[1b) druhy federací 2](#_Toc155606032)

[2b) druhy monarchií 2](#_Toc155606033)

[3b) druhy republik 2](#_Toc155606034)

[4b) druhy demokracie 2](#_Toc155606035)

[5b) znaky právního státu 2](#_Toc155606036)

[6b) státní režim 3](#_Toc155606037)

[7b) učlenění státu (unitární, složené státy) 3](#_Toc155606038)

[8b) forma vlády 3](#_Toc155606039)

[9b) forma státu 4](#_Toc155606040)

# 

# 1b) druhy federací

Federace patří mezi státy složené, opakem státy unitární - jednoduché

rozdělení – federace, konfederace, reálná unie, moderní unie, personální unie

Složený stát - stát složený z několika členských států (spolkový, svazový stát). Z vnitropolitického hlediska je složený stát státem s dvojí soustavou nejvyšších orgánů. Moc členských států se považuje za moc původní, kdežto pravomoc orgánů složeného státu je odvozená.Složený stát má má formu federace, spolkového státu, nebo reálné unie.

Federace - forma státního zřízení, ve kterém několik států tvoří jeden stát federální, se společnou ústavou, občanstvím a nejvyššími federálními orgány. Názvy států mohou být různé: republika (ČSSR, SSSR), stát (USA), země (SRN). Federace vzniká buď sloučením nezávislých států (USA), nebo rozdělením unitárního státu (ČSSR).

Spolkový stát - stát složený z několika částí, které vykonávají určitou část státní moci.Vzniká spojením několika původně samostatných částí. Jedná se o různé regiony s určitou vlastní tradicí, kulturou a ekonomickými vazbami.

Konfederace - nejvolnější forma spojení států. Na rozdíl od federace nemá konfederace společnou ústavu, nýbrž vzniká na základě mezinárodní smlouvy mezi suverénními státy. Rozhodnutí konfederačních orgánů se neuplatňuje přímo, nýbrž prostřednictvím orgánů členských států. Konfederace bývají obvykle přechodným stupněm k federaci.

Reálná unie - stát složený ze dvou resp. více států, se společnou hlavou státu a společnou správou celostátních záležitostí. Z hlediska mezinárodního práva je reálná unie považována za jeden správní subjekt na rozdíl od personální unie. Jednotlivé členské státy mezinárodně právní subjektivitu nemají.

Personální unie - dva nebo více monarchistických států se společným panovníkem. Personální unie vznikne buď náhodným vývojem, na základě nástupnických řádů nebo jako výsledek dynastické politiky. Subjektem mezinárodního práva jsou v personálníí unii oba státy. Personální unie jako celek nemá mezinárodně právní subjektivitu na rozdíl od reálné unie, která je druhem složeného státu.

Moderní unie - Britské společenství národů, volné sdružení zemí spojující Velkou Británii s bývalými koloniemi. Hlavou je Britský panovník.

# 2b) druhy monarchií

monarchie vláda jedince (monokracie) nebo vláda samovládné skupiny (autokracie)

monarchie absolutní absolutní moc monarchy

monarchie konstituční existuje ústava, ústavnost omezující moc panovníka

monarchie parlamentní panovník má pouze nominální povinnosti (většina dnešních evropských monarchií)

# 3b) druhy republik

res – publika -> věc veřejná

ve které působí na určité období volené orgány státní moci, kterými jsou nejvyšší zastupitelský sbor a hlava státu. Republika předpokládá formální rovnost občanů ve státě a společnosti.

Jedná se o formu vlády, kde je povaha, složení a vzájemné vztahy mezi nejvyššími státními orgány.

Dělení:

* parlamentní
* prezidentská

# 4b) druhy demokracie

demokracie je dána formou vlády

a) přímá – referendum a nepřímá – volby

b) formální a reálná

c) omezená a neomezená

# 5b) znaky právního státu

(str. 215, 223 Teorie práva)

Stát je vázán svým právem včetně mezinárodních závazků, kde právo stojí nad státem.

1. vázanost právem

ústavou,zákony, mezinárodním právem a smlouvami, obecně závaznými demokratickými principy (pluralismus, pravedlnost, právní jistota …) a základními přirozenoprávními postuláty (svoboda, rovnoprávnost, lidská práva …)

2. princip omezené vlády (právem)

3. princip dělby moci

nezávislost moci legislativní, exekutivní a soudní,

4. suverenita lidu

deklarována a garantována státem, svobodné volby, garance politických práv …

5. soudní garance

nezávislé soudy, právo na soudní a jinou ochranu

6. oddělení církve od státu

náboženská svoboda a ideologická neutralita státu

Nositelem státní moci je lid, princip většiny při respektování menšiny a individuality -> demokratický charakter státu. Stát, který není demokratický, není právním státem.

