Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

П Р Е Д Л О Г

НА

 ЗАКОН ЗА БИРОТО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

Skopje,avgust 2012 година

ВОВЕД:

I.ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

 Во рамки на реформата на правосудниот систем во Република Македонија се наметна потребата од донесување на нов закон за Бирото за судски вештачења, како стручен орган за вршење на вештачења, што претставува важен сегмент во постапките кои се водат пред судовите и управните органи во Република Македонија, со цел развивање на европските стандарди во сферата на правото и правдата.

 Со досегашното законско решение дејноста на органот беше регулирана со: Законот за основање и работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот (“Службен весник на СРМ бр.9/77”), Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија бр.58/00, 44/02, 82/08,167/10 и 51/11”), што е една од основните причини за донесување на овој предлог закон. Постојното законско решение не кореспондира со сегашните нови услови и реформата на правосудниот систем во Република Македонија, особено што истото датира од март месец 1977 година, а потребата од надградување и усогласување со материјалните закони е неопходна.

 Предлог на Законот за Бирото за судски вештачења обезбедува правна рамка и уредување на дејноста на Бирото за судски вештачења во единствен прецизиран и конкретизиран законски текст.

 Градењето на независно судство и стручни институции, како основа на владеењето на правото и гаранција за остварување и заштита на човековите права и слободи е императив кој може да се оствари единствено преку законски решенија кои овозможуваат на странките еднаквост во постапката, правичност, законитост, стручност, чесност, непристрасност, професионалност, одговорност, совесност и ефикасност, а со кои членот 6 од Европската конвенција за човекови права и слободи, правото на правична судска постапка, целосно би бил запазен.

Главната цел на овој предлог закон е навремено, ефикасно и стручно извршување на дејствијата на вештачење во постапките. Стручен орган за извршување на вештачења и вештакот непосредно е лице со посебна стручна подготовка кое изготвува стручен наод и мислење за одредени факти, повикан од страна на судот или странките, кое преку своите стручни сознанија овозможува реална слика за фактичката состојба, која за судот е од суштинско значење правилно да ја утврди и врз основа на истата да донесе одлука.

Со досегашното законско решение беше предвидено постоење на стручен орган во рамките на општественото уредување од минатото, кое не кореспондира со условите кои постојат во денешниот систем на функционирање на правосудството и правната сигурност на субјектите во постапките.

Со новиот Предлог закон е утврдена потреба од висока професионализација на институцијата и вработените(вештаци), со што се гарантира квалитетно извршување на вештачењата. Особено внимание се посветува на постојаното стручно усовршување, како и давање на стручна помош и едукација за лицата апликанти за полагање на стручен испит за вештак. Во Предлог законот, се предвидени и одредби за следење на научните и стручните достигнувања во секоја пооделна област. Во законскиот текст се содржани и одредби кои се однесуваат на процената, и запознавање на барателите на процена со достигнувањата во определените области за процена, со што се овозможува достапност на физичките и правните лица за барање на процена од стручен орган и вршење на процената истовремено во повеќе области во согласност со потребите на субјектите.

Во овој предлог закон е определена улогата и надлежноста на Бирото за судски вештачења, кое со Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија бр.58/2000”), од Републички завод за судски вештачења е преименуван во Биро за судски вештачења, орган во состав на Министерството за правда со својство на правно лице.

 Вештачењата во рамките на Бирото се изготвуваат врз основа на факти, увиди и реконструкции, со примена на стручна методологија, научни достигнувања и сознанија, за секоја од областите во која се изготвува вештачењето. Во поглед на насоките, фактите и околностите кои треба да се утврдат, неопходна е целосна пристапност, соработка и анализа на вештаците и висок степен на взаемна соработка со правосудните органи, со што се постигнува поголема ефикасност и ефективност во постапките.

 Според компаративните сознанија и искуства од земјите членки на Европската Унија (Република Латвија, Холандија, Avstrija и др.), стручните установи и органи кои извршуваат вештачења се и членки на европската мрежа на институции за вештачење(форензика). Единството на европскиот простор, во примената на методологии и стандарди во рамките на работата на овие органи се огледа и преку непосредната соработка која постои меѓу нив на полето на вршење на вештачењата. Во Република Латвија, во рамки на Министерството за правда, Државната институција за судските вештачења заедно со институциите за вештачење од другите балтички земји, Литванија и Естонија, имаат потпишано Меморандум за соработка во областа на судските вештачења со цел унапредување на соработката на сите нивоa.

