**II.**

**Předkládací zpráva**

Změny statutů pracovních a poradních orgánů vlády (dále jen „PPOV“), jejichž činnost zajišťuje Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“), se předkládají z důvodů zefektivnění a racionalizace jejich činnosti, snížení administrativní zátěže jejich sekretariátů v rámci Úřadu vlády ČR, a co možná nevětšího sjednocení postupů při organizaci jejich fungování. Za tímto účelem je navrženo dosavadní statuty zrušit a nahradit je dokumenty s jednotnou strukturou.

Změny vůči předchozímu znění statutů za účelem sjednocení se týkají zejména:

1. postupů při jmenování členů a členek (dále jen „člen“) orgánu
2. členové za státní správu či veřejné subjekty jsou jmenováni předsedou Rady na základě návrhů příslušných subjektů (např. ministr, samosprávná asociace)
3. členové, jejichž členství je spojeno automaticky s výkonem jejich funkce (vládní zmocněnec, veřejný ochránce práv,…), se členy stávají automaticky jmenováním
4. členy, u kterých je širší možnost výběru (zástupci občanské společnosti, externí odborníci), jmenuje vláda na návrh předsedy Rady
5. definování oprávnění předsedy orgánu a možnost zmocnění místopředsedy orgánu k výkonu všech činností předsedy nutných k běžnému fungování orgánu
6. snížení předpokládané účasti předsedy PPOV a jeho řízení PPOV ze dvou na jedno jednání ročně
7. sjednocení pravidel pro zastupování členů orgánu, které je umožněno ad hoc na základě zmocnění předem a zahrnuje i hlasovací práva
8. oprávnění předsedy orgánu iniciovat zřízení i rušení pracovních těles orgánu (výbory, pracovní/odborné skupiny); dosud pracovní tělesa orgánů zřizovaly samy PPOV, a dochází tak k posílení pravomocí předsedy, který bude mít exkluzivní pravomoc iniciovat zřízení a rušení pracovních těles
9. sjednocení a zjednodušení pravidel pro fungování sekretariátů orgánů v rámci Úřadu vlády

Specifické pro jednotlivé orgány zůstává zejména

1. věcné zaměření a z něj plynoucí úkoly
2. počet členů a charakter složení orgánu (složení PPOV založené na zastoupení národnostních menšin *versus* nezávislých odborníků)

Vedle těchto změn jednotlivé orgány mění následující aspekty:

1. **Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením** (dále jen „Výbor“):
	1. Z důvodu dosažení nejvyšší možné míry sjednocení na úrovni PPOV mění Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením název na Radu vlády pro osoby se zdravotním postižením. Stejně tak dochází k transformaci odborných skupin na výbory a nově budou moci vznikat i pracovní skupiny, shodně jako u ostatních PPOV.
	2. Za účelem posílení principu participace a zajištění diverzity a silnějšího zastoupení členů za občanskou společnost se počet členů zastupujících občanskou společnost, odbornou veřejnost a akademickou obec z pěti navyšuje na devět. Ruší se tak automatické členství 4 místopředsedům Národní rady osob se zdravotním postižením, z.s. (dále jen „NRZP ČR“), přičemž stálým členem Výboru i nadále z titulu své funkce zůstává předseda NRZP ČR. Ze stejných důvodů se ruší ustanovení deklarující NRZP ČR jako hlavní poradní orgán Výboru, neboť Výbor úzce a dlouhodobě spolupracuje s řadou dalších spolků a subjektů hájících zájmy osob se zdravotním postižením.
	3. Ruší se předsednictvo Výboru složené z předsedy Výboru a pěti místopředsedů. Zůstává zachována pouze funkce předsedy Výboru a dvou místopředsedů, čímž dochází jak k promítnutí aktuálního praktického fungování Výboru, kdy institut předsednictva není již řadu let využíván, tak ke sjednocení funkcí s ostatními PPOV.
2. **Rada vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“)**
3. Má nově 40 členů
4. Má dva členy za německou, polskou, romskou, slovenskou a ukrajinskou národnostní menšinu.

Má jednoho člena za běloruskou, bulharskou, gruzínskou, chorvatskou, maďarskou, rusínskou, ruskou, řeckou, srbskou, a vietnamskou národnostní menšinu.

Pro účely výpočtu počtu zástupců národnostních menšin v Radě byl využit model, který zohledňuje jednak ochranu jazyka Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků a dále početnost menšiny. Tento model byl navrhnut přímo zástupci národnostních menšin v Radě.

Konkrétně musí menšina splnit alespoň dvě z následujících tří podmínek, aby dosáhla na dva členy:

1. jazyk menšiny je chráněn podle Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (splňuje německá, polská, slovenská, romská a perspektivně chorvatská menšina),
2. menšina má nejméně 10 tisíc příslušníků podle posledního sčítání lidu (splňuje německá, polská, slovenská, romská, ukrajinská vietnamská, ruská a maďarská menšina),
3. menšina má více než 75 tisíc příslušníků podle posledního sčítání lidu (splňuje slovenská a ukrajinská menšina).
4. Nově získává členství zástupce gruzínské menšiny a druhý zástupce ukrajinské menšiny. Ukrajinská menšina patří k nejpočetnějším menšinám v ČR, po započtení příchozích s různými formami dlouhodobého pobytu je jednoznačně menšinou nejpočetnější. Gruzínská menšina se o členství dlouhodobě uchází. Jedná se také o symbolické gesto, neboť Ukrajina a stejně i Gruzie čelí agresi ze strany Ruské federace.
5. Aby bylo dosaženo parity, budou doplněni čtyři členové za státní správu a instituce. Bude se jednat o zástupce Ministerstva pro místní rozvoj (agenda pohřebnictví), vládní zmocněnkyni pro záležitosti romské menšiny, zástupce České rozhlasu (Národnostně menšinové vysílání) a jednoho zástupce odborné veřejnosti.