# Informovaný souhlas

Informovaný souhlas není potřeba získat v případě, že

* se jedná o výzkum za využití veřejně dostupných archivních dokumentů;
* se jedná o výzkum projevů, publikací a dalších děl osob vystupujících ve veřejném prostoru, jako jsou například novináři, politici, umělci či vědci;
* se jedná o pozorování běžných vzdělávacích či výchovných praktik, které nepůsobí zúčastněným významný stres;
* se jedná o pozorování při běžných pracovních procesech, pokud neohrožují zaměstnanost zúčastněných osob.

Informovaný souhlas není potřeba získat v případě výzkumů za použití anonymních dotazníků (ze žádného požadovaného údaje ani z jejich kombinace nelze určit identitu respondenta). I za těchto okolností je třeba, aby na začátku dotazníku byl popsán přinejmenším cíl výzkumu, a kým je výzkum realizován.

Informovaný souhlas musí být formulován tak, aby byl srozumitelný osobám, které se výzkumu účastní.

Informovaný souhlas obvykle zahrnuje:

* informace o povaze výzkumu včetně možných rizik;
* plánované využití výsledků výzkumu
* základní údaje o řešitelském týmu včetně dostupného a funkčního kontaktu
* informaci o možnosti odstoupení z výzkumu i po jeho skončení
* zajištění ochrany osobních údajů, pokud výzkumníci takové údaje shromažďují

V případě sběru dat za využití rozhovorů postačí ústní informovaný souhlas zaznamenaný na nahrávce.

V ostatních případech je vhodné získat písemný informovaný souhlas.

Pokud není možné všechny informace sdělit hned na začátku výzkumu, pak je nutné informovat účastníky co nejdříve po jeho ukončení a požádat je o dodatečný informovaný souhlas. Takový postup je možný pouze v případě, že výzkum není možné realizovat jiným způsobem a nepředstavuje ohrožení účastníků výzkumu.