**VLASTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ NEROVNOST. Přerozdělováním ke zmenšení nerovnosti? 1**

Věčným a nikdy nekončícím střetem mezi tradiční politickou pravicí a levicí je řešení otázky míry nutné solidarity. Má být stát pouze garantem pravidel, vybírat nízké daně, občanům hradit nejnutnější nebo žádné sociální služby (provoz zařízení pro seniory, nemocnice, školy atd.) a potřebným vyplácet minimum nebo vůbec nic? Má naopak být stát přímo aktivní, vybírat vysoké daně, občanům hradit sociální služby v plné výši a potřebným vyplácet dávky umožňující důstojný život?

Pomáhá přerozdělování odbourávat sociální nerovnost? Nebo naopak odbouráním jedné nerovnosti vytváříme novou nerovnost?

Nejsou příčinou většiny střetů těchto dvou názorových táborů předsudky?

Je předsudkem něco, co pravdivě vystihuje realitu?

**Alena (25)**

Slečna Alena je čerstvou absolventkou dvou vysokoškolských oborů, archivnictví a dějin umění. Během studia bylo pro ni velmi těžké i ve velkém městě sehnat práci na částečný úvazek v oboru, natož na maloměstě. Nyní rok po ukončení studia se živí stejně jako za studií pouze nárazovými brigádami na dohodu. Z evidence úřadu práce ji totiž vyškrtli, neboť si měsíčně vydělala o několik stovek víc, než byl povolený limit. Tak si z toho mála, co vydělá na překladech a přepisech archiválií, musí navíc hradit i zdravotní pojištění, což bylo jediné, co jí pracák platil. Do měsíce se účastní tří pohovorů, kdy opakující se otázky, jestli je vdaná nebo kolik plánuje dětí, jí připadají bezpředmětné a ponižující. Začíná klesat na duchu. „Snad se to už jednou zlomí!“ říká si.

**Sabina (31)**

Paní Sabina je vyučenou kadeřnicí, ale kromě prvních dvou let po škole zatím nepracovala. Od dvaceti let zvládla dvě svatby, dva rozvody, pečuje o své tři děti (11, 8, 6 let). Ráda by měla se stávajícím druhem čtvrté dítě, ale ten to podmiňuje tím, že ona přestane pít. Obživu jí tedy zajišťuje její druh a status rozvedené samoživitelky. Vdávat se proto znovu nehodlá. Kromě nepravidelného výživného od bývalých manželů pobírá dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení a dávky na své tři děti. Nabízenou práci již několikrát odmítla. Ráda by získala větší sociální byt. „Pro pět lidí ve dvou místnostech, přemrštěný nájem v bytě, kde neteče ani teplá voda, to není důstojný život,“ myslí si.

**Franta (37)**

Pan František se živí jako elektrikář a i většinu času o víkendech tráví na montážích. Jako živnostník má výhodu, že si může čas organizovat podle momentální situace. O zákazníky nemá nouzi, spíše je musí odmítat, aby měl jednou za čtrnáct dnů či tři týdny volný víkend vyhrazený pro svého malého syna, což se mu horko těžko podařilo domluvit s exmanželkou. Nejvíce jej dusila nenáviděná administrativa, proto si raději najal externí účetní. „Nebýt toho, berňák by mě už dávno stáhl z kůže,“ myslí si.

**Jindřiška (45)**

Paní Jindřiška pracuje jako úřednice v kanceláři. Denně vstává před šestou, aby stihla vypravit děti do družiny/školy, a pak autem více než hodinu cestuje do zaměstnání. V práci zůstává každý den do půl čtvrté a po půl páté se vracívá domů, kde jí začíná druhá směna v domácnosti. Nedávno byla v práci povýšena a dostala přidáno, ale spadla tím také do vyššího zdaňovacího tarifu a moc peněz navíc jí to nepřineslo. Při plném nasazení si i s manželem a dětmi nežijí špatně. „Nevím, jak bychom to dělali, kdyby jeden z nás onemocněl, nebo dokonce nedej bože přišel o práci,“ řekla kdysi sousedce.

