**Je normální nesplácet dluhy? Výjimka anebo běžná praxe?**

Letošní rok se nesl ve znamení vyhlížení novely insolvenčního zákona, která byla hlavním tématem říjnového Fóra věřitelů pořádaného Asociací inkasních agentur, jejíž členem je i společnost Intrum Czech, s.r.o včele s jednatelem Karolem Jurákem.

V současnosti společnost Intrum Czech, s.r.o. ročně uzdraví 29 331 dlužníků, kteří se zbaví dluhů. Novela zavádí tříletý proces oddlužení. Osvobození od placení zbývajících dluhů už nebude podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů, případy se budou posuzovat individuálně a budou existovat stejné podmínky pro spotřebitele I živnostníky. Vláda očekává, že se dlužníci vymaní z exekucí, vstoupí do řádné ekonomiky a veřejným rozpočtům tato změna přinese ročně 12 mld. Kč.

Skutečnost však bude úplně jiná. Dlužníci, kteří vstoupí do oddlužení, uhradí svým věřitelům v průměru nízká procenta (odhad činí 6,5%) a věřitelé utrpí velké finanční ztráty. Rovnost dlužníků nezohledňuje možnosti zdravých oproti hendikepovaným a mladých versus starých. Úvaha o okamžitém nástupu dlužníků do řádné ekonomiky s nárůstem příjmů veřejných rozpočtů o 12 mld ročně je jen zbožné přání. Značná část zadlužených lidí v exekucích zůstane, I když za ně společnosti zaplatí nebo odpustí všechny jejich dluhy.

Nejnebezpečnější na celé situaci je fakt, že mnoho dlužníků přejde na výhodnou taktiku dluhy neplatit, stále se budou pohybovat v šedé ekonomice a nakonec se zadluží znovu. Již nyní můžeme zaznamenat narůstající počet dluhů seniorů, kteří ve víře, že jim bude dluh odpuštěn, si berou na sebe závazky za svá vnoučata. Dá se očekávat, že státní rozpočet přijde o 15 mld. Kč, věřitelé současných dlužníků budou zkráceni o cca 100 mld. Kč a ztráty vzniklé u budoucích dlužníků mohou dosáhnout extrémní výše. Časem veřejnosti možná dojde nespravedlivost tohoto systému, protože například zadlužený soused se dostane z dluhů snadno a rychle, přičemž neuhradí téměř nic. Veřejnost by si měla uvědomit, že ve své podstatě bude platit ze svých daní dluhy svých spoluobčanů.

Řešení přitom existuje:

1. Nechat tříleté oddlužení pro ohrožené skupiny osob (invalidní a starobní důchodce, osamělé rodiče)
2. Přijmout tříleté oddlužení pro živnostníky tak, jak požaduje evropská směrnice
3. Pro zdravé jedince v produktivním věku ponechat pětileté oddlužení – tito lidé mohou po dosažení úhrady 60% dluhů skončit oddlužení po třech letech.
4. V rámci pětiletého oddlužení dlužníci dokáží stabilizovat své pracovní návyky, své pracovní místo a více si uvědomí nezbytnost šetřit a lépe hospodařit s penězi. Věřitelé získají z oddlužení vyšší míru uspokojení svých pohledávek a veřejnost bude mít pocit spravedlivého přístupu k zadluženým lidem.