 Министерството за правда и Бирото за судски вештачења, пристапија кон анализа на искуствата во однос на уредувањето на оваа област и стручните институции во наведените земји, кои како добар пример придонесоа за креирањето на предложениот законски текст.

Имајќи ја во предвид состојбата во областа на вештачењето, значењето и улогата на судските вештачења во постапките пред надлежните органи, значењето кое го има Бирото за судски вештачења во постојната номенклатура, се изготви овој предлог на законски текст .

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 Целта на предлог законот е регулирaње на надлежноста и дејноста на Бирото за судски вештачења, со што ќе се овозможи навремено, ефикасно и стручно извршување на вештачењата во постапките, како и на процените во согласност со потребите на субјектите.

 Законот се заснова врз начелата на:

* законитост
* одговорност
* стручност
* ефикасност
* професионалност
* непристрасност.

 Со донесување на Законот ќе се запазат начелата утврдени во меѓународните акти кои ја третираат независноста на судството и ќе се постигне висок степен на професионалност и одговорност во процесните дејствија.

III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

 Фискалните импликации за спроведување на законот ќе бидат исти како и досегашните фискални импликации, нема дополнителни фискални последици врз Буџетот на Република Македонија.

 IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

 Фискалните импликации за спроведување на Предлог Законот се утврдени во образецот за оцена на фискалните импликации и истите ќе бидат обезбедени од Буџетот на Република Македонија.

Спроведувањето на Предлог законот не повлекува материјални обврски за одделни субјекти.

 V. ЗАКОНИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ИЗМЕНАТ СО ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОВОЈ ЗАКОН

 Донесувањето на Закон за Бирото за судски вештачења не предизвикува нужни измени во законите, освен определени измени на одредби кои се однесуваат на Законот за вештачење. Наведените и предвидени измени се веќе во тек.

Z A K O N

ZA BIROTO ZA SUDSKI VE[TA^EWA

**I**.Osnovni odredbi(op{ti)

^len 1

 So ovoj zakon se ureduvaat nadle`nostite na Biroto za sudski ve{ta~ewa (vo natamo{niot tekst:Biroto), organizacijata i raboteweto, kako i drugi pra{awa od zna~ewe za sudskite ve{ta~ewa, superve{ta~ewa, procena, stru~na analiza i gri`a za unapreduvawe na rabotite na ve{ta~eweto i procenata.

^len 2

 Biroto e organ na dr`avna uprava vo sostav na Ministerstvoto za pravda, so svojstvo na pravno lice.

 Biroto vr{i stru~ni raboti od oblasta na sudskite ve{ta~ewa, i superve{ta~ewa za potrebite na sudovite vo Republika Makedonija, za potrebite na organite na dr`avnata uprava, drugite dr`avni organi, edinicite na lokalna samouprava, fizi~kite i pravnite lica, kako i za drugi subjekti za koi e potrebno da se izvr{i ve{ta~ewe.

 Biroto gi vr{i i rabotite na procena soglasno zakon.

 Biroto gi vr{i rabotite na stru~na analiza za potrebite na organite na dr`avnata uprava, drugite dr`avni organi, edinicite na lokalna samouprava, fizi~kite i pravnite lica, kako i za drugi subjekti za koi e potrebno da se izvr{i stru~na analiza.

^len 3

 Svoite nadle`nosti utvrdeni so ovoj i drug zakon, Biroto gi izvr{uva vrz osnova na slednive na~ela:

 - zakonitost,

 - odgovornost,

 - stru~nost,

 - efikasnost,

 - profesionalnost i

 - nepristrasnost.

^len 4

 Vr{eweto na rabotite od svojata nadle`nost, osobeno vr{ewe na ve{ta~ewa, superve{ta~ewa i procena, Biroto gi zasnova vrz nau~ni i stru~ni metodi so primena na metodologija i soznanija spored dostignuvawata na naukata i iskustvata na praktikata vo soodvetnata oblast.

