjuju se ako se pravo prvokupa ostvaruje po saveznom zakonu ili između vlasnika porodične stambene zgrade odnosno stanova i stanara.

Član 17.

Kada je programom obnove spomeničke cjeline utvrđeno izvođenje radova na objektima čija se namjerna ne mijenja, društvene pravne osobe (odnosno građani i građanske pravne osobe koje imaju pravo raspolaganja odnosno prava vlasništva odnosno koriste objekt po bilo kojoj pravnoj osnovi) dužni su na osnovigrađevinskih dozvola pristupiti obnovi objekta u rokovima predviđenim programom obnove.

Osobe i građani iz stava 1. ovoga člana sudjeluju u troškovima obnove objekta u koju svrhu im se može odbit kredit iz sredstava predviđenih u čl. 45. ovoga zakona.

Način odobravanja, uvjete koštenja kredita kao i visinu vlastitog učešća utvrđuje Skupština općine Dubrovnik, posebnom odlukom.

Član 18.

Ako osebe iz člana 17. stava 1. ovoga zakona ne pristupe radovima ili se ne izvedu radove na objektu, može ih na njihov trošak izvesti kao investitor Zavod za obnovu Dubrovnika.

Smatrat će se da ne postoji namjera izvršiti obnovu ako osebe iz člana 17. stava 1. ovoga zakona u roku šest mjeseci po primitku pismene obavijesti o programom obnovi utvrđenom početku radova ne podnesu zahtjev za koštenje kredita u smislu odredbe člana 17. stava 2. ovoga zakona, odnosno, ne podnesu zahtjev za izdavanje građevinske dozvole ili ne završe radove u roku kojem je određen u građevinskoj dozvoli i time bitno utječe na ostvarivanje programa obnove spomeničke cjeline.

U slučaju iz stava 1. ovoga člana Zavod za obnovu Dubrovnika ima pravo na povrat uloženih sredstava u vrijednosti koja odgovara prihodima ili drugim materijalnim koristima što ih od objekta imaju osobe iz člana 17. stava 1. ovoga zakona i povrat uloženih sredstava osigurati hipotekom.

Član 19.

Kada je programom obnove spomeničke cjeline utvrđena obaveza sanacije objekta, troškovi sejmičkog ojačanja objekta financiraju se iz sredstava za obnovu Dubrovnika.

Ako vlasnik ili korisnik objekta proda ili daruje objekt ili njegov dio odnosno ako društvena pravna osoba prenese objekt ili njegov dio na drugu društvenu pravnu
Ako se naknada ne može odrediti na način iz stava 1. ovoga člana, naknada mora iznositi toliko da društvena pravna osoba, kojoj je nekretnina udovoljila, s njom može osigurati približno jednake mogućnosti za obavljanje dota
danje ili druge djelatnosti, s kojom se radnicima osigura va približno jednak društveno-ekonomski položaj.

Ako društvena pravna osoba oduzete poslovne zgrade ili poslovne prostorije nije upotrebljavala za obavljanje svoje djelatnosti, ima pravo na naknadu do visine neamortiziranih sredstava što ih je uolzila u oduzete zgrade ili prostorije.

Kada je radi izvođenja radova na obnovi privremeno onemogućeno korištenje stanbene zgrade ili stani, kor
snicima stanova osigurat će se u gradu Dubrovniku pri
vremeno korištenje drugog odgovarajućeg stana, ako se stanovanje korisnika ne može riješiti drukčije.

Kada se društvenoj pravnoj osobi oduzme poslovna zgrada ili poslovni prostor naknada se može odrediti u drugom primjenom poslovnom prostoru.
V. OBNOVA OBJEKATA SPOMENIČKE CJELINE

Član 32.

Prethodni i pripremnii radovi obnove spomeničke cje- line, pored prethodnih i pripremnih radova prema drugim propisima, obuhvaćaju osobito:
- prethodna arhivska, arheološka i konzervatorska istraživanja;
- preventivnu zaštitu nalaza;
- izradu dokumentacije o postojećem stanju objekata;
- izradu konzervatorskih uputa i smjernica za obno- vu;
- istraživanje konstruktivnog sistema objekata, uključujući temelje i temeljno tlo;
- izradu programa sanacije;
- osiguravanje zamjenskog prostora.

