1. **Pokud obce budou nechávat své finanční prostředky na účtech u ČNB, budou mít zajištěny tyto vklady u ČNB, když u komerčních bank ne? Je lepší mít peníze u ČNB, která v podstatě „nemůže zkrachovat“?**

V dotazu se nepřesně používá pojem „zajištění vkladů“. Obecně platí, že úvěrová instituce (banka, družstevní záložna) může zkrachovat. Pro takový případ existuje dle evropské legislativy institut pojištění vkladů. Ten pak zahrnuje pouze úvěrové instituce, nikoli centrální banky. Proto se i tuzemský systém pojištění pohledávek z vkladů upravený v části čtrnácté zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, na vklady vedené u České národní banky nevztahuje.

Pohledávky z vkladů územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) jsou pojištěny, pokud ÚSC doloží bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu, že výše jeho skutečných daňových příjmů za rok, který o 2 roky předchází roku, v němž mají být pojištěny pohledávky z jeho vkladů, nepřesahuje zákonem stanovenou výši. Pohledávky z vkladů ÚSC jsou pojištěny od začátku kalendářního roku, v němž mají být pojištěny nebo ode dne, kdy banka vydá potvrzení o tom, že pohledávky z vkladů ÚSC splňují podmínky pro jejich pojištění, podle toho, který okamžik nastane později, do konce kalendářního roku, v němž mají být pojištěny. K doložení skutečných daňových příjmů po rozhodném dni se nepřihlíží.

Banka a pobočka banky z jiného než členského státu vydá bez zbytečného odkladu po doložení skutečných daňových příjmů ÚSC potvrzení, zda a po které období jsou pohledávky z vkladů ÚSC pojištěny.

Pohledávky z vkladů ÚSC s daňovými příjmy nižšími než 500 tis. EUR (cca 14 mil. Kč) u finančních institucí jsou pojištěny v Garančním systému finančního trhu do výše 100 tis. EUR (u jedné banky, na jednoho vkladatele). A i nadále, pokud dojde k situaci, kdy nějakou bankovní instituci ČNB označí za insolventní (neschopnou dostát svým závazkům) nebo soud vydá rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodu přímo souvisejících s finanční situací banky, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění, klientům budou vklady vyplaceny do limitu 100 tis. EUR.

ČNB plní úlohu centrální banky s emisní funkcí. Z podstaty věci u ní tudíž nemůže nastat úpadek či obdobná situace. Vklady klientů u ČNB z tohoto důvodu nepodléhají pojištění vkladů a obce nemusejí a ani nepotřebují žádat o potvrzení o pojištění vkladů uložených na účtech vedených v ČNB. Podrobněji je problematika popsána na internetových stránkách ČNB: <http://www.cnb.cz/cs/faq/jak_jsou_pojisteny_vklady_u_bank.html>.

1. **Jaká je  garance, že o peníze u ČNB obce nepřijdou? Může stát v případě krize jejich peníze použít (zkonfiskovat)?**

Česká národní banka je zřízena Ústavou České republiky, přičemž její postavení a působnost upravuje zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Do činnosti České národní banky lze zasahovat pouze na základě zákona, resp. prostřednictvím změny Ústavního pořádku České republiky. Podle současného znění § 30 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, vede Česká národní banka účty podle rozpočtových pravidel.

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech jsou peněžní prostředky na účtech ÚSC a dobrovolných svazků obcí určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, součástí státní poklady. Tyto účty jsou určeny též k příjmům výnosů daní nebo podílu na nich převáděných správcem daně podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, pokud ÚSC tuto možnost nevyloučí písemným oznámením Ministerstvu financí a správci daně.

ÚSC jsou majiteli účtů u ČNB, na kterých jsou uloženy jejich vklady. Tyto prostředky mohou v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech převést na účty, které nejsou podřízeny státní pokladně.

Ústava ČR ve svém čl. 101 odst. 3 ÚSC, jakožto veřejnoprávním korporacím, přiznává právo mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu. V odst. 4 je pak možnost státu zasahovat do činnosti územních samosprávných celků omezena jen na případy, kdy to vyžaduje ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. Z výše uvedeného tudíž plyne, že stát nemá možnost zkonfiskovat prostředky ÚSC vedené na účtech u ČNB.

1. **Existuje možnost pojištění vkladů u některých komerčních bank nebo u ČNB?**

Jak uvádíme v odpovědi na první otázku, vklady u úvěrových institucí, tedy i bank, jsou pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, do hodnoty 100 tis. EUR. Toto pojištění se nevztahuje na vklady u centrální banky, která není úvěrovou institucí, a dále na vklady ÚSC, jejichž daňové příjmy přesahují hranici 500 tis. EUR (viz rovněž informace zveřejněná ve Zprávách pro finanční orgány obcí a krajů č. 7/2015). Současně nám není známo, že by v České republice bylo nabízeno jiné (komerční) pojištění pohledávek z vkladů.

1. **Jak mají obce postupovat, když vklady již nemají ze zákona pojištěny, tak aby snížily případné riziko? Co byste jim doporučili.**

V první řadě je nutno opětovně zdůraznit, že i v minulosti měly ÚSC pojištěny vklady pouze do částky 100 tis. EUR; příjmy nad tuto hodnotu pojištěny nebyly. Podmínky hospodaření (objemy rozpočtů, objemy úspor nebo naopak závazků) jsou u jednotlivých obcí značně rozdílné. Rozhodování o tom, kam finanční prostředky převádět nebo jak je zhodnocovat, tj. jakkoli s nimi nakládat, spadá výhradně do samostatné působnosti obcí. Česká legislativa v této oblasti nestanovuje žádná omezení (např. zákaz ukládat prostředky ÚSC do některých finančních institucí) ani neupravuje žádná obezřetnostní pravidla investování tak, jak je tomu např. u penzijních fondů. Obec si může vybrat z více finančních institucí a více finančních nástrojů na základě svého vlastního uvážení. Jejich volbu by však neměly diktovat prognózy výnosů, ale požadavek na minimalizaci rizik.

\* \* \* \* \*