**II**.Delokrug na rabota, organizacija i rakovodewe

1.Delokrug na rabota na Biroto za sudski ve{ta~ewa

^len 5

 Biroto za sudski ve{ta~ewa vo izvr{uvaweto na rabotite od svojot delokrug vo vr{eweto na ve{ta~ewata e nadle`no za:

 1)ve{ta~ewa vo oblasta na finansiite i materijalnoto rabotewe,

 2)ve{ta~ewa vo patniot, `elezni~kiot, vodniot, vozdu{niot i soobra}ajot na `i~arite;

 3)ve{ta~ewa od oblasta na elektrotehnikata i ma{instvoto, grade`ni{tvoto i arhitekturata;

 4)ve{ta~ewa od oblasta na zemjodelieto, agronomijata i tehnologijata;

 5)ve{ta~ewa od drugi oblasti;

 6)stru~ni analizi od oblasta na finansiite, danocite, ekonomijata i drugi soodvetni oblasti;

 7)superve{ta~ewa vo oblasta vo koja vr{i ve{ta~ewa za potrebite na sudovite, organite na dr`avnata uprava, drugite dr`avni organi, edinicite na lokalna samouprava, po predmetite po koi ve{ta~eweto go vr{el drug ve{tak.

^len 6

 Vo delokrugot na Biroto od oblasta na ve{ta~eweto spa|a:

 -sledewe na nau~nite, stru~nite i tehni~kite dostignuvawa vo oblastite vo koi vr{i ve{ta~ewa i prezemawe merki za usovr{uvawe na rabotata, metodite na ve{ta~ewata i stru~no usovr{uvawe na vrabotenite i nadvore{nite sorabotnici;

 -zapoznavawe na baratelite na ve{ta~ewata so dostignuvawata vo opredelenite oblasti, zaradi nivno upatuvawe vo mo`nostite za koristewe na ve{ta~ewata;

 -prezemawe merki za osposobuvawe lica za ve{ta~ewa i mo`nost za nivno anga`irawe kako postojani ili povremeni ve{taci od baratelite na ve{ta~ewata;

 -uka`uvawe pomo{ na baratelite na ve{ta~ewata vo izborot na stru~ni lica za postojani ili povremeni ve{taci;

 -predlaga programi za unapreduvawe na dejnosta ve{ta~ewe;

 -vr{i sovetodavna stru~na rabota za podobruvawe na kvalitetot vo dejnosta ve{ta~ewe;

 -dava stru~na pomo{ preku ~lenuvawe vo komisii i rabotni tela od soodvetni oblasti;

 - sproveduva obuka i edukacija za ostru~uvawe za vr{ewe na ve{ta~ewe;

 - u~estvuva vo sproveduvaweto na kontinuiranata obuka za ve{taci, so cel prakti~no i teoretsko usovr{uvawe na znaewata i ve{tinite;

 - obezbeduvawe na me|unarodna pomo{ vo oblasta na ve{ta~ewata, i sorabotka so me|unarodni organizacii i zdru`enija, i

 -vr{ewe i na drugi raboti opredeleni so zakon ili so drug propis.

^len 7

 Vo delokrugot na Biroto od oblasta na procenata spa|a:

 -sledewe na nau~nite, stru~nite i tehni~kite dostignuvawa vo oblastite vo koi vr{i procena i prezemawe merki za usovr{uvawe na rabotata, metodite na procena i stru~no usovr{uvawe na vrabotenite i nadvore{nite sorabotnici;

 -zapoznavawe na baratelite na procena so dostignuvawata vo opredelenite oblasti, zaradi nivno upatuvawe vo mo`nostite za koristewe na procenata;

 -prezemawe merki za osposobuvawe lica za procena i mo`nost za nivno anga`irawe kako postojani ili povremeni proceniteli od baratelite na procenata;

 -uka`uvawe pomo{ na baratelite na procenata vo izborot na stru~ni lica za postojani ili povremeni proceniteli;

 -predlaga programi za unapreduvawe na dejnosta procena;

 -vr{i sovetodavna stru~na rabota za podobruvawe na kvalitetot vo dejnosta procena;

 -dava stru~na pomo{ preku ~lenuvawe vo komisii i rabotni tela od soodvetni oblasti;

 -sproveduva obuka i edukacija za ostru~uvawe za vr{ewe na procena;

 -u~estvuva vo sproveduvaweto na kontinuiranata obuka za proceniteli, so cel prakti~no i teoretsko usovr{uvawe na znaewata i ve{tinite;

 -obezbeduvawe na me|unarodna pomo{ vo oblasta na procenata i sorabotka so me|unarodni organizacii i zdru`enija i

 -vr{ewe i na drugi raboti opredeleni so zakon ili so drug propis.

