**ZADANIE Č.15**

1. **Definujte pojem a predmet politológie.**

**Pojem**-Pochádza z gréckeho slova polis- štát  
- je to veda, ktorá sa zaoberá skúmaním štátu, politických systémov, zákonov, vzťahov a funkcií.

-z gr. *politiké* = umenie viesť štát, politika + *logos* = slovo, náuka), politológia=politická veda je veda o inštitucionálnych podobách, procesoch, obsahoch a normatívnych základoch politiky.

-krajiny s anglo-americkým vplyvom-používajú termín politické vedy

-krajiny s nemeckým a francúzskym vplyvom-používajú pojem politológia

**Predmet**

-Jedna z mnohých definícií je, že predmetom politológie **sú zákonitosti vzniku a vývoja politickej moci, politických ideí, vzťahov a inštitúcii a pôsobenie človeka v týchto inštitúciách**.   
-Politológia na rozdiel od iných sociálnych vied, analyzuje a vyhodnocuje politiku v celku, študuje príčiny, dôsledky politických vzťahov, chovanie politických subjektov, robí teoretické závery pre politickú prax, prognózuje politický vývoj vnútornej i zahraničnej politiky štátov.

Cieľom tohoto snaženia je optimalizácia nielen vývoja štruktúr, funkcií a rozhodovacích procesov vo všetkých oblastiach politického života jednotlivých spoločnosti, ale aj celosvetového spoločenstva.

Sociálne vedy, ktoré majú veľmi blízky vzťah k politickej vede a niekedy sa, v literatúre, s ňou dokonca i stotožňujú, pretože sa tiež zaoberajú skúmaním spoločnosti, avšak len určitou časťou, resp. oblasťou života spoločnosti sú filozofia, filozofia dejín, politiky sociológia politiky, politika práva atď.

1. **Pán X je tesár s 15-ročnou praxou. Je nezamestnaný. Chce začať podnikať, ale nemá kapitál.**

**1-Ktorá podnikateľská forma je pre neho najvhodnejšia?**

**2- Vysvetlite, z akých foriem podnikania si môže občan SR vybrať**

**3- Aké zákony upravujú podnikanie v SR?**

**4- Čo viete o podpore podnikania v SR v súčasnosti?**

**1.Právne formy podnikov**

**a,Podnik jednotlivca-**Keď osoba podniká na základe živnostenského oprávnenia(živnostník) alebo na základe osobitných predpisov(lekár,auditor) alebo vykonáva poľnohospodársku evidovanú činnosť (samostatne hospodáriaci roľník)

**b,obchodné společnosti-**personálne společnosti (verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť), kapitálové společnosti (spoločnosť s ručením obmezeným a akciová spoločnosť)

**c.družstvo**

**d.štátny podnik**

**e.podnik zahraničnej osoby**

Pre neho by bol vhodný podnik jednotlivca,kedže je tesár.

**Podnik živnostníka**

Rozhodujúcou formou podniku jednotlivca je **živnosť**,ktorá je upravená živnostenským zákonom.Podľa neho je za živnosť považovaná **sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne,vo vlastnom méně a na vlastnú zodpovednosť,s cieľom dosiahnuť zisk a za podmienok stanovených zákonom.**

Zákon umožňuje vydanie živnostenského oprávnenia každému,kto splní zákonom určené pod- mienky:

všeobecné podmienky:plnoletosť (ku dňu vzniku musí fyzická osoba dosiahnuť vek

18 rokov) ,spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.

Špecifické podmienky sa vztahuju na odbornú alebo inú spôsobilosť,ktorú vyžaduje zákon.

**Živnosti**

V súčasnosti v SR môžu podnikatelia získať ohlasovaciu živnosť

Ohlasovacie živnosti môžu byť vykonávané na základe ohlásenia:

Ide o živnosti:

**remeselné** –kde odborná spôsobilosť je získaná vyučením v obore a praxou

**viazané-**kde je odborná spôsobilosť při každej živnosti stanovená osobitne (napr výroba,montáž,opravy kancelárskej techniky)

**voľné-**kde odborná spôsobilosť nie je stanovená

**Základné zákony ovplyvňujúce podnikateľské prostredie v SR sú:**

Obchodný zákonník (č. 513/1991 Zb.,)

Občiansky zákonník (č. 40/1964 Zb.)

Zákonník práce (č. 311/2001 Zb.)

Živnostenský zákon (č. 455/1991 Zb.)

Zákon o účtovníctve (č.431/2002 Zb.)