Član 33.

Organizacije koje obavljaju stručne poslove u vezi s planiranjem i projektiranjem obnove spomeničke cjeline dužne su osigurati učešće specijalističke interdisciplinar- ne grupe koja je sastavljena najmanje od prostornog pla- nera, konzervatora, projektanta i statičara-konstruktera.

Član 34.

Odredbama za provođenje provedbenih urbanističkih planova iz člana 8 ovoga zakona može se ovlastiti općinski organ uprave nadležan za poslove prostornog planiranja da u postupku utvrđivanja uvjeta uređenja prostora, na- mujni i katnosti objekta prilagodi rezultatima arheoloških, konzervatorskih i konstruktivskih istraživanja.

Član 35.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinska dozvole za građenje objekta, investitor može pribaviti na- čelnu suglasnost za građenje, na osnovi koje može započeti s izvođenjem prethodnih i pripremnih radova.

Izuzetno od odredbe iz stava 1 ovoga članka, na osnovi načelne suglasnosti za građenje, može se započeti s izvo- đenjem radova na statičkoj sanaciji, ako se na osnovi istraživanja konstruktivnog sistema objekta utvrdi da je neophodno odmah pristupiti statičkoj sanaciji objekta. U takvom slučaju investitor je dužan građevinsku dozvolu pribaviti najkasnije prije završetka obnove objekta.

Zahtjev za izdavanje načelne suglasnosti iz stava 1 ovoga članka potrebno je priložiti:
- idejni projekt s idejnim projektom statičke sana- cije;
- uvjete uređenja prostora;
- plan prethodnih i pripremnih radova.

Član 36.

Organ općinske uprave nadležan za izdavanje građe- vinske dozvole dužan je izdati građevinsku dozvolu za ob- novu objekta spomeničke cjeline u roku od trideset dana od dana primitka zahtjeva.

Član 37.

Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Dubrov- nik ima pravo i obavezu surađivati u izradi investicijskog programa obnove u dijelu koji se odnosi na obnovu spo- meničkih svojstava i karakteristike objekta.

Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Dubrov- nik odgovoran je za pravodobno izradu konzervatorskih uputa i smjernica obnove na osnovi arhivskih, arheoloških i konzervatorskih istraživanja.
Na osnovi srednjoročnih planova razvoja, a na bazi prioriteta u zaštiti spomenika kulture odredi će se sredstva koja će se osigurati za učešće u zaštiti spomenika kulture i obnove Dubrovnika.

Član 45.  
1. Sredstva za obnovu spomeničke cjeline mogu se formirati iz ovih izvora:
   a. iz budžeta općine Dubrovnik;
   b. iz sredstava Samoupravne interesne zajednice kulture općine Dubrovnik i drugih samoupravnih interesa zajednica društvenih djelatnosti općine Dubrovnik;
   c. iz sredstava Samoupravne interesne zajednice stanovanja i komunalnih djelatnosti općine Dubrovnik;
   d. iz dohotka organizacija udruženog rada iz sredstava radnih zajednica koje imaju sjedište na području općine Dubrovnik i iz dijela dohotka kojeg ostvaruju druge organizacije udruženog rada poslovanjem na području općine Dubrovnik;
   e. iz organiziranih pregleda spomeničke cjeline i boravišne takse;
   f. iz poreza na promet nekretnina i prava ostvorenog na području općine Dubrovnik;
   g. iz zadužbina, legata i fondacija osnovanih za očuvanje i obnovu starog dubrovačkog grada u zemlji i inozemstvu;
   h. iz budžeta Socijalističke Republike Hrvatske;
   i. iz sredstava solidarnosti koja se prikupljaju po Zakonu o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda ([Narodne novine, br. 13/81 – prečišten tekst te br. 57/83 i 53/84);
   j. iz sredstava Republičke samoupravne interesne zajednice kulture;
   k. iz sredstava Lutrije Hrvatske;
   l. iz sredstava vlasnika ili korisnika objekata na području spomeničke cjeline;
   m. iz drugih sredstava utvrđenih ovim zakonom ili drugim propisima.