**Martin (56)**

Pan Martin vlastní se společníkem malou pekárnu. Každé ráno vstává před třetí hodinou, aby se stihla vyrobit ranní várka pečiva. Tohle by ale bylo to nejmenší. V poslední době vzrostla cena surovin, hlavně hladké mouky. Aby toho nebylo málo, přišla vláda s elektronickou evidencí tržeb. Nové vybavení stálo nemalé peníze. Nebýt elánu o mnoho let mladšího společníka možná by pekárnu jednoduše zavřel. Jako by nestačily vysoké daně, které stát vyhazuje za hlouposti. Každou chvíli se mění pravidla a to je z jeho pohledu ta největší zátěž. Nedávno se mu narodil první vnuk. „Rád bych si ho také užil, pokud se vůbec ve zdraví dožiju důchodu,“ prohlásil u piva před kamarády.

**Josef (72)**

Pan Josef celý život vstával před třetí hodinou a vracel se pozdě odpoledne, pokud jezdil pravidelnou linku. Jako řidič autobusu procestoval se zájezdy většinu Evropy. Občas se zajede podívat za kolegy, když má cestu kolem ČSAD. V posledním roce se u něj objevily zdravotní komplikace. Ze všeho nejvíce ho rozčiluje, když si má připlácet za léky a léčbu. „K čemu jsem čtyřicet let platil zdravotní pojištění?“ rozčiluje se.

**Kdo nepracuje, ať nejí. Je toto výchovné rčení zcela pravdivé? – Řečeno slovy politického slovníku: Potřebujeme solidární sociální stát?**

**A. Které znáš skupiny obyvatel, kteří nepracují, a proč tomu tak je?** (diskuze pro celou třídu)

Jsou to například:

* **malé děti**, které se o sebe nedokáží samy postarat;
* **žáci a studenti**, kteří se připravují a vzdělávají pro výkon svého budoucího povolání. Studenti, kteří dosáhli 18 let věku, však mají možnost si při studiu přivydělávat nebo i pracovat při studiu;
* **invalidé**, kteří pro svůj mnohdy trvalý tělesný handicap nejsou schopni částečně nebo zcela pracovat, provozovat živnost či podnikat;
* **mentálně postižení**, kteří pro svůj stav nemohou vůbec pracovat nebo jsou schopni vykonávat pouze jednoduché činnosti pod dohledem (např. úklid, ruční práce v chráněných dílnách atd.);
* **nemocn**í, kterým nemoc na přechodnou dobu znemožňuje pracovat;
* **nezaměstnaní**, kteří nemají možnost sehnat v místě bydliště práci ve svém oboru a nemohou si dovolit se za prací přestěhovat. Rozdělit je můžeme na aktivně hledající si práci a programově nezaměstnané. I když někdy pracují „na černo“, stát na ně pohlíží jako na lidi nepracující, jelikož neodvádějí nic do systému, ze kterého se přerozděluje všem ostatním včetně dávek, které sami často pobírají;
* **senioři,** kterým jejich vysoký věk spojený s horším fyzickým i duševním zdravím znemožňuje plnohodnotně pracovat. Jsou označováni jako důchodci, jelikož pobírají od státu důchod/penzi ze systému, do kterého celý předcházející profesní život státu přispívali ze svých výdělků;
* **matky a otcové na rodičovské (mateřské) dovolené**, kterým péče o malé dítě zabere většinu času, takže by případnou prací na pouze částečný úvazek měli problém uživit sebe i dítě;
* **lidé dlouhodobě pečující o staré nebo jinak nemohoucí osoby**, které by se bez pomoci nebyly schopné o sebe postarat;
* **lidé zneužívající systém,** kteří pod záminkou, že spadají do jedné z předchozích kategorií, využívají sociální podpory systému, i když nemají žádné omezení pracovat nebo podnikat. Mezi ně spadají lidé označovaní jako nepřizpůsobiví občané (kteří doslova vybydleli byty v mnoha domech, ne-li čtvrtích), ale také rádoby podnikatelé (obchodníci s chudobou), kteří chudým občanům pronajímají nevyhovující bydlení za přemrštěné sumy, paraziticky přes chudé prostředníky kasírují státní sociální dávky – příspěvky na bydlení pro chudé;
* **lidé stojící mimo systém,** kteří od státu nic nechtějí, nevyvíjejí žádnou výdělečnou činnost a pobírají minimální nebo žádné dávky. Žijí ze dne na den odlišným způsobem života od většinové společnosti. (squatteři, lidé bez domova, žebráci).

