**TISKOVÁ ZPRÁVA TI 9. 7. 2013**

**Co ukázal výzkum Globální barometr korupce?**

**Korupci ve veřejném sektoru považuje v České republice za závažný či velmi závažný problém 83 % respondentů v reprezentativním výzkumu, který zpracovala nevládní organizace Transparency International (TI). Že korupce v ČR v posledních dvou letech vzrostla, se domnívá 57 % respondentů. Z veřejných služeb se úplatky nejvíce dávaly ve zdravotnictví.**

Politické strany, těsně následované úředníky veřejné správy, jsou podle reprezentativního výzkumu „Globální barometr korupce 2013“ považovány českou veřejností za nejzkorumpovanější. V tom se ale Česká republika neliší od celku Evropské unie. Závažnější je významné zhoršení tohoto ukazatele. Zatímco v roce 2008 považovalo politické strany za poněkud či extrémně zkorumpované 49,8 % respondentů, v roce 2013 je to již 73 %. Polepšila si naopak média. Za extrémně zkorumpovaná je v roce 2008 považovalo 10 % respondentů, v roce 2013 jen 9 %. Nezměnil se pohled na soukromý sektor: za extrémně zkorumpovaný ho shodně v obou letech považuje 15 % respondentů.

Konkrétní zkušenost s úplatkem ve veřejném sektoru přiznalo 15 % respondentů. Na Slovensku je to 21 %, v Maďarsku 12 %, ale např. ve Velké Británii pouhých 5 %.

Nejčastěji lidé v České republice dávali úplatky ve zdravotnictví (15 %). Pro srovnání, na Slovensku to bylo 28 %, v Maďarsku 18 %, zatímco ve Velké Británii jen 3 %.

Potěšující snad může být jen to, že jen pro 8 % respondentů byl úplatek nutnou podmínkou získání nějaké veřejné služby. Přes 50 % dalo úplatek jako poděkování. Na Slovensku to bylo 18 % a v Maďarsku 15 %.

„*To, že v České republice je 73 % lidí přesvědčeno o vysoké zkorumpovanosti politických stran, může mít pro naši budoucnost vážné důsledky. Politické strany musí usilovat o znovuzískání důvěry veřejnosti, např. tím, že přijmou nezávislou kontrolu svého financování. Marketingové triky zde již nepomohou,*” komentuje výsledky Radim Bureš, programový ředitel TI.

Celkem 55 % českých respondentů by případ korupce ohlásilo, což je podobné procento jako na Slovensku. V Maďarsku by korupci ohlásilo jen 22 %, zatímco ve Velké Británii 91 % respondentů.

Mezi  důvody, proč korupci neohlásit, polovina českých respondentů uvádí, že by se stejně nic nestalo. Strach z následků takového oznámení má 23 % respondentů. V jiných zemích se následků bojí 40 % Slováků a 30 % Maďarů, možných následků se ale obává i 30 % Britů.

Trochu paradoxní je, že 37 % respondentů v České republice by korupci ohlásilo na vládní protikorupční linku, kterou však vláda před dvěma roky zrušila.

*„Procenta nejsou překvapující, protože Česká republika postrádá, mimo standardních nástrojů, efektivní a důvěryhodný mechanismus, jak mohou občané korupci oznámit. Nedostatečná ochrana oznamovatelů je dalším důvodem, který snižuje celkovou ochotu korupční jednání hlásit. Nevládní organizace, např. TI a její právní poradna, dokáží v některých případech suplovat tyto funkce, chybí však zásadnější podpora z vládní úrovně,“* říká Petr Leyer z Právní poradny TI.

*„Výsledky výzkumu jasně ukazují dva závěry. Korupce je v České republice vnímána jako velmi závažný problém a kvůli hluboké nedůvěře v politické strany přispívá k současné krizi demokratického vládnutí. Na druhé straně se výrazně neodlišujeme od srovnatelných zemí a ČR v žádném případě nemůže být popisována jako extrémně zkorumpovaná země,“* dodává k výsledkům Radim Bureš.

Informace k metodologii, údaje za jednotlivé zkoumané země, výsledky z předchozích let a další podrobnosti ke Globálnímu barometru korupce jsou k dispozici (v angličtině) na stránce Transparency International: [www.transparency.org/policy\_research/surveys\_indices/gcb](http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb).



Tisková konference byla finančně podpořena z Programu prevence a boje proti kriminalitě Evropské komise - Generálního ředitelství pro vnitřní věci.

**Kontakt pro média:**

***Radim Bureš, programový ředitel TI***

*Mob: 733 666 008, tel: 224 240 895, mail:* [*bures@transparency.cz*](mailto:bures@transparency.cz)

***Petr Leyer, právní poradna TI***

*Tel.: 224 240 896, mail:* [*leyer@transparency.cz*](mailto:leyer@transparency.cz)

**Transparency International - Česká republika** (TI) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k omezování korupce. TI se zaměřuje především na prosazování systémových změn v oblasti veřejné správy a legislativy, ale také v soukromém sektoru. Kromě projektů, které se dlouhodobě věnují konkrétním oblastem (například problematice veřejných zakázek, střetu zájmů či nakládání s veřejnými prostředky), poskytuje TI také právní a vzdělávací služby.

