**Název předmětu: Správní právo a odpovědnostní vztahy**

**Téma: Správněprávní odpovědnost.**

**Cíl:** Seznámit studenty s koncepcí správněprávní odpovědnosti jako odpovědnosti za správní delikty. Studenti si dále prohloubí znalosti v oblasti správního práva trestního, konkrétně systému správních trestů a jejich pravidel pro jejich ukládání.

**Úkoly pro samostatnou práci:**

Co se rozumí pod pojmem správněprávní odpovědnost?

Jaké správní tresty lze uložit?

Jaká platí pravidla pro ukládání správních trestů?

**Studijní literatura:**

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

https://frankbold.org/poradna/kategorie/odpovednost/rada/spravnepravni-trestni-a-civilni-odpovednost-kterou-zvolit

www.mvcr.cz/soubor/spravni-pravo-12-14w-prucha-pdf.aspx

*Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2. doplněná verze, aktualizovaná ke dni 19. ledna 2018).* Praha: odbor legislativy a koordinace předpisů, 2018.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

**Obsah:**

1. Pojem a druhy právní odpovědnosti

2. Správněprávní odpovědnost jako odpovědnost deliktní

3. Správněprávní odpovědnost a správní tresty

1. Pojem a druhy právní odpovědnosti

Uplatňování právní odpovědnosti je následkem porušení právní povinnosti, ať již se jedná o protiprávní jednání nebo opomenutí. Rozlišují se 2 hlavní druhy právní odpovědnosti, a to odpovědnost deliktní a odpovědnost za způsobenou škodu (újmu). Dále lze rozlišit odpovědnost subjektivní (za zavinění) a odpovědnost objektivní (za následek, nehledě na zavinění). **Odpovědnost deliktní** slouží k nápravě důsledků protiprávního jednání nebo kompenzaci za ně, k potrestání nežádoucího protiprávního jednání a k prevenci dalšího podobného jednání v budoucnosti. Podle závažnosti a druhu deliktu nastupuje správněprávní, trestněprávní, resp. civilní. **Odpovědnost za způsobenou škodu (újmu)** slouží k nápravě důsledků protiprávního jednání nebo kompenzaci za ně, může nastoupit i vedle deliktní odpovědnosti.

2. Správněprávní odpovědnost jako odpovědnost deliktní

Na **správněprávní odpovědnost** lze nahlížet jako specifickým druh právní odpovědnosti, jako specifická odvětvověprávní odpovědnost či jako předmět úpravy tzv. správního práva trestního.Nastupuje tehdy, když dojde k narušení společenských vztahů chráněných správním právem. Vznik odpovědnosti je přitom představován vznikem povinnosti strpět a nést sankci. Správněprávní odpovědnost je tedy termínem užším, než odpovědnost za porušení norem správního práva.

Správněprávní odpovědnost je **odpovědností za tzv. správní delikty.** Mezi správními delikty lze lišit přestupky a jiné správní delikty (kázeňské přestupky, disciplinární delikty, pořádkové delikty). Správního deliktu v širším slova smyslu se mohou dopustit jak fyzické osoby, tak osoby právnické.

3. Správněprávní odpovědnost a správní tresty

Správněprávní odpovědnost se realizuje cestou ukládání správněprávních sankcí. Reforma či rekodifikace správního trestání přinesla novou regulaci představovanou zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, účinný od 1. 7. 2017.

Nově není v právní úpravě pojem správní sankce, ale **správní tresty.** Zákon č. 250/2016 Sb. upravuje následující druhy správních trestů: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

**Pravidla pro ukládání správních trestů** jsou zejména následující. Správní trest lze uložit samostatně nebo spolu s jinými správními tresty; napomenutí nelze uložit spolu s pokutou. Při určení druhu správního trestu a jeho výměry správní orgán přihlédne k demonstrativně uvedeným okolnostem, které mají vliv na míru společenské škodlivosti přestupku. U fyzické osoby se mimo jiné přihlédne k jejím osobním poměrům včetně toho, zda a jakým způsobem byla pro tentýž skutek potrestána v jiném řízení před správním orgánem. Koná-li se ze zákona společné řízení o dvou a více přestupcích téhož pachatele, pak se pachateli ukládá úhrnný správní trest. Při ukládání správních trestů za více přestupků se uplatňuje absorpční zásada doplněná asperační zásadou.

Zákon připouští možnost podmíněného upuštění od uložení správního trestu, upuštění od uložení správního trestu, mimořádného snížení výměry pokuty. Možnost v zákonem stanovených případech omezující opatření.