**Pozměňovací návrh**

**poslanců MUDr. Víta Kaňkovského, prof. Ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr., MSc., Ing. Jany Bačíkové, MBA, Mgr. Ing. Pavly Pivoňky Vaňkové, Ing. Viktora Vojtka, Ph.D. a Bc. Jiřího Navrátila, MBA**

**k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,**

**o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – *sněmovní tisk č. 696***

**V části první v čl. I se provede tato úprava:**

V bodě 42 se v § 37d odst. 2 poznámka pod čarou č. 89 nově označuje jako poznámka pod čarou č. 54.

**V části třetí v čl. V se provedou tyto úpravy:**

1. V bodě 7 se v § 7e na konci odstavce 1 doplní věta „Sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.“.
2. Bod 8 se vypouští.

Následující body se přeznačí.

1. V dosavadním bodě 15 se v § 14bb na konci odstavce 1 doplní věta „Sleva na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.“.

**Odůvodnění pozměňovacího návrhu**

Pozměňovací návrh má technický charakter a obsahuje jednak nápravu některých legislativně-technických nedopatření, jednak upravuje chybějící zaokrouhlování nově navrhovaných slev na pojistném u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), pokud jsou poživateli starobních důchodů.

V čl. I bodě 42 se v § 37d odst. 2 mění číslo poznámky pod čarou tak, aby číslování poznámek pod čarou bylo v zákoně o důchodovém pojištění chronologické (v zákoně o důchodovém pojištění má poslední poznámka pod čarou číslo 53 a měla by tedy navazovat nová poznámka pod čarou s číslem 54, nikoliv s číslem 89, což se zřejmě nedopatřením stalo).

V čl. V bodech 7 a 15 se upravuje zaokrouhlování. Podle § 7 odst. 1 písm. d) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon o pojistném“) platí, že sazba pojistného pro zaměstnance činí 7,1 % z jeho vyměřovacího základu, z toho 0,6 % na nemocenské pojištění a 6,5 % na důchodové pojištění. Podle § 7 odst. 3 pak platí, že výše pojistného se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Takto se zaokrouhluje celková částka pojistného.

V nových ustanovení § 7d a § 7e zákona o pojistném se navrhuje sleva na pojistném pro poplatníky pojistného, kteří jsou poživateli starobního důchodu. Výše slevy na pojistném zaměstnance, který je poživatelem starobního důchodu, byla stanovena tak, aby plně odpovídala výši pojistného na důchodové pojištění u tohoto zaměstnance, tj. aby zaměstnanec, který je poživatelem starobního důchodu, pojistné na důchodové pojištění fakticky neplatil. Nejprve se stanoví výše pojistného a poté se od něho odpočte sleva na pojistném (takto se postupuje též u slevy na pojistném, na kterou má nárok zaměstnavatel podle § 7a zákona o pojistném, přičemž se tato sleva podle § 7b odst. 1 zákona o pojistném zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Pokud by se však pojistné, které je tento zaměstnanec povinen platit, zaokrouhlovalo na celé koruny nahoru, zatímco sleva na pojistném nikoli, byl by zaměstnanec povinen platit pojistné na důchodové pojištění ve výši „zbytkových“ haléřů, vzniklých jako rozdíl mezi zaokrouhleným pojistným a nezaokrouhlenou slevou. Tento negativní důsledek vzniklý absencí úpravy o zaokrouhlování slevy na pojistném se pozměňovacím návrhem odstraňuje.

OSVČ platí podle § 7 odst. 1 písm. e) bodu 1 zákona o pojistném pojistné na důchodové pojištění ve výši 28 % (tj. ve stejné výši jako dohromady zaměstnavatel a zaměstnanec) Podle § 7 odst. 3 zákona o pojistném i zde platí, že výše pojistného se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. OSVČ platí pojistné na nemocenské pojištění, pokud se k tomuto systému dobrovolně přihlásily, a to odděleně samostatnou platbou. Výše slevy na pojistném OSVČ, která je poživatelkou starobního důchodu, byla v novém ustanovení § 14bb stanovena tak, aby plně odpovídala výši pojistného na důchodové pojištění, které by byl ze stejného vyměřovacího základu povinen platit zaměstnanec, tj. aby OSVČ, která je poživatelkou starobního důchodu, platila pojistné na důchodové pojištění pouze ve výši, kterou „za zaměstnance“ platí zaměstnavatel. Pokud by se však pojistné, které je tato OSVČ povinna platit, zaokrouhlovalo na celé koruny nahoru, zatímco sleva na pojistném nikoli, byla by povinna platit pojistné z části pojistného odpovídající části placené zaměstnancem ve výši „zbytkových“ haléřů, vzniklých jako rozdíl mezi zaokrouhleným pojistným a nezaokrouhlenou slevou. Tento negativní důsledek se i u OSVČ pozměňovacím návrhem odstraňuje. Pokud jde o zálohy na pojistné u OSVČ, není třeba situaci řešit, neboť tam nejde o slevu na pojistném, ale jde jen o možnost stanovit si výši zálohy nižší sazbou, přičemž se uplatní pravidlo o zaokrouhlování výše zálohy.

V čl. V se vypouští nadbytečný bod 8, neboť úprava v bodě 8 byla překonána pozdější právní úpravou. Zákonem č. 349/2023 Sb. (tzv. konsolidační balíček) byl do § 8 zákona o pojistném doplněn nový odstavec 5 s účinností od 1. července 2024. Zákonem č. 163/2024 Sb. však byl novelizační bod zákona č. 349/2023 Sb., kterým byl do § 8 zákona o pojistném vkládán tento nový odstavec 5, dnem 20. června 2024 (tj. před účinností původního vložení nového odstavce 5), zrušen, takže toto vložení nového odstavce nenastalo a nelze tedy v neexistujícím ustanovení provádět změny. Bod 8 se tedy jako překonaný vypouští.