^len 8

 Vo vr{eweto na rabotite od svojot delokrug i za opredeleni raboti od nadle`nost na Biroto koi baraat posebna stru~nost i za ~ie izvr{uvawe se potrebni soodvetni stru~ni lica, oprema i uredi koi ne gi poseduva Biroto, Biroto mo`e da sklu~i dogovor za sorabotka so drug organ na dr`avna uprava, visokoobrazovna ustanova, nau~na ustanova ili stru~na ustanova.

^len 9

 Na Biroto za izvr{enite ve{ta~ewa, superve{ta~ewa, procena i stru~na analiza mu sleduva nagrada i tro{oci soglasno utvrdeniot cenovnik, koj{to e vo soglasnost so zakonite koi ja ureduvaat predmetnata oblast.

 Nagradata i tro{ocite za ve{ta~ewe, superve{ta~ewe, procena i stru~na analiza gi podmiruvaat baratelite na uslugata.

 Biroto mo`e da izvr{uva, ve{ta~ewa, superve{ta~ewa, procena i stru~na analiza bez nadomestok so donesena odluka od strana na osnova~ot.

^len 10

 Slu`ben jazik pri vr{ewe na ve{ta~ewe e makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo.

 Drug slu`ben jazik {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite i negovoto pismo mo`e da se koristi vo postapka na ve{ta~ewe vo soglasnost so zakon.

2.Organizacija i rakovodewe

^len 11

 Organizacijata na Biroto ja utvrduva direktorot so aktite za organizacija i sistematizacija na rabotnite mesta, rabotite i zada~ite soglasno so nadle`nostite na Biroto.

 Ministerot za pravda, na predlog na direktorot na Biroto, go donesuva aktot za organizacija i aktot za sistematizacija na rabotnite mesta vo Biroto.

^len 12

 So rabotata na Biroto rakovodi direktor.

 Direktorot na Biroto, go imenuva Vladata na Republika Makedonija za period od ~etiri godini, so pravo na povtorno imenuvawe.

 Imenuvaweto na direktorot se vr{i vrz osnova na negovata stru~nost i kompetentnost.

^len 13

 Na direktorot mu prestanuva mandatot pred istekot na vremeto za koe e imenuvan:

* poradi smrt,
* na negovo barawe,
* ako e utvrdena trajna nesposobnost za rabota i
* ako gi ispolnuva uslovite za penzionirawe.

^len 14

 Vladata na Republika Makedonija go razre{uva direktorot na Biroto pred istekot na mandatot za koj e imenuvan:

* poradi nestru~no i nesovesno vr{ewe na funkcijata,
* ako so pravosilna odluka mu e izre~ena merka zabrana za vr{ewe profesija, dejnost ili dol`nost i
* ako so pravosilna sudska odluka e osuden na kazna zatvor vo traewe nad {est meseci.

^len 15

 Direktorot za svojata rabota i rabotata na Biroto e odgovoren pred Vladata na Republika Makedonija i ministerot za pravda.

^len 16

 Direktorot go pretstavuva i zastapuva Biroto pred nadle`nite organi, osven pred nadle`nite sudovi pred koi go zastapuva Dr`avniot pravobranitel na Republika Makedonija, obezbeduva zakonito i efikasno vr{ewe na rabotite i zada~ite, rakovodi i ja organizira rabotata na Biroto.

 Direktorot gi ima slednite nadle`nosti:

-donesuva finansiski plan i plan za rabota na Biroto;

-odlu~uva za pravata i obvrskite na vrabotenite vo Biroto soglasno so zakon;

-formira komisii i drugi rabotni tela vo Biroto;

-odlu~uva za anga`irawe na nadvore{ni sorabotnici na Biroto i

-vr{i i drugi raboti utvrdeni so ovoj zakon.

 Direktorot mo`e vo pismena forma da prenese oddelni negovi ovlastuvawa na rakovodni slu`benici vo Biroto.