Član 46.  
Organizacije udruženog rada oslobađaju se plaćanja poreza iz dohotka u dijelu obračunatog poreza koji ulaže u obnovu, očuvanje i revitalizaciju nekretnina na području spomeničke cjeline koje čine materijalnu osnovu njihovog rada.

Član 47.  
Najmjene iz programa obnovne spomeničke cjeline za koje će se koristiti i način korištenja sredstava iz člana 48. ovoga zakona sporazumno utvrđuju organizacije udruženog rada odnosno radne zajednice i Zavod za obnovu Dubrovnika.

Član 48.  
Zavod za obnovu Dubrovnika ili drugi investitor koji gradi zamjesne stanove ili druge zamjesne objekte na uređenom građevinskom zemljištu van spomeničke cjeline, sredstva koja bi bio dužan uložiti za uređenje tog građevinskog zemljišta, obavezno ulaže za financiranje komunalne infrastrukture spomeničke cjeline.

Član 49.  
Sredstva doprinosa investitora za gradnju sklonaštta i sredstva doprinosa kojeg za gradnju sklonaštta plaćaju vlasnici stambenih i poslovnih zgrada odnosno stanova i poslovnih prostorija, a za objekte, stanove i prostore na području spomeničke cjeline uplaćuju se u korist računa za obnovu spomeničke cjeline.

Član 50.  
Iz dohotka osnovnih organizacija udruženog rada, koje obavljaju ugostiteljsku, trgovinsku, prometnu i drugu uslužnu djelatnost, ostvarenog obavljanja tim djelatnosti na području općine Dubrovnik izdava se godišnje na poslanac račun osnovne organizacije 12% dohotka, koji dio dohotka se kao rezultat iznimne pogodnosti koristi u 50% iznosu za proširenje materijalne osnove radna osnovne organizacije, a 50% se uplaćuje u korist sredstava za obnovu spomeničke cjeline.

Gradaoni koji obavljaju određene djelatnosti samostalnim osobnim radom sredstvima u vlasništvu grada izdvajaju godišnje 12% dohotka ostvarenog obavljanjem tim djelatnosti kao rezultat iznimne pogodnosti i uplaćuju u korist sredstava za obnovu spomeničke cjeline.

Odlukom Skupštine općine Dubrovnik utvrđuju se djelatnosti iz stava 2. ovoga člana kao i način izdvajanja sredstava iz stava 2. ovoga člana.

Član 51.  
Svako tko na fotografiji, naljepnici, značak, suvenirima i drugim sličnim predmetima koje se od sređenim predmetima potprijebi grb ili znak Dubrovnika ili prepoznatljiv dio spomeničke cjeline odnosno pojedinih objekata spomeničke cjeline, dužan je od prodaja cijene proizvoda uplatiti 10% u korist sredstva za obnovu spomeničke cjeline.

Iznos prodaje cijene u stavu 1. ovoga člana dužan je obveznik obračunati i uplatiti na račun sredstava za obnovu spomeničke cjeline u roku sedam dana od datuma stavljanja proizvoda u promet.

Član 52.  
Skupština općine Dubrovnik može stopu posebnog općinskog poreza na promet alkoholnih i nealkoholnih pica i mineralne vode povećati do daljnjih 10% na promet tih proizvoda i sredstva tako ostvarenog poreza na promet koristiti za financiranje programa obnovy spomeničke cjeline.

Član 53.  
Na promet suvenir, rukotvorina, zlatnom, srebrnom i drugog filigranskog nakita, Skupština općine Dubrovnik može propisati poseban općinski porez na promet za financiranje programa obnovy spomeničke cjeline.

