POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Mgr. Štefan Šurina
Název diplomové práce: Formy právní ochrany počítačových programů
Rozsah práce: 60 stran, z toho vlastní text 50 stran
Datum odevzdání práce: 30.9.2009
Vedoucí diplomové práce: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent diplomové práce: JUDr. Zuzana Císařová

Diplomant si za téma své práce zvolil téma formy právní ochrany počítačových programů. Jde o téma, které je již několik desetiletí aktuální, tím spíše dnes, kdy počítačové programy pronikly již do všech oblastí lidského života. Jestliže autor pojal téma globálně a zkoumá různé roviny právní ochrany – přes autorské právo, průmyslové právní ochranu po zvláštní způsoby ochrany – kladno to na něj zvýšené nároky, neboť musí prokázat znalost v několika právních oblastech, neohled na nutnost technického porozumění. Autor, jenž je absolventem Matematicko fyzikální fakulty ČVUT, se tématu chránil bravurně a plně spojil své technické a právní znalosti, jež využil při svém velmi úspěšném působení ve své studentské odborné činnosti (SVOČ) v roce 2008. Tehdy se zaměřil na zaměřil na ochranu zdrojového kódu počítačového programu z hlediska autorskoprávního a práv průmyslových, což zručil i ve své diplomové praci.

Práce je rozdělena do 5 částí, kde ústřední jsou 3 kapitoly postupně věnované autorskoprávní a patentové právní ochraně a posléze ostatním formám ochrany. Jde o velmi hnutou, se znalostí věci provedenou studium na dané problematiky. O perfektní znalosti věci (paradoxně) svědčí vhledem k širší tématu poměrně malý rozsah práce (ve srovnání s jinými pracemi) – 60 stran samotného textu; autor přes stručně a výstižně, nemá potřebu větším množstvím textu nahrazovat svou neznalost či nepochopení problému, jak tomu bohužel u řady (nejen) diplomových prací bývá.

Není pochyb o náročnosti tématu na teoretické znalosti, zpracování značného množství vstupních údajů i použité metody (komparistika, analýza zahraniční literatury, historický přístup apod.). Autor bohatě cituje a prokazuje znalosti z počítačového práva common-law (USA, Spojené království ap.), rozhodovací praxe Evropského patentového úřadu, českého Úřadu průmyslového vlastnictví atd.Z.
hlediska aplikační praxe i teorie resp. úvah de ferenda jsou přínosné např. podněty ohledně tzv. nepodstatného kopírování (v ČR neznámým pojem) ve vazbě na judikaturu Spojeného království, oprav počítačového programu v kontextu české úpravy (ve smyslu § 66 odst. 1 písm. a) autorského zákona nemůže oprávněný uživatel provést opravy prostřednictvím třetích osob) a německé judikatury úpravy (dovozuje možnost využití třetích osob) apod. Užitečný je také nástín geneze a současné praxe stran patentovatelnosti počítačových programů, kde i přes formální znění v Mnichovské úmluvě o evropském patentu (resp. i v českém patentovém zákoně – zákaz patentovatelnosti počítačových programů „jako takových“/”as such“) praxe patentových úřadů vede k faktickému patentování počítačových programů „jako takových“. Lze jen souhlasit s autorem, pokud současnou disproporci právní úpravy a praxe (Evropa) popř. samotný fakt patentovatelnosti počítačových programů (USA) podobuje kritice. Ze závěrečné kapitoly (ostatní formy ochrany) je pak zřejmé, že autor nepovažuje současný stav z řady technických i právních důvodů za dobrý a pozitivně hledí (i když ne nekriticky) na nové ideje ohledně ochrany počítačových programů (např. koncept „Manifesto“).

Z formálního hlediska nelze práce absolutně nic vytknout. Je příkladná jak z hlediska logické stavby přehlednosti, tak vynikající úpravy (viz např. způsob citací a odkazů) jazykové a stylistické, v důsledku je práce velmi čitivá.

S ohledem na vyše uvedené lze práci, která přesahuje vysoce požadavky na ní kladené, příčemž může směle aspirovat i na práci rigorózní, jednoznačně doporučit k obhajobě, příčemž – v závislosti na výsledku ústní obhajoby – navrhuji klasifikační stupeň výborné. Při obhajobě by autor mohl rozebrat problematiku autorských děl vytvářených prostřednictvím počítače (počítačového programu).

V Praze dne 19. října 2009

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.