^len 17

 Funkcijata direktor e nespojiva so vr{ewe drugi javni funkcii ili profesii.

**III**. Specifi~nosti vo pravata, obvrskite i odgovornostite na vrabotenite

1.Vraboteni vo Biroto za sudski ve{ta~ewa

^len 18

 Vo Biroto se vraboteni ve{taci, dr`avni slu`benici i lica koi nemaat status na dr`avni slu`benici.

^len 19

Ve{tacite se lica koi izvr{uvaat posebni dol`nosti i ovlastuvawa, opredeleni so ovoj i drug zakon.

Ve{tacite vr{at ve{ta~ewa vo sudskite postapki, upravna postapka i po barawe na stranki vo soglasnost so odredbite na procesnite zakoni i drug zakon.

 Ve{tacite na Biroto imaat slu`bena legitimacija.

 Ministerot za pravda, na predlog na direktorot, gi propi{uva formata i sodr`inata, izdavaweto i odzemaweto na slu`benata legitimacija.

 Status na dr`avni slu`benici imaat vrabotenite koi vr{at stru~ni raboti od oblasta na materijalno-finansiskite, smetkovodstvenite, normativno-pravnite, stru~no administrativnite, informati~ki i drugi raboti od nadle`nost na Biroto.

Vrabotenite vo Biroto koi vr{at pomo{ni i tehni~ki raboti nemaat status na dr`aven slu`benik.

^len 20

 Zvawata na vrabotenite ve{taci se:

* glaven ve{tak {to soodvetstvuva na zvaweto rakovoditel na sektor;
* vi{ ve{tak {to soodvetstvuva na zvaweto pomo{nik rakovoditel na sektor;
* samostoen ve{tak {to soodvetstvuva na zvaweto rakovoditel na oddelenie, i
* pomlad ve{tak {to soodvetstvuva na zvaweto sovetnik.

Re{enieto za opredeluvawe na zvaweto od stavot 1 na ovoj ~len go donesuva direktorot.

^len 21

Platite na ve{tacite se utvrduvaat vrz osnova na koeficienti i toa:

* glaven ve{tak so koeficient 3,30
* vi{ ve{tak so koeficient 3,10
* samostoen ve{tak so koeficient 3,00 i
* pomlad ve{tak so koeficient 2,90

Ministerot za pravda, na predlog na direktorot ja utvrduva vrednosta na osnovicata.

**(alternativa na ~lenovite 20 i 21)**

Platata na vrabotenite ve{taci mo`e da se utvrdi vo zgolemen ili namalen iznos do 30%, srazmerno na izvr{enite raboti od rabotnoto mesto, odnosno od doverenite raboti i pridonesot na ve{takot vo vkupnoto rabotewe na Biroto, a vrz osnova na ocenuvawe za raboteweto.

^len 22

 Vrabotenite ve{taci vo Biroto pokraj op{tite uslovi, potrebno e da gi ispolnuva i slednite uslovi:

-da ima najmalku pet godini rabotno iskustvo vo soodvetna oblast na ve{ta~ewe;

-so pravosilna odluka da ne mu e izre~ena zabrana za vr{ewe profesija, dejnost ili dol`nost se dodeka traat posledicite od zabranata;

-da ima licenca za ve{tak od soodvetna oblast i

-drugi uslovi utvrdeni so zakon.

2.Primena na op{ti odredbi

^len 23

 Za vrabotenite ve{taci vo odnos na pravata, obvrskite i odgovornostite od raboten odnos, pokraj ovoj zakon se primenuvaat i odredbite od Zakonot za dr`avni slu`benici i Zakonot za rabotni odnosi, propisite od oblasta na zdravstvenoto, penziskoto i invalidskoto osiguruvawe.

^len 24

 Za vrabotenite vo Biroto koi vr{at stru~ni raboti od oblasta na materijalno-finansiskite, smetkovodstvenite, normativno-pravnite, stru~no administrativnite, informati~ki i drugi raboti od nadle`nost na Biroto vo odnos na pravata, obvrskite i odgovornostite od raboten odnos se primenuvaat odredbite od Zakonot za dr`avni slu`benici, Zakonot za rabotni odnosi i propisite od oblasta na zdravstvenoto, penziskoto i invalidskoto osiguruvawe.

