**Odpovědnost závodníků, trenérů, organizátorů tréninků a provozovatelů lyžařských areálů za škodu**

1.       V průběhu uplynulé závodní sezony došlo při organizovaném tréninku ke střetu lyžaře závodníka s cizí osobou na tréninkové trati. Vzhledem k tomu, že při tomto ona osoba neoprávněně se pohybující se vymezené tréninkové trati, utrpěla vážná poranění spočívající v komoci mozku, řezné ráně na dolní končetině, zlomenině horní a dolní končetiny, byla opětovně i orgány činnými v trestním řízení, tedy policií České republiky, tato problematika řešena. Mimo to však již do konce věcně a místně příslušnými soudy byla řešena problematika náhrady škody ve vztahu ke škodě, která vznikla při organizovaném tréninku závodníka a lyžařem, který vjel do tréninkové tratě.

2.       Vzhledem ke shora uvedenému si dovoluji zaslat níže uvedený rozbor spolu s právním stanoviskem, které pomůže při orientaci v této problematice zástupcům jednotlivých lyžařských oddílů, jejichž závodníci jsou účastni organizovaných tréninků a závodů v rámci činnosti těchto oddílů, když tito závodníci bezpochyby jsou členy Svazu lyžařů ČR, odborného sportovního úseku alpských disciplín.

3.       Předně nutno poznamenat, že pro zabezpečení organizace závodů a tréninků existuje Česká technická norma pod názvem **Značení a zabezpečení v zimním středisku**, **ČSN 018027**. Tato norma pochází ze srpna 2009. Přílohou této normy je i desatero FIS pravidel chování při lyžování. Tato FIS pravidla chování při lyžování se obecně vztahují na lyžaře a snowboardisty, nicméně bez diskuze **podle těchto pravidel nemůže postupovat závodník při závodu či závodník při organizovaném tréninku**.

Proto také citovaná Česká technická norma v čl. 6.2 určuje pravidla pro další činnosti v lyžařském areálu a v čl. 6.3 pravidla při pořádání závodů a závodních tréninků v lyžařském areálu.

4.       Co se týče pravidel pro další činnosti v lyžařském areálu obsahuje čl. 6.2 níže specifikované činnosti:

-          na sjezdových tratích jsou ostatní činnosti zakázány (např. sáňkování, bobování apod.) s výjimkou činností realizovaných po předchozím souhlasu provozovatele lyžařského areálu;

-          na sjezdových tratích je chůze výjimečně možná pouze po okraji sjezdové tratě tak, aby nebyli ohroženi ostatní lyžaři;

-          stoupání na lyžích po sjezdové trati je možné po okraji, jednotlivě za sebou;

-          přecházení trati je možné pouze na přehledných místech a s dostatečným odstupem;

-          uzavřené tratě nelze používat ani pro výstup;

-          pohyb psů a jiných zvířat na sjezdové trati je zakázán.

5.       Co se týče pravidel pro pořádání závodů a závodních tréninků v lyžařském areálu, čl. 6.3 citované normy, specifikuje, jaké podmínky musí být dodrženy při zajištění prostoru pro závodní trénink a závody. Jedná se o tyto:

-          prostory pro závody a závodní trénink musí být od ostatních tratí odděleny náležitým zabezpečením;

-          při konání závodního tréninku nebo závodů je nepovolaným osobám zakázáno vstupovat do vymezeného prostoru, stát v něm nebo se v něm pohybovat;

-          v provozním řádu jsou uvedeny podmínky provozu areálu při závodním tréninku a závodech, povinnosti provozovatele lyžařského areálu, pořadatele a lyžařských návštěvníků;

-          prostor pro závodní, lyžařský nebo snowboardový trénink určuje provozovatel lyžařského areálu;

-          instalaci zabezpečení pro závodní, lyžařský, nebo snowboardový tréninky zajišťuje organizátor tréninku podle závazných pokynů provozovatele areálu;

-          zodpovědnost za provozování tréninku a funkčnost zabezpečení v jeho průběhu nese organizátor tréninku;

-          účastníci tréninku s výjimkou trenéra musí být vybaveni schválenou ochrannou přilbou;

-          v případě pořádání lyžařských nebo snowboardových závodů musí dojít k vymezení prostoru pro závod podle závazných pokynů provozovatele lyžařského areálu;

-          zodpovědnost za konání závodu včetně ohraničení a zabezpečení prostoru nese pořadatel závodu (jury, organizační výbor).