# 6b) státní režim

Řeší otázku forem realizace moci.

Je demokratický a nedemokratický.

Státní režim - neřeší otázku tvorby státní moci, ale problematickou metodu a formy realizace státní moci, které mohou být právní, mimoprávní (eytra legem) či protiprávní (contra legem). Poslední dvě metody typické pro nedemokratický (respektive totalitní, nebo státně teroristický) státní režim.

Demokratický státní režim garantuje fungování tržní ekonomiky, respektuje občanskou a politickou společnost a je prostoupen ústavními a soudními garancemi při ochraně občanských práv a svobod občanů.

Státní režim :

pozitivní - sociálně právní státy. Stát intervenuje nejen do politické ekonomiky, ale i do lidských práv. To kam může až zasáhnout je omezeno ustavně ( Listina Práv a Svobod - ústava.)

negativní - Co není zakázáno zákonem je dovoleno - levný stát. Kapitalismus volné soutěže - nejlepší politika - žádná politika.

# 7b) učlenění státu (unitární, složené státy)

Stát může být unitární (jednonárodnostní) nebo složený – federace, konfederace (rozdělení území na určité celky).

Učlenění státu řeší otázku územně-správního členění státu a kompetenční vztahy mezi státem jako celkem a jeho regionálními částmi (územně-organizační strukturu).

V podstatě státy existují unitární (jednotné)

-centralizované ( Francie, Polsko, Maďarsko)

-decentralizované (centr. správa a samospráva)

-s autonomními útvary (Španělsko a Kanárské ostrovy, Mallorka)

-státy složené

Mezi složené státy řadíme:

- federace (spolkové státy)

- konfederace (sdružení států)

- reálné unie

- mezinárodní unie

- personální unie

- ev. i integrační seskupení s nadstátními orgány

Unitární stát - stát s jedinou soustavou nejvyšších státních orgánů a jedinou ústavou , ve kterém orgány jednotlivých částí státu nemají původní, nezávislou moc ( na rozdíl od státu složeného např. federace).

Složený stát - stát složený z několika členských států (spolkový, svazový stát). Z vnitropolitického hlediska je složený stát státem s dvojí soustavou nejvyšších orgánů. Moc členských států se považuje za moc původní, kdežto pravomoc orgánů složeného státu je odvozená. Složený stát má formu federace, spolkového státu, nebo reálné unie.

# 8b) forma vlády

Formou státu většinou rozumíme způsob organizace státní moci a řízením jejího fungování. Je tvořena formou vlády, učleněním státu a státním režimem.

**rozlišujeme formu vlády na :**

a)demokratickou ( vlády lidu)

b) nedemokratickou (např. podle Aristotela na: monokracii - jedinovládu

autokracii - vlády samovládných skupin

aristokracii - vláda šlechty

plutokracii - vláda bohatých

oligarchii - vláda mocných

polithea - vláda moudrých

b) povahu, složení a vzájemní vztahy mezi nejvyššími státními orgány - podle toho známe- republiky

- parlamentní (Itálie)

- prezidentská (USA)

- monarchie - absolutní (Saudská Arábie)

- dualistická (Maroko)

- parlamentní (všechny Evropské monarchie konstituční)

Demokratická forma vlády předpokládá :

1) svobodné legitimní volby

2) realizaci všech principů (znaků) právního státu, především suverenity lidu, principu dělby moci, omezené vlády, vázanosti státu ústavou, zákony, mezinárodními závazky, jakož i takovými demokratickými principy jako pluralismem, spravedlností, právní jistotou, legitimitou, atd. a realizací soudních garancí nezávislými soudy.

Totalitní forma vlády je typická nedemokratickým (teroristickým) vůdcovským principem vlády vůdce, vládou jedné státní strany (partiokracií), etalismem (neomezenou nadvládou státu nad občanem i společností) a pochybeným a omezeným právním statusem občana (porušování lidských a občanských práv a svobod).

# 9b) forma státu

Formou státu rozumíme způsob organizace státní moci a režim jejího fungování. Forma státu je tvořena formou vlády, členěním státu a státním režimem.

Forma vlády představuje: a) vztah občanů ke státní moci

b) povahu, složení a vzájemné vztahy mezi nejvyššími státními orgány.