Član 54.  
Odlukom, koja se donosi dvotrećinskom većinom glasova delegata u Vijeću udruženog rada, Skupština općine Dubrovnik može propisati obaveze udruživanja dijela sredstava za financiranje objekata komunalne infrastrukture spomeničke cjeline u slučaju kada nije potpisan samoupravni sporazum o udruživanju sredstava za infrastrukturu i izgradnja objekata utvrđena je program obnovy spomeničke cjeline srednoročnim planom razvoja općine.

Član 55.  
Skupština općine Dubrovnik može društvenim pravnim osobama odnosno građanima i građanskim pravnim osobama koji imaju pravo raspoznavanja odnosno pravo vlasništva odnosno koji koriste po bilo kojoj pravnoj osnovi poslovni prostor na području spomeničke cjeline odrediti plaćanje rente, koja nastaje na području spomeničke cjeline.

Odlukom Skupštine općine Dubrovnik utvrđuju se uvjeti i način naplate rente iz stava 1. ovoga člana te u skladu s programom obnovy spomeničke cjeline, određuju namjene za koje će se renta koristiti.
**Svjetski dan koji pripadava svim čistilnicima**

*Utorak, 14. svibnja 2006.*

**NARODNE NOVINE**

**Broj 21 – Strana 450**

**Član 56.**

Sredstva i namjene, koje se financiraju iz budžeta Socijalističke Republike Hrvatske, utvrđuju Sabor Socijalističke Republike Hrvatske za svako srednjoročno razdoblje prilikom donošenja odluke iz člana 6. stava 3. ovoga zakona, a godišnje obaveze za obnovu spomeničke cjeline utvrđuju u budžetu Republike za svako godinu.

U budžetu općine Dubrovnik osiguravaju se sredstva za izgradnju i saniranje komunalne infrastrukture iz člana 43. stava 1. alineja 3. ovoga zakona.

U budžetu općine Dubrovnik osiguravaju se sredstva za one opće društvene potrebe u obnovi spomeničke cjeline koje se utvrde odlukom Skupštine općine Dubrovnik, u skladu s Ustavom i ovim zakonom.

**Član 57.**

Sredstva Republike i općine Dubrovnik i samoupravni interesni zajednici za financiranje programa obnove spomeničke cjeline ne podliježu zabrani raspolaganja dijelom društvenih sredstava za potrošnju, ukoliko saveznim zakonom nije drukčije određeno.

**Član 58.**

Sredstva za financiranje programa obnove spomeničke cjeline izdajavaju se i udružuju na račun sredstava za financiranje programa obnove spomeničke cjeline Zavoda za obnovu Dubrovnika i njima se upravlja i raspolaže na način utvrđen ovim zakonom i drugim propisima.

**Član 59.**

Pod pokazom u osiguranim sredstvima za obnovu spomeničke cjeline smatra se izvod iz finansijskog plana koji se izdijeluju objekt odnosno radovi koji će se izvoditi s podacima o vremenu i izvoru sredstava potrebnih za obnovu, a za objekte čija obnova prelazi u slijedeće srednjoročno razdoblje i odluka Savjeta za obnovu Dubrovnika iz člana 13 ovoga zakona prema kojoj se sredstva osiguravaju u slijedećem srednjoročnom razdoblju.

**VII. OSTVARIVANJE DRUŠTVENOG INTERESA**

**Član 60.**

Radi ostvarivanja društvenog interesa i osiguravanja društvenog utjecaja na obnovu spomeničke cjeline osniva se Odbor za obnovu Dubrovnika.

**Član 61.**

U Odbor za obnovu Dubrovnika Sabor Socijalističke Republike Hrvatske imenuje predsjednika i tri člana iz reda zastupnika te tri člana iz reda stručnjaka u zaštiti graditeljske baštine, Skupština općine Dubrovnik imenuje pet a Republička samoupravna interesna zajednica kulture imenuje jednog člana.

Članovi Odbora za obnovu Dubrovnika posvjećuju rukovodstvo i odgovornost za obnovu spomeničke cjeline.