6.       Z uvedeného zcela nepochybně vyplývá, že prostor pro závodní lyžařský nebo snowboardový trénink určuje provozovatel lyžařského areálu. Vlastní instalaci zabezpečení pro závodní lyžařský nebo snowboardový trénink zajišťuje **organizátor tréninku podle závazných pokynů provozovatele areálu**. Je nepochybné, že z valné většiny se příslušný trenér domlouvá s provozovatelem lyžařského areálu v jakém prostoru trénink proběhne a tento prostor je provozovatelem lyžařského areálu určen. Trenér, coby organizátor tréninku, je povinen zajistit instalaci zabezpečení pro závodní lyžařský nebo snowboardový trénink podle závazných pokynů provozovatele areálu, s tím, že prostor pro závodní trénink musí být od ostatních tratí oddělen náležitým zabezpečením a v provozním řádu musí být uvedeny podmínky provozu areálu při závodním tréninku a závodech, povinnosti provozovatele lyžařského areálu, pořadatele a lyžařských návštěvníků. **V tomto případě nese zcela určitě odpovědnost za provozování tréninku a funkční zabezpečení v jeho průběhu organizátor tréninku, což bývá nejčastěji trenér.** Až následně nastupuje event. odpovědnost za škodu provozovatele areálu.

*7.*       V případě konání závodu pak zodpovědnost za konání závodu včetně ohraničení a zabezpečení prostoru nese pořadatel závodu (jury, organizační výbor).

Pokud tedy při organizovaném tréninku provozovatel lyžařského areálu určí pro lyžařský trénink příslušný prostor a organizátor tréninku, v našem případě trenér, instaluje zabezpečení pro tento lyžařský trénink, které odděluje tuto tréninkovou trať od ostatních tratí, může sjezdový lyžař vyrazit na trať. Pokud by se v takovém případě závodník střetl s jiným lyžařem či osobou, lze pro tento případ obecně použít závěry rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.11.2012 sp. zn. 25 Cdo 4287/2011, z něhož vyplývá: *“Sjezdový lyžař, který při organizovaném tréninku spoléhá na to, že trenéři zabezpečili trať, nenese zavinění za kolizi s jiným lyžařem, ač věděl, že jízdou přes terénní zlom, při níž nezpomalí natolik, aby byl schopen zastavit na vzdálenost, na kterou má rozhled, může ohrozit lyžaře pod zlomem a způsobit škodu.”*

8.       Proto, aby se tedy jak závodník tak trenér, coby organizátor tréninku,  či provozovatel areálu,  úspěšně vyvinili v případě žaloby poškozeného proti nim, je třeba, aby byly zcela naplněny požadavky čl. 6.3 ČSN 018027, a dále, aby v případě vzniku škody byly skutečnosti o tom, že podmínky pro zajištění prostoru pro závodní tréninky byly dodrženy, byly i náležitě zadokumentovány, např. videozáznamem, výpověďmi svědků, fotodokumentací apod.

Jedině v takovémto případě je možno se vyhnout nepříjemným řízením buď v rámci šetření policie ČR či nepříjemným řízením u věcně a místně příslušného soudu.

Bylo by zcela jistě vhodné o těchto shora uvedených skutečnostech proškolit trenéry, aby byli schopni při zajišťování tréninku v příslušných lyžařských areálech důsledně postupovat podle shora citované ČSN a vyhnout se tak náhradám škody, resp. udělat vše pro to, aby jejich svěřenci zůstali nezraněni a aby nedocházelo ke zraněním třetích osob, resp. aby jejich možnost vniknout na tréninkovou trať  byla co nejvíce eliminována.

Důležité by také bylo, aby i v jednotlivých trenérských radách byla znovu prodiskutována otázka pojištění odpověndosti trenérů za škody vzniklé jejich činností třetím osobám.

 V Plzni dne 5.5.2014

JUDr. Robert Varga

člen ROSÚ SLČR

Varga, Vacík & Partners

advokátní kancelář s. r. o.

Plzeň, Vlastina 23, PSČ: 323 00

Kontakty:

tel a fax: +420 377 535 955

Mobil: +420 602 566 436