**B. Předsudky a stereotypy utvářejí naše sociální prostředí, ve kterém se pohybujeme. Zamysli se nad následujícími tvrzeními, hledej a podtrhni pravdivá tvrzení o výše zmíněných skupinách oproštěná od předsudků. (Přečti si a přiřaď ke každé skupině jméno člověka, jehož stručný životopis máš možnost si přečíst. Někteří jednotlivci mohou spadat i do skupin vyjádřených v úkolu A. Stručně vypiš, kterých se to týká.)**

(Důležité jsou formulace v těchto větách, proto čti velmi pozorně.)

Příklad: Všichni nezaměstnaní jsou darmožrouti. (*Jedná se o předsudek valné části populace.*) Někteří nezaměstnaní jsou darmožrouti. (*Tato věta by se dala podtrhnout jako pravdivá oproštěná od předsudků*, *protože vlastnosti a chyby jednotlivců nejde přisuzovat všem ze skupiny.*)

 **- Podnikatelé parazitují na společnosti tím, že vykořisťují své zaměstnance.** Mnozí podnikatelé jsou pracovití dříči, kteří riskují a jdou s kůží na trh, uživí svou prací sebe i své rodiny, platí daně za sebe i své zaměstnance. Vytvářejí pracovní místa. **Martin (56)**

**- Důchodci jsou pomalí, neustále něčím obtěžují okolí, zajímají se maximálně o slevy v obchodech, nic nedělají a jsou za to placeni státem.** Stáří je stav těla i mysli. Nikdo si však nevybírá, zda bude, či nebude nemocný, důchod je vyplácen státem podle výše odvodů z jejich dřívější mzdy a počtu odpracovaných let. **Josef (72)**

**- Lidé bez domova jsou lidským vředem na tváři města a měli by být vyhnáni.** Předsudek. Většina měst nemá zařízení, kde by se o tyto lidi postarala. Rovněž se je snaží vykázat z veřejných míst, kde jejich přítomnost obtěžuje ostatní a není pro město dobrou reklamou – např. čekárny na autobusových a vlakových nádražích, parky, náměstí a jiná exponovaná veřejná prostranství. Kam budou tito lidé vyhnáni? Je soustředění nežádoucích skupin do jednoho místa vytvořením uzavřeného ghetta řešením?

**- Na zaměstnancích a odvodech z jejich mezd stojí většina příjmů státu.** Toto tvrzení je pravdivé, jelikož většina ekonomicky aktivních obyvatel pracuje jako zaměstnanci. Mají sice vyšší srážky z mezd než podnikatelé a živnostníci, ale mají jistotu pracovní doby a příjmu, odpadají jim tedy starosti, kde vezmou peníze na vývoj či výrobu a platy zaměstnanců. **Jindřiška (46)**

**- Studenti jsou jen bandou darmošlapů, kteří nemají nic jiného na starosti než po večerech flámovat. Užívají si za peníze všech pracujících.** Není pochyb, že rozšafný studentský život je součástí studijních let mnoha jednotlivců. Obecně ale platí, že patří k letům mládí bez ohledu na to, zda takový člověk studuje, či nikoli. Studium je kromě duševní náročnosti činnost velmi finančně nákladná. Ubytování, cestovné a další výdaje si mnozí studenti financují zčásti z příležitostné práce nebo využívají volné pracovní doby. Málokteří z rodičů dokážou v dnešní době zcela zaplatit studium několika svým dětem najednou. **Alena (25)**