**Član 62.**

Odbor za obnovu Dubrovnika:
- utvrđuje pristup pojedine nagrade i odluke o obnovi spomeničke cjeline iz člana 13 ovoga zakona;
- prati izvršenje programa obnove spomeničke cjeline;
- daje mišljenje na godišnji plan obnovu spomeničke cjeline i financijski plan sredstava za obnovu spomeničke cjeline;
Član 66.
Skupština općine Dubrovnik dužna je u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti program obnove spomeničke cjeline iz člana 8. ovoga zakona.

Član 69.
Ovlašćuje se republički sekretar za financije da po potrebi donese uputstva za primjenu odredaba člana 43. i 59. ovoga zakona.

Član 70.
Ovlašćuje se Republički komitet za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu da nakon pribavljenog mišljenja Republičkog komiteta za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline donese uputstvo za primjenu odredaba člana 8. i 9. i člana 32. do 42. ovoga zakona.

Član 71.
Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Odluka o osnivanju Odbora za praćenje i usmjeravanje obnove spomenika kulture na području općine Dubrovnik [Narodne novine, br. 19/80 i 56/82].

Odbor za praćenje i usmjeravanje obnove spomenika kulture na području općine Dubrovnik, osnovan odlukom iz stava 1. ovoga člana, nastavit će radom do konstituiranja Odbora iz člana 60. ovoga zakona.

Član 72.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Narodnim novinama».

Broj: 746-1986

SABOR
SOCJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATске

Predsjednik
Vijeća udruženog rada
Željko Đurđina, v. r.

Predsjednik
Vijeća općina
Franjo Cipriš, v. r.

Predsjednik
Društveno-političkog vijeća
Zorka Bilalović, v. r.

Skupština Republičke samouprave
interesne zajednice kulture
predsjednik Predsjedništva
Duško Đurović, v. r.

292

Na temelju cl. 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o obaveznom udruživanju dijela sredstava društvene reprodukcije od 1. lipnja 1986. do 31. svibnja 1991. godine za realizaciju programa razvoja agroindustrijskog kompleksa Socijalističke Republike Hrvatske


Broj: 722/86

Predsjednik
Predsjedništva SR Hrvatske
Emo Deronsi-Bijelac, v. r.

ZAKON
o obaveznom udruživanju dijela sredstava društvene reprodukcije od 1. lipnja 1986. do 31. svibnja 1991. godine za realizaciju programa razvoja agroindustrijskog kompleksa Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

Član 2.
Dohodak iz člana 1. ovoga zakona čini ostvareni dohodak umanjjen za:

- dio dohotka ostvaren poslovanjem u inozemstvu,
- dio dohotka koji pripada stranim osobama po osnovi zakona o pravima, odnosno pravilima o pravima u zagrebačkom zakonu.

Član 3.
Sredstva za poticanje bržeg razvoja agroindustrijskog kompleksa izdvajaju se iz poslovnog fonda.

Član 4.
Sredstva za poticanje bržeg razvoja agroindustrijskog kompleksa izdvajaju se u razdoblju od 1. lipnja 1986. do 31. svibnja 1991. godine po stopu od 0,7%.

U okviru sredstava od 0,7% dohodaka osnovnih organizacija udruženog rada koja se uključuju u razvoj agroindustrijskih sredstava, s tim da se dogovaranje između Agroindustrijske komisije i sredstava za poticanje bržeg razvoja agroindustrijskog kompleksa izdvajaju se iz poslovnog fonda.

U okviru sredstava od 0,7% dohodaka osnovnih organizacija udruženog rada koja se uključuju u razvoj agroindustrijskih sredstava, s tim da se dogovaranje između Agroindustrijske komisije i sredstava za poticanje bržeg razvoja agroindustrijskog kompleksa izdvajaju se iz poslovnog fonda.

Član 5.
Sredstva za poticanje bržeg razvoja agroindustrijskog kompleksa izdvajaju se na poseban račun Agroindustrijskog