Autopoprawka

do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej

(numer w wykazie projektów wniesionych: SH-020-168/24)

Wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w pkt 1:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisję powołuje oraz wybiera i odwołuje jej skład osobowy Sejm większością 115 głosów.”,”,

– skreśla się lit. b,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2e w brzmieniu:

„2a. Prezydium Sejmu ustala liczbę członków klubu lub koła poselskiego wchodzących w skład komisji zgodnie z ust. 2b-2e.

2b. Oblicza się iloraz liczby członków klubu lub koła i liczby 460.

2c. Iloraz, o którym mowa w ust. 2b, mnoży się przez liczbę członków komisji.

2d. Wartość liczby całkowitej (przed przecinkiem) uzyskanego w ten sposób iloczynu oznacza liczbę posłów danego klubu lub koła wchodzących w skład komisji.

2e. W przypadku gdy nie wszystkie miejsca w komisji zostaną przyporządkowane klubom lub kołom, pozostałe miejsca przydziela się tym klubom lub kołom, dla których wyliczone iloczyny wykazują po przecinku kolejno najwyższe wartości, uwzględniając także te, które nie uzyskały jeszcze żadnego miejsca w komisji.”.”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w art. 5a wyrazy „art. 2 ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 2 ust. 1-2e”.”.

**UZASADNIENIE**

Autopoprawka wprowadza dwie istotne zmiany: dotyczącą procedury powoływania komisji śledczej oraz sposobu ustalania jej składu.

Pierwsza zmiana wprowadza wymóg uzyskania poparcia 115 posłów w celu powołania komisji śledczej. Zwiększy to uprawnienia opozycji parlamentarnej, która z istoty rzeczy nie dysponuje większością w izbie, więc nie jest w stanie przeforsować swojego stanowiska. Z perspektywy funkcji kontrolnej legislatywy istotne jest, aby parlament mógł realizować swoje konstytucyjne obowiązki także w przypadku sprzeciwu czy braku zainteresowania zbadaniem danej sprawy przez aktualną większość rządowo-sejmową.

Druga zmiana dotyczy sposobu ustalania składu politycznego komisji. Obecnie obowiązująca metoda („odpowiednio do jej liczebności”) jest nieprecyzyjna i może prowadzić do sporów interpretacyjnych przy ustalaniu reprezentacji klubów i kół poselskich w składzie komisji śledczej. Wprowadzenie metody Hare’a-Niemeyera jako podstawy ustalania składu komisji pozwoli na precyzyjne i powszechnie akceptowane rozwiązanie, które gwarantuje proporcjonalny podział miejsc zgodnie z wielkością poszczególnych ugrupowań w Sejmie.

Metoda Hare’a-Niemeyera jest szeroko stosowana w praktyce wyborczej, także w prawie polskim (zob. art. 358 Kodeksu wyborczego) i zapewnia, że każdy klub lub koło poselskie będzie reprezentowane w sposób adekwatny do liczby swoich członków. Umożliwia to wyważone uwzględnienie interesów zarówno większych ugrupowań, jak i mniejszych sił parlamentarnych, co w pełni realizuje zasadę pluralizmu i proporcjonalności w pracach komisji śledczej.

Nadmienić także warto, iż w bardzo podobny sposób ustalany jest skład Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu (art. 148a ust. 3 regulaminu Sejmu).

Autopoprawka jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.