Zákon o obchodnom registri (č. 530/2003 Zb.)

Zákon o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.)

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže (č. 136/2001 Zb.)

Daň z prijímov (č. 595/2003 Zb.)

### Čo je príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO)

* Jednorazová finančná pomoc nezamestnaným, ktorí začnú podnikať ako SZČO.
* Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť definuje Zákon o službách zamestnanosti.
* Poberateľ tohto príspevku musí samostatne zárobkovú činnosť vykonávať minimálne 2 roky. V prípade ukončenia podnikania do 2 rokov je poberateľ povinný vrátiť alikvotnú čiastku príspevku.
* Nahrádza celkovú cenu práce po dobu maximálne 24 mesiacov. Výška podpory je 2.500 eur a viac. Konečná suma závisí od regionálnych rozdielov v nezamestnanosti a minimálnej mzde.
* Podnikateľský plán musí byť vopred schválený príslušným Úradom práce.
* Cieľom tohto príspevku je poskytnúť podnikateľovi na prvé 2 roky podnikania financie, ktorými si zabezpečí najzákladnejšie potreby – príjem vo výške minimálnej mzdy a úhrada minimálnych dávok na sociálne a zdravotné poistenie.

**3. Koľko ústav platilo na území dnešného Slovenska od vzniku I. ČSR až po súčasnosť? Vyberte si jednu a porovnajte so súčasnou Ústavou SR.**

**„Slovenský národ zúčastní sa štátnej moci prostredníctvom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty).“**

## Prvá česko-slovenská republika

### Prvé ústavné provizórium

**28. októbra 1918** Národný výbor česko-slovenský v Prahe vyhlásil samostatný, spoločný štát Čechov a Slovákov. Ako prvý bol prijatý zákon č. 11/1918 Zb. o zriadení samostatného štátu Česko-Slovenského. Tento zákon je tiež nazývaný **Prvé ústavné provizórium**.

Zákon tiež slúžil ako recepčná norma, pretože zakotvoval právnu kontinuitu s doterajšou rakúsko-uhorskou monarchiou. To znamená, že zostali v platnosti dovtedajšie právne predpisy, čo spôsobovalo nemalé problémy, keďže existovali značné rozdiely medzi rakúskym a uhorským právnym systémom.

### Druhé ústavné provizórium (dočasná ústava)

Dočasná ústava Česko-slovenskej republiky, čiže zákon č. 37/1918 schválený Národným zhromaždením (predtým Národný výbor) **13. novembra 1918**, bol označovaný aj ako **Druhé ústavné provizórium**. Týmto zákonom sa definitívne ustanovila parlamentná forma vlády.

### Ústavná listina Československej republiky

Ústavný základ Československej republiky tvoril zákon **29. februára 1920.** ktorým sa uvádza ústavná listina česko-slovenská a samotná **Ústavná listina Československej republiky**. Táto ústava bola inšpirovaná najmä rakúskou decembrovou ústavou, ústavou Tretej francúzskej republiky a americkou ústavou. Niektoré jej časti tiež boli prevzaté z mierových zmlúv.

Základnými princípmi tejto ústavy boli najmä princíp suverenity ľudu, princíp parlamentnej demokracie, princíp dodržiavania základných práv, princíp trojdelenia moci. Z dnešného pohľadu sa ako najkontroverznejšia javí teória jednotného československého národa.

Ústavná listina bola uplatňovaná **až do 10. septembra 1938**, keď došlo k podpísaniu Mníchovskej dohody. Formálne potom v podstatne pozmenenej forme až do prijatia zákona o samostatnom slovenskom štáte zo 14. marca 1939.

## Prvá Slovenská republika

**Ústava Slovenskej republiky**

Základom asymetrického členenia Česko-Slovenska v pomníchovskom období bol ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny. Následne **14. marca 1939** prijal Snem Slovenskej krajiny **Zákon o samostatnom slovenskom štáte**

**Ústava Slovenskej republiky** bola prijatá **21. júla 1939.**

## Česko-Slovensko

### Ústavný vývoj 1945 až 1948

V marci 1945 sa v Moskve odohralo stretnutie medzi česko-slovenským exilovým prezidentom Edvardom Benešom a zástupcami komunistického centra na čele s Klementom Gottwaldom, kde sa rokovalo o vytvorení novej vlády. 5. apríla 1945 bol na zasadnutí tejto vlády Národného frontu Čechov a Slovákov prijatý Košický vládny program.

