Републига Србија
Виши суд у Новом Саду
Пословни број Гж. 1501/2013
Даиа 06.02.2014. године Нови Сад

## У ИME HAPOAA

Виши суд у Новси Саду, у веһу судија Весне Слздојевић, прелседмихя веһа, Вукице Курий и Јасмине Дивниһ, чланова вөһв, у правној ствари тукиоца Хинић Боже из Бачког Брестовца, ул. Краһорђева 6 р. 62, хога заступа
 Сада, Житни трг број 3 , ради ПИО. Дирекиија покрајинског фоида иа Hoвог иэјавъеним против преди исплате, одлучуіући о жалбама тужаноиа и тунаног 5е93/2012 од 11.01.2013. основног суда у Новом Саду пословни број 17. године донео је

## ПРЕСУДу

ЖалБе тушпиа и тужемог се ОДБИЈАЈУ, па се пресуда Основног суда у Новом Саду пословни број пословни бро П. 5693/2012 од 11.01.2013, године

> O6pasnoweme

Побијаном пресудом допииично јо усвојен тукбени захтеа, те је обавезан тужени да тушюоцу исллати укупно на име материјалне штете 36 ог маюе мсппаћєних месечних ианоса припадыуһе пензије за период од 01.07.2009. године до $30,10,2012$. године износ од $112.715,55$ динара са законскон затезнои канатои почев од 01.12.2012. годуне и износ од $71.893,01$ динара на иие досуђеног иззне камате на дан 30.11 .2012 . Одбијвн је туббени зактев прако име трошковв поступиа траменог износя. Обавезан је тужани да тукиоцу на затезном каматом почев од пати износ од 74.792,00 динара са законском претњом извривюьа.

Против наведе: по пресуде малБе су благовремено изјавили тужилац 3 бо погрешне примене материјалног права и тужени, због погрешне примене материјалног права, бэтня псарсде одоедаба парнияног поступкв и погреино утврђеног чињеничног стана.

Жалбе тужиоиа и туженог нису основане.

Испитуіуһи побхјалу пресуду у траницама разпога наведених у жапбама пазеһм по слумбеној дужности на битне поареде одредаба парничног поступка из чланя 374. став 2. тачке $1,2,3,5,7$, и 9,3 ПГ ад, као и на правилну примену материјалног права у смислу одредбе члана 386, став 3. ЗПП-в, овај суд је нашао да је првостепена пресуда донета Бөз битних поррела одпадабл парничног поступка, тв да је на утврђено чиьенично стане пряаилно примеюсно материјаино піраво.

У roxу прасстепеног поступка је утврђено да је решонем Фонда аз социјално осигуране војнкх осигураника од 05.12.2007. године извршено ускспађивање старосне пөнзије тумиоцу на 4011,108 бодова бодова односио $85 \%$ од пензијског основа почеа од 01.08.2004. године и истии решенем усклаһена старосна пензија на 5013,105 водова, односно $85 \%$ од пензијског основа почеу ол 01.10.2005. године.

Да је тушени обрачун вршио тако да је трхиоцу пензиуу ускпадио са ванредниы поеейањем вредности $60 д а$ за $11,00 \%$ тужиоцу ои за утужени исплатио износ од $3.588 .574,38$ динара. Тумонк је тужиоцу за период од 01.01.2008. године до 30.10 .2012 . тодине мање исппатмо ианос од $221.784,85$ динара, Законсіа затезна камата за мање обрачунату пензиыу уз принцип дв дужничко-поверилачки однос настаје 16 -тог у sесецу за разпипу из предходног месеца и износи 86.477,80 динара закључно са $30,11.2012$, године.

У периоду од 01.07 .2009 годиие до 31.10.2012. годхне тумсни је тумиоиу маझе исппатио износ од $112.715,55$ динара и на иие законске затозне самате износ од 71.893,61. дмеара.

Супротно жалбеним наводима туженог, првостепени суд је, хво суд опште надлежности, надлехсан да одлучује у овој правној ствари, с обзиром на то да се ради о накнади штете 35 ог ускраћивања потпуне исплате пензије од стане туженог, односно незаконитог и мопровилнот радн исплате пензије
скпаду са чланом 172 став 1300 -а.