*Příloha č. 1*

***Globální barometr korupce 2013:* vybrané výsledky**

**Vybrané celosvětové výsledky průzkumu GBK 2013:**

* Více než polovina respondentů se domnívá, že **během posledních dvou let se míra korupce v jejich zemi zhoršila**.
* Zkušenosti s úplatky: nejméně **jeden z každých čtyř respondentů (27 procent) z celkového celosvětového vzorku více než 114 000 lidí během posledních 12 měsíců zaplatil úplatek** při jednání s institucemi a poskytovateli veřejných služeb v osmi základních oblastech (vzdělávací systém, soudnictví, zdravotnictví, policie, úřady pro registrace a udělování nejrůznějších povolení a licencí, poskytovatelé veřejných služeb (telefon, elektřina, voda atd.), finanční úřady, služby při nakládání s nemovitostmi).
* Výsledky GBK 2013 potvrzují krizi důvěry v politiku a vládní instituce. **V 51 zemích světa označili respondenti za nejzkorumpovanější instituci politické strany.** Zároveň se 55 procent všech respondentů domnívá, že vláda jejich země je řízena (zcela nebo do značné míry) několika subjekty jednajícími ve vlastním zájmu, nikoli v zájmu veřejném.
* V řadě zemí jsou za **nejvíce zkorumpované označovány právě instituce/sektory, které by měly postihovat trestnou činnost** (policie – 36 zemí; soudnictví – 20 zemí).

**Vybrané výsledky průzkumu GBK 2013 pro západní Evropu:**

* Rovněž více než polovina respondentů je toho názoru, že **v posledních dvou letech došlo ke zvýšení úrovně korupce** v jejich zemích.
* **Jako nejzkorumpovanější instituci respondenti napříč západní Evropou vnímají politické strany**, následuje parlament, obchodní sektor a státní správa.
* Zkušenosti s úplatky: V průměru **10 % respondentů** při jednání s jednou z osmi veřejných institucí **zaplatilo úplatek** – nejčastěji se tak stalo při kontaktu se zdravotnictvím.
* **57 % dotazovaných považuje protikorupční aktivity svých vlád za neefektivní.**
* **Případ korupce by ohlásily více než dvě třetiny** západoevropských respondentů. 61 % pak věří, že obyčejní lidé mohou v boji proti korupci sehrát nějakou roli.

*Příloha č. 2*

***Globální barometr korupce 2013:* základní údaje o průzkumu**

**Globální barometr korupce (GBK)** je jediným celosvětovým průzkumem veřejného mínění zaměřeným na názory a zkušenosti respondentů s korupcí. Jelikož jde o průzkum prováděný mezi veřejností, jde o určitý indikátor poskytující obrázek o tom, jak korupce ovlivňuje život jednotlivců na národní úrovni a jak lidé vnímají snahy vlád s korupcí bojovat. Zároveň průzkum odráží osobní zkušenosti respondentů s korupcí v průběhu uplynulého roku.

Výsledky GBK 2013 odrážejí **názory 114 270 respondentů ze 107 zemí**. Průzkum vydává mezinárodní nezisková organizace Transparency International (TI) a v letošním roce jej pro TI realizovala společnost WIN/GIA. Sběr dat proběhl v období září 2012 – březen 2013. Průzkum probíhal prostřednictvím osobního dotazování a rozhovorů po telefonu nebo online.

V rámci průzkumu jsou pokládány všeobecně formulované **otázky týkající se vnímání korupce a zkušeností respondentů s úplatky**. Další otázky zjišťují, které sektory jsou v jednotlivých zemích vnímány jako nejvíce postižené korupcí, jak respondenti hodnotí účinnost vládních protikorupčních opatření a zda důvěřují úsilí vybraných institucí s korupcí bojovat. Průzkum rovněž zjišťuje míru ochoty respondentů osobně se zapojit do boje proti korupci. Otázky se každý rok mění, přičemž některé se do průzkumu cyklicky vracejí, aby bylo možné srovnávat výsledky v čase.

Průzkum GBK proběhl v roce 2013 již poosmé a nabízí tak **možnost posoudit změny a trendy**, pokud jde o instituce, které veřejnost vnímá jako nejvíce zkorumpované, o účinnost vládních snah potírat korupci a o procentuální poměr respondentů, kteří zaplatili úplatek za účelem získání určité veřejné služby. Výsledky Barometru z předchozích let najdete na [www.transparency.cz](http://www.transparency.cz) nebo (podrobněji) na [www.transparency.org/policy\_research/surveys\_indices/gcb](http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb).