

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

**POSLANECKÁ SNĚMOVNA**

**2023**

**IX. volební období**

-------------------------------------------------------------------------------------------------

**Pozměňovací návrh**

**poslankyň Heleny Válkové a Zuzany Ožanové**

**ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu přijatému Rozpočtovým výborem k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů**

(Sněmovní tisk č. 488/4)

**Pozměňovací návrh poslankyně Heleny Válkové ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu přijatému Rozpočtovým výborem k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů** (Sněmovní tisk č. 488/4)

V komplexním pozměňovacím návrhu přijatém Rozpočtovým výborem k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:

„7. V dosavadní části sedmnácté čl. XXIX se v § 3 odst. 3 text „2,822násobek“ nahrazuje textem „3násobek“ a text „83,3 %“ se nahrazuje textem „78,36 %“.

Dosavadní body se přečíslují.

**Odůvodnění**

Výše platu představitelů státní moci, soudců i státních zástupců se určuje jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce. Na souhrnnou výši platů představitelů státní moci má tak vliv především platová základna, na jejímž základě se platy určují a představuje zároveň veličinu, jejíž výše může být měněna, aniž by byly narušeny relace odpovědnosti a náročnosti vykonávaných funkcí navzájem.

Od 1. 1. 2021 byla výše platových základen představitelů, soudců a státních zástupců stanovena ve výši platné pro rok 2020. Tímto opatřením se sledovalo především zajištění úspor státního rozpočtu ve světle tehdy probíhající epidemie COVID-19. Od 1. 1. 2022 došlo k reaktivaci automatického určování výše platové základny, ovšem již v průběhu roku 2022 v důsledku ruské invaze na Ukrajinu vyvstala potřeba řešit tíživou makroekonomickou situaci a prohlubující se deficity veřejných rozpočtů.

Podle vlády v letech 2022 a 2023 došlo k realizaci několika opatření s cílem stabilizovat veřejné rozpočty. V souvislosti s těmito kroky vláda navrhuje trvalé snížení platových základen na výdajové straně státního rozpočtu. Míra platové restrikce odpovídá zafixování platových základen pro rok 2024 ve stávající výši s tím, že v dalších letech už bude jejich vývoj podle obecného mechanismu výpočtu natrvalo probíhat s tímto snížením. Z důvodu potřeby do budoucna zachovat jednotnost systému odměňování za výkon funkce vláda navrhuje, aby relace mezi jednotlivými platovými základnami zůstaly neměnné. Konkrétně vláda navrhuje úpravu spočívající v provázání platových základen představitelů a soudců skrze pevně stanovený poměr (0,833), který zároveň ponechává současnou míru zvýhodnění v případě soudců.

Ačkoliv lze v obecné rovině souhlasit s potřebou celospolečenské reakce na nepříznivou rozpočtovou situaci platovými restrikcemi v případě platu poskytovaného za výkon funkce podle zákona č. 236/1995 Sb., nelze současně odhlížet od dřívější judikatury Ústavního soudu, která podobné zásahy státu do platu soudců označila za protiústavní. *Mutatis mutandis* lze tyto závěry použít i pro státní zástupce.

Pozměňovací návrh proto cílí na zachování koeficientu výpočtu platu soudců ve výši 3násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok, jako je tomu dle současné právní úpravy.

Aby však při této změně došlo k redukci platu u představitelů, navrhuje se současné snížení pevně stanoveného poměru jejich platu k platu soudců z vládou navrhovaných 83,3 % na 78,36 %, což odpovídá stejné výsledečné hodnotě.