**Zadanie č. 29**

1. **Vymedzte predmet občianskeho práva a rozlíšte právnu spôsobilosť(subjektivitu)**

**a spôsobilosť na právne úkony.**

**Predmet občianskeho práva**  
 **Občianske právo**- prispieva k naplňovaniu občianskych práv a slobôd, hlavne k ochrane osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva.   
**Občiansky zákonník**- základný prameň občianskeho práva.Upravuje občianskoprávne vzťahy:  
·  **osobného  a majetkového  charakteru**medzi :   
fyzickými osobami  
  fyzickými a právnickými osobami  
  fyzickými, právnickými osobami a štátom  
·  **nemajetkového charakteru**- napr. ochrana autorských práv  
·  **ochranou osobnosti**- napr. ochrana súkromia

**Právna subjektivita**   
- je platným [právom](http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo) priznaná a garantovaná možnosť byť nositeľom [práv](http://sk.wikipedia.org/wiki/Subjekt%C3%ADvne_pr%C3%A1vo) a právnych [povinností](http://sk.wikipedia.org/wiki/Povinnos%C5%A5), -> a tak byť účastníkom (subjektom) [právneho vzťahu](http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vny_vz%C5%A5ah)  
- Priznáva sa [fyzickým](http://sk.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba) a [právnickým osobám](http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba).   
- Rozlišuje sa jej pasívna a aktívna stránka

* ***spôsobilosť mať práva a povinnosti*,** resp. byť nositeľom [práv](http://sk.wikipedia.org/wiki/Subjekt%C3%ADvne_pr%C3%A1vo) a [povinností](http://sk.wikipedia.org/wiki/Povinnos%C5%A5) (pasívna stránka);
* ***spôsobilosť na právne konanie*,** resp. [spôsobilosť na právne úkony](http://sk.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B4sobilos%C5%A5_na_pr%C3%A1vne_%C3%BAkony) (aktívna stránka), čiže vlastnými [právnymi úkonmi](http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vny_%C3%BAkon) nadobúdať práva a brať na seba povinnosti,
* [***deliktuálna spôsobilosť***](http://sk.wikipedia.org/wiki/Deliktu%C3%A1lna_sp%C3%B4sobilos%C5%A5) (niesť [právnu zodpovednosť](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1vna_zodpovednos%C5%A5&action=edit&redlink=1) (zákonom uvedené následky) za [protiprávne konanie](http://sk.wikipedia.org/wiki/Protipr%C3%A1vne_konanie))
* ***procesná spôsobilosť*** (spôsobilosť byť účastníkom konania a vystupovať v samotnom konaní)

**Spôsobilosť na právne úkony/spôsobilosť právne konať**   
- aktívna stránka [právnej subjektivity](http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vna_subjektivita).   
- spôsobilosť [fyzických](http://sk.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba) alebo [právnických osôb](http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba) vlastným [právnym konaním](http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vne_konanie) a vo vlastnom mene nadobúdať, meniť alebo rušiť [oprávnenia](http://sk.wikipedia.org/wiki/Subjekt%C3%ADvne_pr%C3%A1vo) a brať na seba [povinnosti](http://sk.wikipedia.org/wiki/Povinnos%C5%A5), čiže zakladať, meniť alebo rušiť [právne vzťahy](http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vny_vz%C5%A5ah)

- s ňou je spätá [deliktuálna spôsobilosť](http://sk.wikipedia.org/wiki/Deliktu%C3%A1lna_sp%C3%B4sobilos%C5%A5), teda povinnosť subjektu právneho vzťahu niesť [právnu zodpovednosť](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1vna_zodpovednos%C5%A5&action=edit&redlink=1) a s ňou spojené právne následky za prípadné [zavinené](http://sk.wikipedia.org/wiki/Zavinenie) [protiprávne konanie](http://sk.wikipedia.org/wiki/Protipr%C3%A1vne_konanie)

2. Analyzujte uvedený text a pomocou neho vysvetlite:

- Ako sa nazýva Descartesov princíp poznávania

- Štyri pravidlá jeho metódy

- Jeho ontologické názory

*„Ak má byť všetko poznanie odvodené z najjednoduchších princípov, musím sa najprv uistiť o nepochybnosti svojho východiska. Čo je však isté? Aby som mohol bezpečne postupovať dopredu, nebudem najprv pokladať za isté nič. Budem pochybovať o všetkom, aby som zistil, čo obstojí pred touto radikálnou pochybnosťou. Pochybovať musím nielen o všetkom, čo som sa naučil v školách, z kníh alebo stykom s ľuďmi, ale i tom či tento svet, ktorý ma obklopuje, skutočne existuje, alebo je len výmyslom, a či je vnímaný taký, aký je - veď vieme, že človek je často obeťou mnohých zmyslových klamov. A pochybovať musím taktiež o tom, čo sa zdá byť najistejšie, o princípoch matematiky, pretože je možné že nás ľudský rozum nedostačuje k poznaniu pravdy a trvalo nás vedie k omylu. Ak však začnem filozofovať tým, že všetko uvediem v pochybnosť, existuje tu predsa len niečo, o čom nielen pochybovať nemôžem, ale čo je dokonca tým istejšie, čím silnejšie pochybujem, totiž prostý fakt, že teraz, v tomto okamihu, pochybujem, t. z.: myslím. Všetko čo svoji zmyslami prijímam z vonkajšieho sveta, by mohol byť klam, všetko, čo môžem myslieť môže byť nesprávne – avšak v pochybovaní som si istý sebou ako mysliacou bytosťou.“*

