STAVINOHOVÁ, J. Soudnictví. In: HENDRYCH, D. a kol. *Právnický slovník* [online].3. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009 [vid. 5. 3. 2020]. Dostupné z: <http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxhg33vmrxgsy3uozuq>

**Soudnictví**

**Soudnictví,**specifická činnost soudů jako hierarchicky uspořádaných orgánů státu, uskutečňovaná specifickými, zákonem stanovenými metodami a v zákonem stanovených procesních formách. Charakteristické rysy soudů jsou dány zejména jejich nezávislostí, vázaností pouze zákonem, veřejností soudního jednání. Úkolem soudů je zejména rozhodovat o právech, povinnostech a právem chráněných zájmech fyzických a právnických osob a státu (civilní S.), rozhodovat o vině obžalovaného a ukládat zákonem stanovené tresty, popřípadě jiná opatření (trestní S.), přezkoumávat zákonnost rozhodnutí orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy, orgánů zájmové samosprávy a dalších právnických osob, pokud jim zákon svěřuje rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (správní S.). Odlišnosti od tzv. obecného S. vykazuje ústavní S., uskutečňované Ústavním soudem ČR, orgánem ochrany ústavnosti.

(…)

STAVINOHOVÁ, J. Soud. In: HENDRYCH, D. a kol. *Právnický slovník* [online]. 3. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009 [vid. 5. 3. 2020]. Dostupné z: <http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxhg33vmq>

**Soud**

**Soud**je nezávislý státní orgán, vykonávající specifickou činnost státu soudnictví ve věcech trestních a občanskoprávních. Soustavu českých S. tvoří Nejvyšší soud, vrchní S., krajské S. a okresní S. Mimo soustavu obecných S. ústava zakotvuje ještě Ústavní soud a Nejvyšší správní soud. Okresní S. jsou nejnižšími články soudní soustavy, které rozhodují jako S. prvního stupně ve věcech trestních a civilních; skládají se z předsedy, místopředsedů, dalších soudců a přísedících. Okresní S. rozhodují v senátech nebo samosoudcem. Senáty okresního S. se skládají ze soudce a dvou laických přísedících. Krajské S. rozhodují zpravidla jako S. druhého stupně ve věcech, ve kterých rozhodovaly v prvním stupni okresní S. Soudní řády stanoví, kdy krajské S. rozhodují jako S. prvního stupně. Krajské S. jsou složeny z předsedy, místopředsedů, dalších soudců a přísedících. Vrchní S. jsou v ČR dva (v Praze a v Olomouci); skládají se z předsedy, místopředsedy a dalších soudců; rozhodují v senátech, složených z předsedy senátu a dvou soudců. Vrchní S. rozhodují jako S. druhého stupně ve věcech, ve kterých rozhodovaly v prvním stupni krajské S., přezkoumávají zákonnost rozhodnutí jiných orgánů v případech stanovených zákonem a rozhodují v dalších zákonem určených případech. Nejvyšší soud je složen z předsedy, místopředsedy a dalších soudců; soudci Nejvyššího soudu tvoří podle úseku své činnosti trestní, občanskoprávní a obchodní kolegia. V jejich čele jsou předsedové kolegií. Sídlem Nejvyššího soudu České republiky je Brno. Nejvyšší soud rozhoduje v senátech složených z předsedy senátu a dvou soudců, resp. v senátech složených z předsedy senátu a čtyř soudců v případě, že rozhodují o mimořádných opravných prostředcích. Nejvyšší soud zajišťuje zákonnost rozhodování soudů rozhodováním o mimořádných opravných prostředcích v případech stanovených soudními řády a rozhoduje v jiných zákonem stanovených případech. Dále rozhoduje o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů na území ČR, vyžaduje-li to zákon, nebo mezinárodní smlouva. Nejvyšší soud rovněž sleduje pravomocná rozhodnutí soudů, a v zájmu jednotného rozhodování soudů k nim zaujímá stanoviska.

FIALA, J. Soudce. In: HENDRYCH, D. a kol. *Právnický slovník* [online]. 3. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009 [vid. 5. 3. 2020]. Dostupné z: <http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxhg33vmrrwk>

**Soudce**

**Soudce**, S. může být ustanoven státní občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za S. přísedícího a s přidělením k určitému soudu. Předpokladem pro ustanovení S. je též vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v ČR a složení odborné justiční zkoušky. S. je jmenován do funkce bez časového omezení a jmenuje ho prezident republiky.