**Košický vládny program** uznal svojbytnosť slovenského národa, uznal Slovenskú národnú radu ako reprezantantku suverenity slovenského národa. Inštitucionálne vzťahy medzi SNR a orgánmi Česko-Slovenska upravovali tzv. Pražské dohody. **Prvá pražská dohoda z 2. júna 1945** ešte zabezpečovala široké autonómne práva pre Slovensko najmä v oblasti výkonnej moci, no už **druhá pražská dohoda z 11. apríla 1946** obmedzovala slovenské orgány a posilňovala právomoci prezidenta a vlády Česko-Slovenska. **Tretia pražská dohoda** z **27. júna 1946** potom definitívne odštartovala proces centralizácie a podriaďovania slovenských orgánov ústredným.

# Ústava Československej republiky (1948) -9.mája

**Ústava Československej republiky**, známa ako **Ústava 9. mája**, z roku **1948** bola ústava prijatá Ústavodarným národným zhromaždením 9. mája 1948.

Deklarovala **„víťazstvo robotníckej triedy**“ vo f**ebruári 1948**, definovala Česko-slovenskú republiku ako „**ľudovodemokratický štát**“ a zabezpečovala položenie základov **socializmu** vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Zakotvila asymetrické štátoprávne usporiadanie, teda okrem česko-slovenských orgánov iba existenciu slovenských orgánov s obmedzenou autonómiou a žiadne české orgány. Povoľovala existenciu podnikov do 50 zamestnancov a držbu pôdy do 50 ha. (Tento princíp bol v praxi porušený.)

### Ústava Československej socialistickej republiky 1960

Základné princípy novej - socialistickej - ústavy pripravil ústredný výbor **Komunistickej strany Československa ( KSČ )** k všeľudové diskusiu už v apríli 1960 . V dňoch 5. - 7 . júla 1960 schválila návrh ústavy celoštátnej konferencie KSČ . Národné zhromaždenie ústavu prijalo už **11. júla 1960** .

Ústava , ktorá realizovala prechod od parlamentarizmu k jednote štátnej moci , ukončila obdobie ľudovej demokracie a s prevolaním ,, Socializmus v našej vlasti zvíťazil!“ .-zakotvila víziu jeho ďalšieho budovania .

**Hlava prvá-** *Spoločenské zriadenie* okrem iného zavádzala vedúcu úlohu KSČ .

**Druhá hlava** *Práva a povinnosti* občanov definovala základné občianske práva občanov ČSSR .

**Hlava tretia** upravovala jednokomorové Národné zhromaždenie ,

**hlava štvrtá** prezidenta ,

**hlava piata** vládu ,

**hlava šiesta** Slovenskú národnú radu ,

**hlava siedma** Národné výbory .

**Hlava ôsma** Súdy a prokuraturu, upravovala otázku organizácie súdov a prokuratúr a okrem iného stanovovala viazanosť sudcu právnym poriadkom socialistického štátu , ktorý musel byť vykladaný v súlade so socialistickým právnym vedomím .

**Hlava deviata** Všeobecné a záverečné ustanovenia rušila predchádzajúce ústavu , vytvárala odkaz na právny predpis riešiaci občianstvo , definovala hlavné mesto a štátne symboly .

Ústavným zákonom o čs . federácii došlo k zrušeniu rozsiahlych pasáží ústavy z roku 1960 . Ďalšie zmeny priniesol vývoj po novembri 1989 , kedy bola odstránená vedúca úloha strany , dvakrát zmenený názov federácie , zrušená preambula a zmenený hospodársky systém . Do novembra 1989 bola ústava menená osemkrát , od novembra 1989 do zániku federácie bola menená dvanásťkrát .

Od 29. marca 1990 do 23. apríla 1990 bola táto - zásadne zmenená - ústavou Československej federatívnej republiky , od 23. apríla 1990 do 1. januára 1993 ústavou Českej a slovenskej Federatívnej Republiky .

### Ústavný zákon o československé federaci (1968/69)

Konečným zriadením federácie bolo prijatie ústavného zákona o československej federácii , ktorý mal osem hláv a 151 článkov .

**Hlava prvá** upravovala základné inštitúty štátu ( územie , občianstvo ) , ktorý je dobrovoľným zväzkom rovnoprávnych štátov českého a slovenského národa , týmito štátmi boli od 1. januára 1969 Slovenská socialistická republika a Slovenská socialistická republika . Zásah do článku 4 v roku 1970 zmenil československú federáciu v pseudofederáciu .

