**Název předmětu: Základy práva**

**Téma: Ochrana lidských práv**

**Cíl:** Seznámit studenty se základními principy ochrany lidských práv. Studenti si prohloubí znalosti v oblasti ochrany lidských práv na univerzální, regionální (evropské) a vnitrostátní regulaci ochrany lidských práv.

**Úkoly pro samostatnou práci:**

Charakterizujte vývoj mezinárodně právní úpravy lidských práv ve 20. století na univerzální a regionální úrovni (OSN, Rada Evropy).

Pojednejte o ochraně lidských práv v právu Evropské unie: vývoj právní úpravy v oblasti základních práv v Evropské unii, Listina základních práv EU.

Proveďte rozdělení a rozbor základních lidských práv zakotvených LZPS ČR.

**Studijní literatura:**

Ústava ČR (Ú. Z. č. 1/1993 Sb.)

Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)

Občanský zákoník (z. č. 89/2013 Sb.)

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – RE (č. 209/1992 Sb., čl. 8)

ADAMUS, V. Mezinárodní dokumenty o lidských právech. Praha: Linde, 2000. 495 s.

BÍLKOVÁ, Veronika. Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-513-5.

SKORUŠA, Leopold a kol. *Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva: studijní text*. Brno: Univerzita obrany, 2015. ISBN 978-80-7231-447-8.

ŠIŠKOVÁ, N. Dimenze ochrany lidských práv v EU. Praha: Aspi Publishing, 2003. 228 s.

TÝČ, V. Základy práva Evropské unie. 5. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006. 287 s.

POTOČNÝ, M, ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné - Zvláštní část. Praha : C.H.Beck, 2002. 437 s.

SUDRE, F. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Brno : MU, 1997. 364 s.

Portál Euroskop.cz - dostupné online na http://www.euroskop.cz.

Oficiální webové stránky OSN - dostupné online na http://www.un.org.

Oficiální webové stránky Informačního centra OSN (UNIC) - dostupné online na http://www.osn.cz.

Oficiální webové stránky Inf. kanceláře Rady Evropy - dostupné online na http://www.radaevropy.cz

Oficiální webové stránky Amnesty International Česká republika - http://www.amnesty.cz/

Oficiální webové stránky Českého helsinského výboru - http://www.helcom.cz/

Oficiální webové stránky společnosti Člověk v tísni - http://www.clovekvtisni.cz

**Obsah:**

Úvod

1. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv - univerzální úroveň (OSN)
2. Regionální úroveň (RE, EU)
3. Vnitrostátní ochrana lidských práv
4. Právo lidských práv versus MHP

Závěr

1. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv - univerzální úroveň (OSN)

Moderní mezinárodněprávní ochrana lidských práv začíná až na konci 2. světové války jako reakce mezinárodního společenství na nebývalý rozsah zločinů, zejména hitlerovského Německa. Již prohlášení celé protifašistické aliance „Spojených národů" z 1. 1. 1942 vyslovuje přesvědčení, že úplné vítězství nad nepřítelem je nezbytné „*k obraně života, svobody, nezávislosti a náboženské svobody, jako lidských práv a spravedlnosti v jejich vlastních i jiných zemích".*

Všeobecná deklarace lidských práv je prvním mezinárodním instrumentem, vyhlašujícím celistvý katalog práv přiznaných každému jednotlivci. ČI. 1 deklaruje, že *„všichni lidé se rodí svobodni a rovni v důstojnosti i právech"*.

Všeobecná deklarace **není mezinárodní smlouva**, byla přijata ve formě rezoluce Valného shromáždění OSN, jež má pouze doporučující povahu. Nehledě na to, její obsah přesáhl svým významem i řadu právně relevantních smluv. Dnes proto při hodnocení Všeobecné deklarace převládá spíše důraz na její faktický význam, který sehrála v procesu internacionalizace lidských práv. Jakkoli názory právní vědy nejsou jednotné, většinou se uvádějí dvě základní koncepce, které však nejsou neslučitelné.

Zaprvé musí být Všeobecná deklarace považována za autentický výklad ustanovení Charty OSN, která se týkají lidských práv. Zadruhé koncepce jde ještě dále a dovozuje z četných odkazů v následně přijímaných dokumentech i samotné praxe států a mezinárodních organizací, že Všeobecná deklarace se stala součástí mezinárodního obyčejového práva.