^len 25

Za vrabotenite vo Biroto koi vr{at pomo{ni i tehni~ki raboti vo odnos na pravata, obvrskite i odgovornostite od raboten odnos se primenuvaat odredbite od Zakonot za rabotni odnosi, propisite od oblasta na zdravstvenoto, penziskoto i invalidskoto osiguruvawe i Kolektiven dogovor.

3.Plata i nadomestoci

^len 26

 Vrabotenite vo Biroto imaat pravo na plata, nadomestoci na plata i drugi nadomestoci.

 Platata na vrabotenite, nadomestocite na plata i drugite nadomestoci se obezbeduvaat od Buxetot na Repubilka Makedonija.

^len 27

 Sistemot na nagraduvawe na ve{taci i vrabotenite vo Biroto poblisku go opredeluva ministerot za pravda po predlog na direktorot so Pravilnik.

 Nadomestocite od stav 1 na ovoj ~len se ispla}aat od ostvarenite sopstveni prihodi na Biroto.

4.Obvrski na vrabotenite vo Biroto za sudski ve{ta~ewa

^len 28

 Vrabotenite vo Biroto za sudski ve{ta~ewa se dol`ni:

1) rabotnite zada~i da gi vr{at sovesno, stru~no, efikasno, uredno i navremeno vo soglasnost so Ustavot, zakon i drugi akti na Biroto;

2)da gi izvr{uva naredbite od neposredno pretpostaveniot rakovoditel i da postapuva po niv vo soglasnost so Ustavot, zakon i drug propis;

3)da go po~ituva propi{anoto rabotno vreme i

4)opremata {to mu e dadena na koristewe za izvr{uvawe na negovite dol`nosti da ja upotrebuva so dol`no vnimanie i kako dobar doma}in vo soglasnost so nejzinata namena i istata da ne ja koristi vo privatni celi;

 Vrabotenite ve{taci pokraj dol`nostite od stavot 1 na ovoj ~len gi imaat i slednite dol`nosti:

1)da ja vr{at svojata rabota nepristrasno i bez vlijanie od strana na drugi subjekti, da ne se rakovodat od svoi li~ni finansiski interesi, da ne gi zloupotrebuvaat ovlastuvawata i statusot i da go {titat ugledot na Biroto;

2)stru~no da go usovr{uvaat svoeto znaewe zaradi unapreduvawe na profesionalnite barawa so postojano po~ituvawe i primenuvawe na propisite za vr{ewe na svojata slu`bena dol`nost;

3)da ne koristat privilegii i osloboduvawa, barawe ili primawe materijalna ili druga korist pri ispolnuvawe na svoite slu`beni obvrski;

4)ne smeat da vr{at nikakva druga funkcija, dol`nost ili dejnost povrzana so ostvaruvawe na profit koja e vo sudir so nivnata slu`bena dol`nost;

5)ne smeat da vr{at dejnost koja e vo sudir so nivnata slu`bena dol`nost kako sopstvenici ili partneri vo trgovski dru{tva, ~lenovi na upravni odbori ili na nadzorni organi na trgovski dru{tva;

6)ne smeat vo neovlasteni celi da koristat i da dadat koja bilo informacija, koja ja osoznale vo tekot na postapkata na ve{ta~ewe i

7) da ne se odnesuvaat nepristojno ili nedoli~no sprema strankite.

Vrabotenite vo Biroto se dol`ni da gi ~uvaat klasificiranite informacii soglasno so propisite za klasificirani informacii, i po prestanok na rabotniot odnos vo Biroto, odnosno se do prestanok na periodot na ograni~uvawe.

Vrabotenite vo Biroto za nepridr`uvawe kon obvrskite propi{ani vo stavovite (1), (2) i (3) na ovoj ~len }e bidat povikani na disciplinka odgovornost, kako i na prekr{o~na ili krivi~na odgovornost vo soglasnost so zakon.

^len 29

 Rabotnite dejnosti koi se vo sudir so slu`benite dol`nosti na vrabotenite gi propi{uva direktorot so operativna instrukcija.

**IV.**.Vr{ewe na ve{ta~ewe, procena i nadvore{ni sorabotnici

^len 30

 Za vr{ewe na rabotite od svoja nadle`nost, Biroto mo`e da anga`ira i nadvore{ni sorabotnici od soodvetna oblast.