**- Nepřizpůsobiví občané parazitují na sociálním systému, který je placen z peněz nás všech, a mnozí lidé na tento systém napojení jej zneužívají.** Toto tvrzení je pravdivé, protože stát je placen především z daní všech poplatníků. Placení přemrštěného nájmu některému z obchodníků s chudobou celý problém jen umocňuje a vytváří z něj začarovaný kruh, z něhož se téměř není možné dostat. **Sabina (31)**

**- Všichni řemeslníci jsou chamtiví a neskutečně předražení.** Jedná se o běžný předsudek, kdy velká poptávka a nedostatek řemeslníků vedly ke skokovému nárůstu ceny za jejich služby. Díky tomu mají vysoké výdělky, ale pracují mnohdy mnohonásobně více na úkor sebe a své rodiny. **Franta (37)**

**Alena (25) – nezaměstnaná**

**Sabina (31) – skrytě nezaměstnaná, matka na rodičovské (mateřské) dovolené, lidé zneužívající systém**

**Josef (72) – senior**

**C. V následující mřížce preferenčního lístku volebního průzkumu k roli státu a přerozdělování zakroužkuj, podtrhni, vybarvi nebo zvýrazni tu ze tří možností, která je ti vzhledem k fungování státu názorově nejbližší.**

|  |
| --- |
| **STÁT a přerozdělování** |
| Varianta | 1 | 2 | 3 |
| **Život a činnost** | sám aktivně řídí | vydává pravidla ke každé činnosti | garantuje stálá málo měněná pravidla |
| **Daně** | vysoké | střední | nízké |
| **Sociální služby** | sám organizuje a občanům hradí | hradí občanům nejnutnější sociální služby | nehradí žádné sociální služby |
| **Sociální dávky** | vyplácí vysoké | vyplácíčástečné a nejnutnější | vyplácí nízké n. žádné |

Součet za celou třídu oznamte vyučujícímu.

**D. Diskutujte: Povede větší přerozdělování ke zmenšení nerovnosti? Každá ze skupin vymyslí dva argumenty, jimiž podpoří postoj, který zastává.**

**Rozdělte se na tři skupiny: jedna** souhlasí a obhajuje správnost myšlenky**, druhá** nemá názor nebo zastává kompromisní řešení**, třetí** odmítá toto tvrzení.

Největší překážkou v dialogu mezi zájmovými i profesními skupinami mohou být předsudky, které o ostatních skupinách lidé mají. Při diskuzi mnohých témat se **společnost dělí na**pomyslné **my a oni.**

**Oni přece pracují méně a mají za to více! Je taková představa založená na realitě? Není. Stojí na negativních emocích jako patologická závist nebo na představě, že jedni jdou lepší než druzí.**

**Nejsou požadavky na větší přerozdělovaní postaveny na nereálných očekáváních a představách? Jedním z reliktů minulosti je např. představa, že stát se o své občany musí postarat. Lidé zastávající tento názor se pak dostávají do střetu s realitou, kdy už méně přijímají skutečnost, že kdo se stará/platí, ten i rozhoduje.**

**Proč není dobré, když někteří politici využívají předsudků obyvatel k lacinému získávání hlasů ve volbách? Laciné získání hlasů je spojeno s touhou těchto jednotlivců po moci, kteří když ji získají sice legálně, ale s prvky podvodu, asi mnoho svých slibů voličům ani nehodlají splnit.**

**Pomáhá přerozdělování odbourávat sociální nerovnost? Nebo naopak odbouráním jedné nerovnosti vytváříme novou nerovnost? Pomáhá za předpokladu, že není zneužívána. Při plošném zneužívání jedna skupina lidí žije na úkor všech ostatních, na něž se nedostává, kteří pomoc opravdu potřebují nebo kteří kvůli zneužívajícím musí platit vyšší daně.**

**Je předsudkem něco, co pravdivě vystihuje realitu? Není, ale většina lidí podléhající předsudkům je skálopevně přesvědčena o SVÉ pravdě.**