Stala se rovněž inspirací a východiskem pro novější právně závazné mezinárodní instrumenty, přijímané na univerzální i regionální úrovni. Její **nejzásadnější význam spočívá** ovšem ve formulaci univerzálních standardů lidských práv, které jsou univerzální, ale zcela postrádá kontrolní mechanismy. Ty se vytvořily teprve později (převážně smluvní cestou) a mají různou podobu v rámci OSN a na regionální úrovni.

1. Regionální úroveň (RE, EU)

**Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod** (zkráceně Evropská úmluva o lidských právech; Úmluva, EÚLP, angl. ECHR) je jednou z nejdůležitějších [úmluv](https://iuridictum.pecina.cz/w/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_smlouva), jimiž je [Česká republika](https://iuridictum.pecina.cz/w/%C4%8Cesk%C3%A1_republika) vázána. Signatářské [státy](https://iuridictum.pecina.cz/w/St%C3%A1t) se v ní zavazují garantovat svým občanům standardní západoevropskou úroveň ochrany [lidských práv](https://iuridictum.pecina.cz/w/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va).

Úmluva, jež je mechanismem **Rady Evropy**, byla prvními signatáři podepsána v Římě 4. listopadu 1950 a nabyla účinnost 3. září 1953. Z původních dvanácti signatářských států se počet vysokých smluvních stran rozrostl na 45 a s výjimkou Švýcarska jsou jejími účastníky všechny evropské země, včetně Ruska a zakavkazských republik. Česká a Slovenská Federativní republika podepsala Úmluvu 21. února 1991 a formálně ratifikovala 18. března 1992; byla vyhlášena sdělením FMZV č. 206 9/1992 Sb.

Řada signatářských států však akceptovala Úmluvu s výhradami: např. ČSFR a následně i Česká republika si z čl. 5 a 6 Úmluvy, že tresty lze ukládat pouze rozhodnutím soudu a s procesními zárukami pro potrestané, vyhradila možnost udílet vojákům v činné službě kázeňský trest vězení, eventuálně zákazu vycházek, do 21 dnů podle § 17 zákona 76/1959 Sb. o některých služebních poměrech vojáků. Celý zákon byl zrušen zákonem o vojácích z povolání č. 221/1999 Sb.

Vedle základního textu Úmluvy existuje celkem 14 dodatkových (opčních) protokolů, které katalog základních práv podstatně rozšiřují. Jako poslední nabyl dne 1. dubna 2005 účinnosti Dvanáctý dodatkový protokol, který zakazuje jakoukoli formu diskriminace. Ten však řada významných zemí ani nepodepsala a neratifikovalo jej pouze 18 zemí, včetně České republiky.

**Listina základních práv EU**

Potřeba vlastní kodifikace základních práv vzrostla po založení Evropské unie (Maastrichtská smlouva, 1993), kdy výrazně posílil politický a společenský rozměr evropské integrace. O přípravě kodexu Evropská unie rozhodla v roce 1999, návrh přípravného konventu byl pak přijat Evropskou radou, Evropským parlamentem a Komisí. **Charta** byla slavnostně podepsána při sjednání Smlouvy z Nice v prosinci 2000.

Charta byla prozatímně přijata jako politická deklarace bez právní závaznosti. Odráží moderní pojetí základních lidských, občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv, zejména standard Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a dalších instrumentů základních práv Rady Evropy a základní hospodářské svobody ES a navazuje na ústavní tradice členských států.

Listina základních práv EU vešla v platnost spolu s Lisabonskou smlouvou, tj. 1. prosince2009, stala se tak pramenem primárního práva a nabyla jako dokument závaznosti.

Od chvíle, kdy vstoupila v platnost **Lisabonská smlouva**, se stala **Listina**, která je její součástí, pro členy EU **právně závazným dokumentem**. Během procesu ratifikace se právě tento dokument stal předmětem polemik, které vyústily v prosazení výjimky z jeho působnosti (respektive speciálního režimu jeho uplatnění) pro Polsko, Irsko, Velkou Británii a Českou republiku. Pro tyto platí pro aplikaci Listiny základních práv EU zvláštní režim.