 Nadvore{nite sorabotnici ve{ta~ewata i procenite gi vr{at vo ime i za smetka na Biroto.

 Nadvore{nite sorabotnici na Biroto se dol`ni da gi ispolnuvaat uslovite opredelni so zakonite za procesni postapki i drug zakon.

^len 31

 Vo vr{ewe na rabotite na ve{ta~ewata i procenite, ve{tacite i nadvore{nite sorabotnici se samostojni i nezavisni.

 Vo domenot na pravilata za ve{ta~ewata i procenata, vistinitosta na naodot i misleweto, ~uvaweto na tajnosta, prisustvoto na ve{takot pred sud i pravata i dol`nostite na ve{takot }e se primenuvaat procesnite odredbi {to se odnesuvaat na ve{tacite i ve{ta~eweto, odnosno procenata i zakonskite odredbi so koi se ureduvaat ve{ta~ewata i procenite.

^len 32

 Ve{ta~ewata i procenite po pravilo gi vr{at vrabotenite ve{taci.

 Vo osobeno slo`eni slu~ai, ili dokolu za ve{ta~eweto, odnosno procenata e potrebno i u~estvo na drugi ve{taci, odnosno proceniteli so ista ili druga specijalnost , po barawe na nadle`nite organi, ili ako postojat drugi pri~ini predvideni so aktite na Biroto, za ve{ta~eweto, odnosno procenata, mo`e da bide anga`irana i druga stru~na ustanova, samo ve{taci, odnosno proceniteli od taa ustanova ili nadvore{ni sorabotnici na Biroto.

^len 33

 Vo slu~aj koga ve{tacite poradi anga`iranost ne se vo mo`nost da go izvr{at ve{ta~eweto ili procenata, ili ako postojat drugi pri~ini, direktorot na Biroto mo`e ve{ta~eweto odnosno procenata da ja doveri na nadvore{en sorabotnik, dokolu se ispolneti uslovite predvideni so op{tite akti na Biroto.

^len 34

 Za izvr{enoto ve{ta~ewe ili procena ili u~estvo vo ve{ta~ewe, odnosno procena, nadvore{nite sorabotnici na Biroto imaat pravo na nadomestok i nagrada.

 Uslovite za pravoto na nadomestok i nagrada i nivnata visina za nadvore{nite sorabotnici se opredeluva spored visinata na tro{ocite za ve{ta~ewata ili procena so donesuvawe na poseben pravilnik.

 Pravilnikot od stav 2 na ovoj ~len na predlog na direktorot na Biroto go donesuva Ministerot za pravda.

^len 35

 Za vr{ewe na stru~nite raboti od nadle`nost na Biroto, direktorot mo`e da formira stru~ni timovi so u~estvo na nadvore{ni stru~ni i nau~ni eksperti.

 Sostavot i brojot na ~lenovite na stru~nite timovi gi utvrduva direktorot na Biroto.

**V**.Finansirawe

^len 36

 Sredstvata za finansirawe na Biroto se obezbeduvaat od Buxetot na Republika Makedonija.

 Biroto mo`e da ostvaruva sopstveni prihodi, prihodi od donacii i od drugi izvori utvrdeni so zakon.

 Sredstvata od stavot (2) na ovoj ~len se koristat za funkcionirawe, osovremenuvawe, unapreduvawe i opremuvawe na rabotata na Biroto, kako i za edukacija (i stimulirawe na rabotata) na vrabotenite.

**VI**.Preodni i zavr{ni odredbi

^len 37

 Biroto e praven sledbenik na Republi~kiot zavod za sudski ve{ta~ewa vo oblasta na finansiite, materijalnoto rabotewe i soobra}ajot so denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon.

 Vrabotenite, opremata, inventarot, dokumentacijata, arhivata, drugite raboti i drugite sredstva za rabota od Republi~kiot zavod za sudski ve{ta~ewa vo oblasta na finansiite, materijalnoto rabotewe i soobra}ajot se prezemaat vo Biroto.

^len 38

 Podzakonskite akti predvideni vo ovoj zakon }e se donesat vo rok od {est meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, a do nivnoto donesuvawe va`at postojnite podzakonski akti.