Преша члану 193. став 1. Закона о војсци Србије („Службени гпасник PCㅎ․ број $118 / 07$ и 88\%09) гоји је ступио на снагу 01.01.200B. године, усклађиваюе износа пензија војних осигуранкка петвараних до дана етупане на снагу овог закона, као и пензија остварених по ступану овог закона но снагу, врши се по динамици и на ванин утврђен satконом моןим се уређује пензијско и инвалидско осигураня. Уједно је чланом 197, отав 2. отављепа ван снаге одредба члана 261. Закона о војсцм Југсславије, којм је регулисао нвчин ускла耳ивањв војнкх пензија.

Из наведене материјапнопранне одредбе произилази обавеза туженог да ускла!̆иаање износа пензија војних осигураника врьи по дмнамици и на Нации утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидсмо осигурање, па је тужени био дужан да усклађиваня свих доспелих воіних пензија ол 01.01 .2008 . тодине врии у складу са одредбама Закона о пензијсксм и инвалидском осигурану, те нема осноэа да се посебно чени постојане ааконсхих услова у погледу права на ванредно усхлађивање понзија само за категорију војних осигураника. Ово из разлога што је ова катагорија пензионера од 01.01.2008. године укључена у општи систен пензијског и инвалидсхог осмгураьв.

Овакав правнн став заузет је у досвдаињој пракси Уставног суда у поступцимв по уставним жалбама у вези права војних осигураника на ванредно ускпађиваье пензија, прена коп ставу је одредбом чдана 73 . Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигураву из 2005, године, иауаөтно од чланз 21. тог оапона, прсдритјсио ванредно усклађиеаюье пензија за 2005, 2007, и 2008. годину, од 1 јануара текуhe године, под условииа, на начин и у висини прописаној чланом 75. став 1. истог закона. Стога, пензијө и друга примаиьа војнек осигураника су морала бити ускпађена по истој динамици, и то по службеноі дужности.

Сходно горе наведенои, тужени нкје извришо усклаһивање износа војних пензија за $11,06 \%$ почев од 01.01.2008. године, у складу са одредбама Закона о пензијско инвалидском осигурању, а што је био дужан учинити по службеној дужности, на основу члана 5 Уредбо о нечину оотоориеать и престанкв права из ПИО војних осигураника, на који начин је туженом причинио штету у висини разлике измеПу износа исплаһених пензија и износа које је био дукан исппатити у склалу са одоедбвма Закона о пенолјоком и инвалидском осигуралу.

Супротно жалбонии наводима тужиоца прявилан је заклучак првостепеног суда дв се у конқретном случају но ради о стицаюу без основа, већ о накнади 山тетө, те да се не примењујс опити рок застарелости потраживања од десет година, већ рок застарелости потражиаяња накнадя штете од три године, и то од доспелости сваног појединачног месаиног
потраживањя.

Како је тужБа поднета дана 12.07.2012. године, прааилан јо занлучан првостеленог суда да је потраживане тужыицз за период од 01.01.2008. до 30.06.2009. годин дастарело, те јө делимично усвојен приговор застарелости потрахивања истакнут од стране туженог и за наведени прриод тудбони лахтев тужиоца одбијен.

Имајупи у виду све наведено, тужоиоцу припада разлика пенаија за период од 01.07.2009. до 30.10 .2012 . године у износу од 112.715 .55 динара на име главнице дуга за наведөни пориод оа закононом затезном каметты од данв 01.12.2012. године, као дана када је утарЯена висина штете, те износ оД $71.893,61$ дииара на имо обрачунате законсие затезно камате (пропорционапноия методом) на износ главвице за исти период. Из наведеног разлога овај суд је жалбе тужиоца и туженог одбио а прюостепену пресуду
потардио. потеряии.

Иrajうиі у виду сае наведено, овај суд Је прииеном одредбе члана 390. ЗПП-а одлучио као у изреци.