Nově po Lisabonu:

Čl. 6 SEU – Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv EU ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy. Listina nijak nerozšiřuje pravomoci Unie vymezené ve Smlouvách.

1. Vnitrostátní ochrana lidských práv

Listina základních práv a svobod byla přijatá v roce 1991, jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění Ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Listina základních práv a svobod je, vedle Ústavy ČR, a dalších ústavních zákonů součástí ústavního pořádku České republiky (usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.).

Listina byla přijata ještě za dob federálního Československa, Federálním shromážděním České a Slovenské Federativní Republiky a byla původně nesena ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., jenž Listině zajišťoval nad-ústavní charakter.

Při přechodu z federálního do právního řádu České Republiky byla Listina, od tohoto ústavního zákona, oddělena a nově vyhlášena formou zvláštního usnesení Předsednictva České Národní Rady č. 2/1993 Sb. Listina, byla svým vznikem, v roce 1991, spojena se vstupem České republiky do Rady Evropy, což znamenalo zahraničněpolitickou deklaraci v tom smyslu, že nové demokratické Československo bude respektovat principy rovnost lidí, základní lidská práva, politickou soutěžní demokracii, a zejména též vymahatelnost práva soudní (čl. 6 Úmluvy).

**Základní struktura Listiny:**

B) Práva politická

A) Práva osobní (základní)

C) Práva kulturní

D) Procesně-právní garance vymahatelnosti práv a svobod

1. Právo lidských práv versus MHP

**Mezinárodní humanitární právo** (MHP) je aplikováno **v době ozbrojeného konfliktu**, **právo lidských práv** je uzpůsobeno **podmínkám mírovým**. Zajímavým aspektem práva lidských práv, je možnost suspendování (pozastavení) jeho účinnosti – tak například Evropská úmluva o lidských právech dává prostřednictvím svého čl. 15 státům prostor k odstoupení od závazků plynoucích z Úmluvy, a to v krizové situaci, kterou se rozumí válka nebo jiné ohrožení státní existence. Z možnosti suspendace jsou však vyňata taková práva, jako právo na život, zákaz mučení nebo zákaz otroctví a nucených prací.

Mezinárodní humanitární právo oproti tomu stanoví práva a povinnosti během ozbrojeného konfliktu jako platná a účinná, bez možnosti suspendace. Mezinárodní humanitární právo je historicky starším právním odvětvím. Má dvě (nověji až tři) složky, a to **Haagské právo, Ženevské právo** a nejnověji i **Newyorské právo**.

Systém práva lidských práv je naopak postaven na regionálním principu. Regionálně se pojetí dost liší, systém naší evropské ochrany lidských práv spojený s Evropským soudem pro lidská práva je velmi odlišný od těch, které znají v jiných oblastech, pokud vůbec takový systém akceptuji a aplikuji.

Normy mezinárodního humanitárního práva **tvoří univerzální celek**, nejsou rozparcelovány do regionálních systémů. Tyto normy platí stejně v České republice, jako třeba v Iráku nebo Afghánistánu, což zásadní, protože v případě odlišnosti, by se MHP na českého vojáka v např. Afghánistánu neaplikovalo. Moderní **právo lidských práv** reguluje vztahy mezi jednotlivcem a státem. Právo lidských práv jednotlivce před státem chrání, poskytuje mu práva vůči státu. Stát má naopak ve vztahu k člověku určité povinnosti. Jednotlivci jsou tedy přímo oprávnění, což je pro ně výhodné. Mezinárodní humanitární právo však s jednotlivcem jako aktivním aktérem moc nepočítá. Ukládá povětšinou vzájemné povinnosti stranám konfliktu. Je důležité, že se právo lidských práv v posledních letech začalo aplikovat i v době ozbrojeného konfliktu, protože otevírá cestu pro jednotlivce při jeho ochraně, např. při vzniku újmy.

Až do 90. let převládal názor, že ozbrojené konflikty jsou záležitostí pouze mezinárodního humanitárního práva, a právo lidských práv v nich nemá co dělat. Právo lidských práv tak končilo ve chvíli, kdy vypukl konflikt. Typickými protagonisty tohoto postoje byl Izrael nebo Spojené státy americké. Od devadesátých let však převládá názor, že i za ozbrojeného konfliktu je nezbytné právo lidských práv plně akceptovat.