^len 39

 So denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon prestanuva da va`i Zakonot za osnovawe i rabota na Republi~kiot zavod za sudski ve{ta~ewa vo oblasta na finansiite, materijalnoto rabotewe i soobra}ajot(,,Slu`ben vesnik na SRM,, broj 9/1977).

^len 40

 Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija,,.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ**

 I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Предлогот на Законот за Бирото за судски вештачења содржи 40 членa систематизирани во 6 глави: I.Основни одредби; II.Делокруг на работа,организација и раководење; III.Специфичности во правата,обврските и одговорностите на вработените; IV.Вршење на вештачење,процена и надворешни соработници; V.Финансирање; VI.Преодни и завршни одредби.

 Со одредбите од првата глава (Основни одредби , членовите од 1 до 4) се уредува надлежноста на Бирото за судски вештачења: во членот 1 се уредуваат надлежностите на Бирото, во член 2 се определуваат работите коишто ги врши органот, во член 3 и 4 се содржани начелата, и методите на примена при вршење на својата дејност.

 Со одредбите од втората глава (Делокруг на работа, организација и раководење, членовите од 5 до 17) се уредува делокругот на работа во вршење на вештачењата и областите во кои се извршуваат потребните вештачења, делокругот на работа во вршење на процената, следењето и примената на научни, стручни и технички достигнувања, како и примена на соодветни и веродостојни методологии, спроведувањето на обука со цел остручување на лица за вршење на вештачења и процена од соодветна област, соработка и координација со институции за извршување на вештачењата и процените, особено на институциите од научен карактер, соработка и со меѓународни институции и организации. Се уредуваат и организацијата и раководењето преку одредбите со кои се определува раководењето со органот, именување, престанок и разрешување на директорот, организирање на ефикасен процес на вршење на работата и работните задачи во органот.

 Со одредбите од третата глава (Специфичности во правата, обврските и одговорностите на вработените, членовите од 18 до 29) се уредуваат номенклатурата и статусот на вештаците, и стручните работници во органот, со определување на статусот на вештаците како лица со специфичности кои е потребно да ги исполнуваат условите определени со законот за државни службеници и законот за работни односи, но и со законите за процесните постапки, како и материјалните закони за соодветната област и посебните услови, обврската за обезбедување на потребните услови за работа, обврската за совесно, стручно, ефикасно и навремено извршување на работните задачи во согласност со закон, почитување на обврската за чување на класифицирана информација, одредување на правата на вработените и соодветни работни услови за извршување на службените должности, правото на плата и коефициентите за плата, поради определената специфичност на работата на вештаците, што соодветсвува со работа под притисок и завршување на предметите во итни временски термини(особено делата од областа на органзираниот криминал), овозможување на обука и едукација од соодветни области.

 Со одредбите од четвртата глава (Вршење на вештачење, процена и надворешни соработници, членовите од 30 до 35) се уредуваат работите на извршување на вештачењата и процените, можноста за ангажирање на надворешни соработници, што е од значење за ефикасно и навремено завршување на потребните вештачења, должностите на надворешните соработници, оформувањето на стручни тимови во областите на вештачење кога се потребни вештаци од повеќе области на вештачење.

 Со одредбите од петтата глава (Финансирање член 36) се уредува прашањето поврзано со работите на финансирање на органот.

 Со одредбите од шестата глава (Преодни и завршни одредби, членовите од 37 до 40) се уредуваат преодните и завршни одредби, роковите за донесување на подзаконските акти, како и рокот за стапување во сила на законот.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

 Со предложените одредби се уредува дејноста на Бирото за судски вештачења како стручен орган, и значаен сегмент во правосудниот систем на Република Македонија, со цел обезбедување соодветна стручност и компетентност во вршење на вештачењата, и унапредување на квалитетот во дејноста вештачење.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

 Со предложеното решение се создаваат услови и ќе се овозможи навремено, ефикасно и стручно одвивање на дејствијата на вештачење во постапките кои се одвиваат пред судовите. Истовремено ќе се зголеми ажурноста во постапката на вештачење со определување стручен орган за вршење на вештачењата од повеќе области, вршење на супер вештачење за потребите на процесните постапки, како и вршење на процена од соодветни области.

 Со извршување на вештачењата од професионален и стручен орган со примена на соодветни стандарди и технологии, се зголемува и продуктивноста на решавање на судските предмети.