**Druhá hlava** rozdeľovala pôsobnosť medzi federáciu , keď definovala výlučnú pôsobnosť federácie a spoločnú pôsobnosť federácie a republík . Veci , ktoré neboli zverené do pôsobnosti federácie , patrili do pôsobnosti republík .

**Hlava tretia** vytvárala dvojkomorové Federálne zhromaždenie : Snemovňa ľudu mala 200 poslancov , Snemovňa národov , ktorá reprezentovala rovné štátoprávne postavenie oboch republík , mala 150 poslancov . Hlasovanie v Snemovni národov sa vo vymedzených prípadoch riadilo princípom zákazu majorizácie , keď poslanci zvolení v Českej socialistickej republike a slovenské socialistickej republike hlasovali oddelene a pre prijatie bola potreba väčšina všetkých poslancov zvolených v ČSR a väčšina všetkých poslancov zvolených v SSR . Z faktického hľadiska sa preto hovorí o dvoch a pol komorovom parlamentu .

**Štvrtá hlava** upravovala postavenie prezidenta ČSSR .

**Piata hlava** upravovala vládu ČSSR , do decembra 1970 fungovali vedľa federálnych ministerstiev aj federálne výbory

**Šiesta hlava** po vzore socialistickej Juhoslávie zriaďovala Ústavný súd . K jeho činnosti začali byť pripravované aj potrebné ústavné zákony , ale práca na nich bola zastavená v priebehu roka 1969 . Federálny ústavný súd potom fungoval na sklonku CSFR .

**Hlava siedma** upravovala štátne orgány Českej socialistickej republiky a Slovenská socialistickej republiky .

**Hlava ôsma** Ustanovenia všeobecné , prechodné a záverečné okrem iného vymedzovala územie republík , hlavné mestá republík a federácie , upravovala spôsob zmeny ústavného zákona , rušila časti úsZánik Československa (1992) [editovať | editovať zdroj]

**Ústavným zákonom O zániku Českej a slovenskom Federatívnej Republiky, zanikol o polnoci na Silvestra roku 1992 spoločný štát Čechov a Slovákov. Nástupníckymi štátmi sa stali Česká republika a Slovenská republika.**

# Ústava Slovenskej republiky (1992)

 Prijatá bola 1. septembra 1992 o 22:26 hod. počtom 114 hlasov poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. Jej výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, má v právomoci Ústavný súd Slovenskej republiky**.**

## Členenie ústavy

Text Ústavy Slovenskej republiky je členený na hlavy, oddiely, články, odseky a písmená. Skladá sa z preambuly a deviatich hláv. Niektoré hlavy sú ďalej rozdelené do oddielov. Tie sa členia na články (1 až 156), pričom každý článok sa ešte môže (ale nemusí) členiť na odseky a/alebo písmená.

* **Preambula**
* **Prvá hlava**
  + Prvý oddiel - Základné ustanovenia
  + Druhý oddiel - Štátne symboly
  + Tretí oddiel - Hlavné mesto Slovenskej republiky
* **Druhá hlava-** Základné práva a slobody
  + Prvý oddiel - Všeobecné ustanovenia
  + Druhý oddiel - Základné ľudské práva a slobody
  + Tretí oddiel - Politické práva
  + Štvrtý oddiel - Práva národnostných menšín a etnických skupín
  + Piaty oddiel - Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
  + Šiesty oddiel - Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva *.*
  + Siedmy oddiel - Právo na súdnu a inú právnu ochranu
  + Ôsmy oddiel - Spoločné ustanovenia k prvej a druhej hlave
* **Tretia hlava**
  + Prvý oddiel - Hospodárstvo Slovenskej republiky
  + Druhý oddiel - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
* **Štvrtá hlava** - Územná samospráva
* **Piata hlava** - Zákonodarná moc
  + Prvý oddiel - Národná rada Slovenskej republiky
  + Druhý oddiel - Referendum
* **Šiesta hlava** - Výkonná moc
  + Prvý oddiel - Prezident Slovenskej republiky
  + Druhý oddiel - Vláda Slovenskej republiky
* **Siedma hlava** - Súdna moc
  + Prvý oddiel - Ústavný súd Slovenskej republiky
  + Druhý oddiel - Súdy Slovenskej republiky
* **Ôsma hlava** - Prokuratúra Slovenskej republiky a verejný ochranca práv
  + Prvý oddiel - Prokuratúra Slovenskej republiky
  + Druhý oddiel - Verejný ochranca práv
* **Deviata hlava** - Prechodné a záverečné ustanovenia