**SPV jaro IV**

**Kontakt: zportych@zahradnickaskola.cz**

Plán individuálního studia, pokyny k samostudiu a úkoly během výuky od 24. 3. do 31. 3. 2021.

**3. A**

**Z minulé látky, která se týkala především participace občanů v politickém životě, byste měly mít základní povědomí o následujících věcech:**

* ***co rozumíme participací a politickou participací***
* ***jaká jsou pravidla politické participace***
* ***jak mohou občané participovat v demokratickém státě***

**Dalším tématem navazujícím na předchozí témata jsou volební systémy a druhy voleb v ČR. Pokud sledujete dění na politické scéně, probíhají v současnosti v parlamentu (po rozhodnutí Ústavního soudu ČR) jednání o změnách volebního zákona. Jedná se tedy o téma docela aktuální. Vzhledem k tomu, že řada z vás splňuje věkový limit a některé jste již dokonce volily, není vůbec zbytečné seznámit se základními fakty ohledně voleb. Především byste měly mít jasno v tomto:**

* **svobodné, všeobecné,** **rovné**, **přímé (nepřímé), tajné** **volby**
* **volební právo aktivní a pasivní**
* **volební systémy (většinový, poměrný)**
* **jednokolový a dvoukolový volební systém**
* **druhy voleb v ČR**
* **věkové hranice pro aktivní a pasivní participaci ve volbách**

**Znaky a druhy voleb, charakteristika voleb v ČR**

Demokracie je forma politického zřízení, která vychází z principu suverenity lidu. Spočívá v principu podřízení se menšiny většině a uznání svobody a rovnosti občanů. V poslední době se začíná mluvit i o tom, že jedním ze základních principů demokracie je ochrana menšin. Demokracie je spojována s vládou zákona a právním státem.  Jedinci vládnoucí v této demokracii by měli mít legitimitu, kterou získali nejlépe ve všelidové volbě.

Volby jsou základním demokratickým nástrojem výběru zástupců občanů. Jedná se o akt, při kterém voliči volí své reprezentanty (zástupce) do určitých funkcí nebo orgánů. Je mnoho funkcí, do kterých mohou být kandidáti voleni. Svobodné, pravidelně pořádané volby jsou základním principem nepřímé demokracie; zástupci za nás nepřímo vykonávají státní moc. Volby umožňují legitimní a nenásilné převzetí moci zástupci, kteří nejlépe splňují potřeby a zájmy voličů. Volby musí být svobodné, rovné, všeobecné, přímé/nepřímé, tajné.

V demokratických volbách by každý účastník měl znát:

1. volební systém, 2. voliče, 3. kandidáty.

**Znaky a druhy voleb, charakteristika voleb v ČR**

**Volby a volební systémy v ČR**

Klíčová slova:

*Volby, znaky voleb, volební systém, většinový volební systém, poměrný volební systém, jednokolový volební systém, dvoukolový volební systém*

*Parlamentní volby, Senátní volby, Prezidentské volby, Krajské volby, Komunální volby, Volby do Evropského parlamentu*

Nejběžnější participací občana na politickém životě je jeho účast ve volbách. Volby jsou aktem, při kterém volí oprávnění voliči své zástupce do určitých funkcí nebo orgánů. Dále jsou důležitým nástrojem nepřímé demokracie zprostředkovávajícím převedení moci z rukou lidu na státní orgány, především na zastupitelské sbory (u nás Poslanecká sněmovna, Senát, obecní zastupitelstva).

Rozlišují se volby parlamentní, prezidentské, komunální a do Evropského parlamentu. Volby jsou v zastupitelské demokracii významným mechanismem, pomocí kterého může občan projevit svůj názor a podílet se na moci v zemi. Občané delegují svého zástupce a předávají mu některé své pravomoci, vybírají jej hlasováním.

Volby jsou **svobodné, všeobecné** – každý svéprávný občan od určitého věku smí volit, bez ohledu na původ, pohlaví, náboženské přesvědčení, rasu - **rovné** – hlasy všech mají stejnou platnost - **přímé (nepřímé), tajné** – volič nemusí zveřejnit, komu odevzdal hlas.

**Volební právo** znamená právo občanů účastnit se voleb, rozlišuje se přitom volební **právo aktivní**, které znamená, že občan smí volit, a volební **právo pasivní**, které znamená, že občan smí kandidovat a být volen.

V moderních demokraciích může být volba **přímá**, pokud voliči volí přímo jednoho z chazečů o funkci, anebo **nepřímá**, pokud vybírají volitele, kteří teprve provedou vlastní volbu

**Volební systém** je konkrétní způsob, jakým se ve volbách určuje obsazení jednotlivých funkcí, jež jsou voleny, na základě hlasů voličů zahrnuje jednak samotný způsob, jakým volič volí (smí volit), jednak způsob přidělování volených funkcí kandidátům na základě voliči přidělených hlasů.

V případě **většinového systému** se volí v malých volebních obvodech, z nichž vychází jediný vítězný kandidát, proto je tento systém nevýhodný pro malé strany nebo ty, které nemají v daném regionu dostatečnou podporu.

V **poměrném systému** nejsou voleni jednotliví kandidáti, ale volební listiny politických stran. Podle poměru obdržených hlasů pak politické strany získají odpovídající počet křesel v zastupitelském orgánu.

**Jednokolový volební systém:**

*Jednomandátový volební obvod* – kandiduje větší počet kandidátů za různé strany či nezávislí. Volba probíhá pouze v jednom kole, vítězí kandidát, který dosáhl nejvyššího počtu hlasů ze všech (ne nutně nadpoloviční počet).

*Vícemandátový volební obvod* – velmi zvýhodňuje první nejsilnější stranu, naopak silně znevýhodňuje třetí nejsilnější stranu, protože umožňuje, aby strana, která nemá absolutní většinu hlasů, obdržela většinu křesel v parlamentu. Voliči často hlasují strategicky, aby jejich hlasy nepropadly.

**Dvoukolový volební systém /VS/:**

*První kolo* – stejné jako jednokolový VS – jednomandátový obvod, v něm větší počet kandidátů, pro získání mandátu je nutný nadpoloviční počet hlasů, pokud jej nikdo nedosáhne, následuje druhé kolo.

*Druhé kolo* – různé modely:

A) Do 2. kola postoupí 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, v 2. kole rozhoduje většina hlasů.

B) Postupují všichni kandidáti, kteří dosáhli určitý stanovený počet hlasů (minimálně 2 kandidáti) – tento systém není striktně většinový. Strategické chování voličů až ve 2. kole – při první volbě může volič střílet zcela naslepo, ve 2. kole pak volí toho nejpřijatelnějšího kandidáta, proto jsou často výsledky v rozporu s průzkumy veřejného mínění.

Volby v ČR

**Parlamentní volby:**

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. Poslancem může být zvolen každý občan, který dosáhl věku 21 let, volit může každý občan ČR starší 18 let. Uzavírací klauzule činí 5%. Volič zvolí jednu kandidátní listinu, na níž může označit kandidáty, jimž chce dát své preferenční hlasy (změna pořadí na listině při 5% preferenčních hlasů). 14 volebních obvodů /krajů/.

**Senátní volby**

Konají se podle dvoukolového absolutně většinového systému v 81 volebních obvodech na území ČR, v každém obvodu se volí jeden senátor. Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se obnovuje třetina senátorů. Senátorem se může být zvolen každý, kdo dosáhl věku 40 let, volit může každý občan ČR starší 18 let.

**Prezidentské volby**

Volba prezidenta republiky se koná podle dvoukolového absolutně většinového systému. Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel v prvním kole nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Pokud se tak nestane, koná se po dvou týdnech druhé kole, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Funkční období činí 5 let a prezident může vykonávat svoji funkci nejvýše ve dvou po sobě jdoucích volebních obdobích.

Právo volit prezidenta má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Kandidátem může být každý občan České republiky ve věku alespoň 40 let s oprávněním volit. Navrhovat kandidáta může skupina alespoň 20 poslanců či 10 senátorů. Každý občan ČR starší 18 let, který shromáždí minimálně 50 000 platných podpisů voličů pod peticí, může rovněž navrhnout kandidáta.

**Krajské volby**

Volby probíhají podle poměrného volebního systému se systémem vázaných kandidátních listin (změna pořadí na listině při 5% preferenčních hlasů), volební klauzule je 5%. Zastupitelstvo se skládá z členů, jejich počet se určuje podle počtu obyvatel v kraji (do 6 tis. obyvatel 45 členů). Právo volit a být volen má občan starší 18 let, který je přihlášen k trvalému pobytu v daném kraji. VÚSC(kraj) se rovná volebnímu obvodu. Krajští zastupitelé jsou voleni na čtyřleté funkční období.

**Komunální volby**

Volby probíhají podle poměrného volebního systému s 5% uzavírací klauzulí a s možností kombinovat preferenční hlasy až do celkového počtu mandátů. Změna pořadí na kandidátní listině je možná při více než 10% průměru. Zastupitelstvo obce se skládá z členů, jejichž počet stanoví na každé volební období stávající zastupitelstvo podle počtu obyvatel obce. Právo volit a být volen má občan ČR starší 18 let s trvalým pobytem v obci. Volby do obecních zastupitelstev se konají každé 4 roky. Voleb se mohou zúčastnit i cizinci ze zemí EU s trvalým pobytem v ČR, vede se spor o účasti cizinců ze zemí EU s přechodným pobytem. Cizinci z třetích zemí (např. Ukrajina, Rusko, Srbsko) se voleb účastnit nemohou.

**Volby do Evropského parlamentu**

Volby probíhají podle poměrného volebního systému s 5% uzavírací klauzulí v ČR jako jednom volebním obvodu. V systému vázaných kandidátních listin je možno změnit pořadí při 5% preferenčních hlasů. Volební období je pětileté, volen může být občan ČR ve věku alespoň 21 let, země EU mají tuto hranici stanovenu různě.

Zdroje:

***Kolektiv - Parlament České republiky 3.přep. a akt. vydání, Praha 2013***

***M. Kuta – Volební a stranicko-politický systém České republiky, materiál Oddělení všeobecných studií, Parlamentní institut KPS***