René Descartes: Rozprava o metóde

**Metodická skepsa**:→ spôsob poznávania- hovorí o tom, že o všetkom treba pochybovať   
(Cogito, ergo sum- Myslím teda som)  
(ak človek myslí – nespochybniteľne existuje- základ je myslenie)

**Postup pri poznávaní:**  
**1)** odstránenie pochybovania  
**2)** časti (rozdeliť na časti)  
**3)** začať od najjednoduchšieho  
**4)** výsledok má byť nespochybniteľný  
  
**Ontológia:**   
•**Dualizmus**: a) rozpriestrannená hmota   
 b) myslenie

>

Spájanie- BOH – jeho chápanie Boha je z filozofického hľadiska, nevníma Boha ako abstraktnú bytosť

→ **Deizmus**

-osobitnú pozornosť venoval človeku: a) telo  
 b) rozum

šišinka mozgová (epifíza)- základ

>

3**. Použitím Ústavy SR vysvetlite hospodársku úlohu štátu. Ako možno využiť**

**nástroje monetárnej politiky.**

**Úlohou štátu v ekonomike je zabezpečiť**:

**1.**stabilitu

**2.**efektívnosť

**3.**rovnosť

**- v Ústave SR čl. 55-59**

**Ciele hospodárskej politiky**

– hospodárska politika každého štátu má stanovené určité ciele. Ciele hospodárskej politiky môžeme členiť:

**1) Z časového hľadiska:**

•  **krátkodobé ciele** – dni, týždne, mesiace

•  **strednodobé ciele** – 1 – 5 rokov

•  **dlhodobé ciele** – 5 – 20 rokov

**2) Z hľadiska stability ekonomiky hospodárska politika najčastejšie sleduje tieto ci○le:**

○  **zamestnanosť** – úlohou je udržať nezamestnanosť na úrovni, ktorá sa približuje k prirodzenej miere nezamestnanosti,

○  **cenová stabilita** – vláda sa usiluje minimalizovať zmeny v cenách, zabrániť cenovým výkyvom a vzniku inflácie,

○  **ekonomický rast** – zameriava sa na rast reálneho produktu (HDP), aby rástol rovnomerne a tempom, ktoré zabezpečí cenovú stabilitu a požadovanú zamestnanosť,

○  **rovnováha platobnej bilancie** – vláda sa musí zaoberať rovnováhou vonkajších ekonomických vzťahov, štátna moc pôsobí na rovnováhu platobnej bilancie, na stabilitu meny a stabilitu menových kurzov,


○  **optimálne rozdeľovanie dôchodkov** – úlohou vlády je zmierňovať dôchodkovú nerovnosť a sociálne napätie v spoločnosti.

Hospodárska politika, ktorá sleduje všetky tieto ciele sa nazýva **stabilizačná hospodárska politika**.

**3) Z hľadiska jednotlivých koncepcií hospodárskej politiky hovoríme o:**

-  magickom štvoruholníku,

-  magickom n-uholníku cieľov hospodárskej politiky.



Magický päťuholník cieľov hospodárskej politiky – schéma

**Monetárna politika** na ovplyvňovanie množstva peňazí v obehu môže využívať ***priame a nepriame nástroje.***

**Medzi priame (administratívne) nástroje patrí:**

• **regulácia investičnej činnosti** – centrálna banka určuje obchodným bankám úverové limity a podmienky, za ktorých môžu poskytovať úvery podnikom

• **regulácia spotrebného úveru** – určuje limity a podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov

**K nepriamym (trhovým) nástrojom patrí:**

**• perácie na voľnom trhu** – centrálna banka vstupuje na trh s cennými papiermi. Nákupom alebo predajom štátnych cenných papierov ovplyvňuje ponuku peňazí v ekonomike, čím nepriamo zdražuje alebo zlacňuje úvery.

• **úrokové sadzby centrálnej banky** – sadzby, za ktoré požičiava peniaze obchodným bankám (diskontná sadzba).

• **minimálna miera povinných rezerv –**stanovením povinných minimálnych rezerv možno výrazne a takmer okamžite ovplyvniť úverové podmienky v ekonomike.  
**Ak centrálna banka: a) zvýši povinné minimálne rezervy obchodných bánk**→ ostane im z prijatých vkladov menej na poskytovanie úverov.   
 **b) zníži povinné minimálne rezervy→** realizuje expanzívnu monetárnu politiku.

• **intervencie na devízových trhoch –** znamenajú, že centrálna banka s hlavným cieľom ovplyvniť vývoj menového kurzu domácej meny nakúpi alebo predá cudziu menu.

→ Pri nákupe cudzej meny banka platí domácou menou, čím zvyšuje jej ponuku na devízovom trhu.   
→Pri nezmenenom dopyte po nej to má negatívny vplyv na vývoj jej kurzu, čo znamená jej znehodnotenie.  
→ Naopak, predajom mien iných štátov zo svojich devízových rezerv centrálna banka zároveň kupuje domácu menu. Zvyšuje tak dopyt po nej a prispieva k jej zhodnocovaniu. Monetárnou politikou sa dá ovplyvniť vývoj menových kurzov, a preto sa často označuje aj pojmom menová politika. Možno ju využiť aj ako súčasť zahraničnej hospodárskej politiky.