Pozměňovací návrh má jen upřesňující technický charakter a nemá žádné finanční dopady.

**Platné znění části zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn (ve znění podle ST 696)**

*(změny podle pozměňovacího návrhu jsou vyznačeny červeně)*

\* \* \*

§ 37d

~~(~~~~1) Ustanovení tohoto dílu se vztahují na pojištěnce, kteří v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku odpracovali aspoň 4 400 směn.~~

**(1) Ustanovení tohoto dílu se vztahují na pojištěnce, kteří v rizikovém zaměstnání nebo v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku odpracovali aspoň 2 200 směn.**

**(****2****) Rizikovým zaměstnáním se rozumí zaměstnání, v němž jsou po 31. prosinci 2014 vykonávány rizikové práce. Rizikovou prací se pro účely tohoto zákona rozumí práce, která je podle právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví8~~9)~~ 54) zařazena do čtvrté kategorie a dále práce zařazená do třetí kategorie pro faktory pracovních podmínek vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem nebo celková fyzická zátěž, jde-li o zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami.**

~~(2)~~ **(3)** Zaměstnáním zdravotnického záchranáře se rozumí zaměstnání, v němž jsou po 31. prosinci 1992 vykonávány práce člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby52), operátora zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby a záchranáře horské služby (dále jen "zdravotnický záchranář").

~~(3)~~ **(4)** Zaměstnáním člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku se rozumí zaměstnání, v němž jsou po 31. prosinci 1992 vykonávány práce člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

~~(4)~~ **(5)** **Směnou v rizikovém zaměstnání se rozumí 8 hodin výkonu rizikové práce.** Směnou v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku se rozumí 8 hodin výkonu práce zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Počet směn **v rizikovém zaměstnání a** v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku se stanoví způsobem uvedeným v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení53).

--------------------------------------------------------------

**~~89)~~ 54) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.**

**Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.**

**Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.**

52) § 13 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

53)  § 37 odst. 3 a 4 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**Platné znění částí zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s vyznačením navrhovaných změn (ve znění podle ST 696)**

*(změny podle pozměňovacího návrhu jsou vyznačeny červeně)*

§ 7e

(1) Výše slevy na pojistném zaměstnance, který je poživatelem starobního důchodu, za kalendářní měsíc činí 6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance. **Sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.**

(2) Slevu na pojistném uplatňuje zaměstnanec u zaměstnavatele, a to nejdříve za kalendářní měsíc, v němž požádal o slevu na pojistném, a za kalendářní měsíce následující; nárok na slevu nemůže zaměstnanec uplatnit u zaměstnavatele zpětně.

(3) Sleva na pojistném náleží zaměstnanci, jen pokud zaměstnavateli prokázal splnění podmínek nároku na slevu na pojistném, a to

a) doložením rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a čestným prohlášením o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši, nebo

b) potvrzením plátce důchodu o pobírání starobního důchodu v plné výši s uvedením dne, od něhož výplata starobního důchodu v plné výši náleží.

§ 14bb

(1) Osoba samostatně výdělečně činná, která v kalendářním roce alespoň po 1 celý kalendářní měsíc splňovala podmínky uvedené v § 14 odst. 1 větách třetí a čtvrté, má nárok na slevu na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní rok ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu stanoveného podle § 5b odst. 1 až 3. Pokud osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši jen v některých kalendářních měsících kalendářního roku, v nichž byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, náleží sleva na pojistném jen z poměrné části vyměřovacího základu. Tato poměrná část vyměřovacího základu se stanoví jako součin počtu kalendářních měsíců, v nichž po celý měsíc byly splněny podmínky uvedené v § 14 odst. 1 větě třetí, a podílu vyměřovacího základu a počtu kalendářních měsíců, v nichž byla v kalendářním roce vykonávána samostatná výdělečná činnost. U osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů byla v kalendářním roce rovna paušální dani, se vychází z vyměřovacího základu, který odpovídá pásmu paušálního režimu určujícího výši paušální daně v kalendářním roce. Ustanovení § 14 odst. 1 věty čtvrté zde platí obdobně. **Sleva na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.**

(2) Osoba samostatně výdělečně činná, jejíž daň je rovna paušální dani, má nárok na slevu na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle odstavce 1 za kalendářní rok, pokud uhradila pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z vyměřovacího základu stanoveného podle § 5b odst. 3 za tento rok.

(3) Nárok na slevu na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní rok uplatňuje osoba samostatně výdělečně činná na přehledu o příjmech a výdajích podle § 15.

(4) Osoba samostatně výdělečně činná, jejíž daň z příjmů byla v kalendářním roce rovna paušální dani, uplatňuje nárok na slevu na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za tento kalendářní rok v žádosti podané územní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu. V této žádosti osoba samostatně výdělečně činná uvede výši slevy a údaje podle odstavce 1 potřebné pro stanovení výše slevy. Žádost se podává od 1. května následujícího kalendářního roku; žádost podaná před tímto dnem se považuje za žádost podanou 1. května tohoto roku. Nárok na slevu zaniká, není-li žádost podána do 5 let po uplynutí kalendářního roku, za který vznikl nárok na slevu.

(5) Pokud starobní důchod nevyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, je osoba samostatně výdělečně činná povinna při prvním uplatnění nároku na slevu uvést den, od něhož náleží výplata starobního důchodu v plné výši, a doložit přiznání starobního důchodu a čestné prohlášení o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši nebo doložit potvrzení plátce důchodu o pobírání starobního důchodu v plné výši.