(…)

Funkce S. je veřejnou funkcí a je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, s funkcí člena Parlamentu a s jakoukoliv funkcí ve veřejné správě, jakož i s jinými činnostmi, o nichž to stanoví zákon.

Pro činy spáchané při výkonu funkce S. nebo v souvislosti s výkonem této funkce lze S. trestně stíhat nebo vzít do vazby jen se souhlasem prezidenta republiky.

S. je při výkonu své funkce nezávislý a je vázán pouze zákonem. Je povinen vykládat jej podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně a spravedlivě a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem. Nikdo nesmí narušovat nebo ohrožovat jeho nezávislost. S. je povinen vykonávat svědomitě svou funkci a při výkonu funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů. V zájmu záruk nezávislosti a nestrannosti výkonu soudcovské funkce S. zejména je povinen prosazovat a obhajovat nezávislost soudnictví a jeho dobrou pověst, je povinen chovat se tak, aby nezavdal příčinu ke snížení důvěry v soudnictví a důstojnosti soudcovské funkce, je povinen odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, vliv, přání nebo žádost, jejichž důsledkem by mohlo být ohrožení nezávislosti soudnictví, nesmí se při výkonu své funkce nechat ovlivnit zájmy politických stran, veřejným míněním a sdělovacími prostředky, musí vystupovat nezaujatě a ke stranám nebo účastníkům řízení přistupovat bez ekonomických, sociálních, rasových, etnických, sexuálních, náboženských nebo jiných předsudků, dbá svým chováním o to, aby jeho nestrannost nebyla důvodně zpochybňována. S. je povinen vykonávat svou funkci v souladu se zájmem na řádném výkonu soudnictví.

(…)

S. je povinen ve svém osobním životě svým chováním dbát o to, aby nenarušovalo důstojnost soudcovské funkce a neohrožovalo nebo nenarušovalo důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.

(…)

Je povinen zachovávat náležitou úctu k ostatním S., jiným osobám vykonávajícím právnická povolání a k ostatním zaměstnancům soudu a k účastníkům nebo stranám soudního řízení. Ve vztahu k zástupcům účastníků nebo zástupcům stran soudního řízení je povinen se zdržet projevů sympatií, náklonnosti nebo negativních postojů. Je povinen i po zániku soudcovské funkce zachovávat mlčenlivost o všem, o čem se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, ledaže by byl této povinnosti zproštěn zvláštním právním předpisem nebo osobou k tomu povolanou. S. nese odpovědnost za svou odbornou úroveň při výkonu soudcovské funkce.

Pracovní vztah S. vzniká dnem, který je stanoven jako den nástupu do funkce, a zaniká dnem zániku funkce. S. nesmí ode dne, který je stanoven jako den nástupu do funkce, až do zániku funkce kromě výkonu funkce S. zastávat žádnou jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké a činnosti v poradních orgánech ministerstva, vlády a v orgánech komor Parlamentu, a to za předpokladu, že taková činnost nenarušuje důstojnost soudcovské funkce nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost soudnictví.

S. je kárně odpovědný za kárné provinění. Kárným proviněním je zaviněné porušení povinností S., jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů. Za kárné provinění lze uložit S. podle závažnosti kárného provinění důtku, nebo snížit plat až o 25 % na dobu nejvíce 6 měsíců a při opětovném kárném provinění, jehož se S. dopustil v době před zahlazením kárného opatření, na dobu nejvíce 1 roku, nebo odvolat z funkce předsedy senátu nebo odvolat z funkce S.

Funkce S. zaniká uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhl věku 70 let, dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo zjištěno, že je nezpůsobilý vykonávat soudcovskou funkci, dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, dnem právní moci rozhodnutí, kterým byla zjištěna jeho odborná nezpůsobilost vykonávat funkci, dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu bylo uloženo kárné opatření odvolání z funkce, dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl soudce zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, dnem, kdy soudce pozbyl státní občanství ČR, smrtí nebo dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl prohlášen za mrtvého. S. se může své funkce vzdát, funkce zanikne uplynutím 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž bylo oznámení S. o vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky.