БЮДЖЕТ

на Конституционния съд

за 2020 г.

| № | Показатели | Сума(хил. лв.) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 0,0 |
| II. | РАЗХОДИ  | 3 608,7 |
| 1.  | *Текущи разходи*  | 3 508,7 |
|  | в т.ч. |  |
| 1.1. | Персонал | 3 208,7 |
| 2.  | *Капиталови разходи*  | 100,0 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт  | 100,0 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 3 608,7 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 3 608,7 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | 0,0 |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО  | 0,0 |

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

| № | Наименование на функционалната област | Сума(хил. лв.) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. | Функционална област "Върховенство на Конституцията" | 3 608,7 |
|  | Всичко: | 3 608,7 |

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Конституционния съд, както следва:

| № | Показатели | Сума(хил. лв.) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. | 397,0 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. | 400,0 |

# Мисия

Мисията на Конституционния съд е да осигурява върховенството на Конституцията. Съдът е гарант за спазването на Конституцията, за защита на основните права на човека и свободите на гражданите. Конституционният съд е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и в своята дейност се ръководи само от Конституцията и Закона за Конституционен съд (ЗКС). Дейността на Конституционния съд се подпомага от неговата администрация, която обезпечава нормалното и законосъобразно реализиране на конституционно закрепените му правомощия.

# Организационно развитие и капацитет

Конституционният съд на Република България е специфична институция, създадена с Конституцията и натоварена да осигурява нейното върховенство. Организационното развитие на съда зависи от конституционната и законовата рамка на дейността му и от активността на институциите, имащи право да го сезират. Конституцията и ЗКС определят организацията, структурата, състава и компетентността на съда. Това е т. нар. външна регулаторна рамка за съда. От друга страна, Конституционният съд разполага със значителна свобода на преценка при определянето на организацията на дейността си, като приема своя собствен процедурен правилник. По този начин съдът урежда и административните, и структурните въпроси от неговата институционална дейност. Вътрешните правни актове, които съгласно закона се приемат от съда и вътрешните правила за дейността на администрацията, които се утвърждават от председателя, представляват вътрешната правна рамка.

Конституционният съд е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и в своята дейност се ръководи само от Конституцията и ЗКС. В същото време, в рамките на действащата конституционна и законова рамка, не разполага с мандат да подкрепи изготвянето на потенциалните изменения и/или допълнения в закона. Функционална и организационна независимост на Съда до известна степен е ограничена от други приложими закони, които се прилагат за другите публични институции.

Конституционният съд се състои от 12 съдии, положили клетва да спазват добросъвестно задълженията си, възложени от Конституцията и ЗКС. Организацията на дейността на Конституционния съд е регламентирана в ЗКС и в Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС). В чл. 11 ПОДКС е посочена структурата на администрацията, която се ръководи от главен секретар и се обособява в дирекция „Обща администрация“ и дирекция „Специализирана администрация“. Към момента дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение.

В Стратегия за развитие на администрацията на Конституционния съд на Република България 2019 г. – 2021 г. са очертани приоритетите в работата на администрацията на Конституционния съд с акцент върху следните шест основни области: организационна и функционална структура, вътрешна правна рамка, инфраструктура и информационни технологии, комуникация и информация, международна дейност и публични финанси.

Поставените стратегическите цели ще засилят допълнително усилията за изграждане на експертна администрация, привличане на нови човешки ресурси и по-добри условия на труд, повишаване на осведомеността на обществеността относно ролята и функциите на съда, повишаване на нивото на прозрачност по отношение на обществото, както и ефективно членство в международни форуми и организации. Развитието на администрацията на Конституционния съд, постигането на добро финансово управление и по-нататъшното изграждане на публичния образ на съда като институция, по косвен начин ще се отразят и на дейността на самия съд и ще допринесат за повишаване на качеството на конституционното правосъдие.

# ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „Върховенство на конституцията“

Създаването на Конституционния съд става възможно с приемането на Конституцията на Република България на 12 юли 1991 г. Конституционният съд е независим орган, чиято основна задача е да обезпечи върховенството на Конституцията. Неговите решения са задължителни за всички.

Конституционният съд на Република България има следните правомощия:

* дава задължителни тълкувания на Конституцията;
* произнася се по искане за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и на актове на президента;
* решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента и Министерския съвет, както и между органи на местно самоуправление и централните изпълнителни органи;
* произнася се по съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствието на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна;
* произнася се по спорове за конституционността на политическите партии и сдружения;
* произнася се по спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент;
* установява обстоятелствата по чл. 97, ал. 1, точки 1 и 2 и ал. 2 от Конституцията;
* произнася се по спорове за законността на избора на народен представител;
* установява неизбираемост или несъвместимост на народен представител с упражняването на други функции;
* произнася се по спорове за законността на избора на член на Европейския парламент от Република България;
* произнася се по обвинения, повдигнати от Народното събрание, срещу президента и вицепрезидента;
* снема имунитета и установява фактическа невъзможност и несъвместимост на съдия от Конституционния съд.

Със закон не могат да се дават или отнемат правомощия на Конституционния съд.

Всички правомощия на Конституционния съд представляват по своята същност материален критерий за неговото правно положение. Те съдържат и изразяват заложената в Конституцията идея, че Конституционният съд е конституционен орган, вграден в устройството и функционирането на държавата и в едни нови условия, каквито представлява членството на България в наддържавна общност — Европейският съюз, Конституционният съд несъмнено обогатява своята роля и проявления.