צו יבוא (מתן הודעה על יבוא), תשי"ב-1952

משפט פרטי וכלכלה – מסחר – יבוא – מיסוי, מכס והיטלים

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Go](#Seif0) | פירושים | סעיף 1 |
| 2 | [Go](#Seif1) | הודעה על יבוא | סעיף 2 |
| 2 | [Go](#Seif2) | ענשים | סעיף 3 |
| 2 | [Go](#Seif3) | השם | סעיף 4 |

צו יבוא (מתן הודעה על יבוא), תשי"ב-1952[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין יבוא, יצוא ומכס (הגנה), 1939, והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור:

1. בצו זה –

פירושים

"מצרך" פירושו - כל דבר שבהתאם להודעות על רשיונות יבוא ויצוא שניתנו על ידי שר האוצר, היה מתן רשיונות היבוא לגביו בתחום סמכותו של משרד האספקה והקיצוב לשעבר או שהוא בתחום סמכותו של משרד המסחר והתעשיה;

"הודעת משלוח" פירושו - הודעה ראשונה שקיבל אדם מארץ היצוא או מנמל המשלוח בדבר משלוח מצרך לישראל או בדבר טעינתו לשם הובלה לישראל, לרבות הודעה מבנק שמכתב אשראי אשר נרשם בו לשם יבוא מצרך נוצל בחלקו או בשלמותו;

"מנהל" פירושו - מנהל מדור הרישום המרכזי שבמשרד המסחר והתעשיה.

2. אדם שקיבל הודעת משלוח חייב, תוך שלושה ימים מיום קבלתה, להודיע על כך למנהל, בטופס שיקבע המנהל ובשלושה העתקים.

הודעה על יבוא

3. העובר על הוראות סעיף 2, דינו - מאסר עד חודש אחד או קנס עד 300 ל"י או שני הענשים כאחד.

ענשים

4. לצו זה ייקרא "צו יבוא (מתן הודעה על יבוא), תשי"ב-1952".

השם

ח' באדר תשי"ב (5 במרס 1952) דב יוסף

שר המסחר והתעשיה

1. \* פורסם [ק"ת תשי"ב מס' 252](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0252.pdf) מיום 12.3.1952 עמ' 586. [↑](#footnote-ref-1)