**PZVS – písemná zkouška – vzorové zadání s řešením**

**Otázka č. 1: Uveďte pravomoci soudů ve správním soudnictví.**

**Správná odpověď:**

Soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutí správního orgánu, o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, o kompetenčních žalobách, ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda, ve věcech politických stran a politických hnutí, o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem.

**Otázka č. 2: Uveďte subjekty odpovědnosti podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, a uveďte, za jednání kterých orgánů nebo osob takovou odpovědnost nesou.**

**Správná odpověď:**

Subjekty odpovědnosti jsou 1) stát a 2) územní samosprávné celky.

Stát odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci, kterou způsobily:

státní orgány,

právnické a fyzické osoby při výkonu státní správy, která jim byla svěřena zákonem nebo na základě zákona,

orgány územních samosprávných celků při výkonu přenesené působnosti (nepřímý výkon státní správy.

Územní samosprávné celky odpovídají za škodu způsobenou při výkonu samostatné působnosti (tj. při výkonu samosprávy).

**Otázka č. 3: Uveďte, co znamená termín povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uveďte kategorie povinných subjektů a u každé kategorie uveďte příklad.**

**Správná odpověď:**

Povinnými subjekty jsou subjekty, které mají v režimu zákona č. 106/1999 Sb. povinnost uveřejňovat informace vztahující se k jejich působnosti/činnosti. Jsou to 1) státní orgány (např. ministerstva), 2) územní samosprávné celky a jejich orgány (např. obecní úřad obce X), 3) veřejné instituce (např. Česká televize), 4) subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti (např. lesní stráž).

**Otázka č. 4: Vysvětlete, co je komunální stížnost, kdo a za jakých podmínek ji podává.**

**Správní odpověď:**

Na základě čl. 87 Ústavy rozhoduje Ústavní soud mj. i o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu do samosprávy.

Tuto stížnost může podat zastupitelstvo obce nebo kraje, jestliže tvrdí, že nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu. Zásah státu do samosprávy může mít podobu jak rozhodnutí, tak i jiného zásahu.

Smyslem této stížnosti je ochrana samosprávy územních samosprávných celků, kterou vykonávají relativně nezávisle na státu. Územní samospráva je zaručena Ústavou (čl. 8).

Napadat lze v tomto směru i „jen“ nezákonné zásahy do samosprávy – na rozdíl od obecných ústavních stížností, které lze užít pouze ve vztahu k zásahům neústavním.

Komunální stížností lze napadnout pouze zásah směřující do oblasti samostatné působnosti.

Stížnost lze podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.