**Teze diplomové práce**

**Politologie IPS FSV UK**

Řešitel: Jan Kocourek

Předpokládaný termín obhajoby: LS 2014/2015

Vedoucí práce: PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

Název: Dopady přímé volby prezidenta na charakter politického režimu ČR

Title: Consequences of the direct presidential elections for the Czech political regime

**Téma a cíl práce:**

**Představení problematiky**

Přímá volba prezidenta republiky vzbuzovala pozornost již před svým vlastním zavedením do právního řádu České republiky. Politické elity, neberoucí zřetel na názory odborníků, se postupně dostávaly do pasti, kterou samy vytvořily. Sliby voličům o zavedení přímé volby prezidenta dostaly politické strany do slepé uličky, kdy vlastně onu změnu samy nechtěly, ovšem přízeň voličů stála nad racionálním rozhodováním. A tak se čeští občané na počátku roku 2013 dočkali historicky první přímé volby prezidenta republiky, ve které hlavu státu volil lid.

Prezident republiky v našem českém prostředí historicky disponoval velkou autoritou a očekáváním ze strany občanů. V současné době tomu není jinak. I proto zavedení přímé volby prezidenta republiky a její průběh doprovázel velký zájem. Debaty odborníků, mediální pozornost ale i aktivní účast široké veřejnosti v celém procesu předznamenávaly změnu dalekosáhlého charakteru. Nejde tedy pouze o samotnou změnu ve způsobu volby hlavy státu, ale i o praktické naplnění prezidentského mandátu v rámci definovaných pravidel.

Otázka, kterou si tedy politologická obec musí položit a pokusit se na ni nalézt odpověď, je tedy do jaké míry se zavedení přímé volby prezidenta stalo určujícím faktorem ovlivňující celý politický režim v České republice a jaké teoretické a zvláště pak praktické dopady tato změna přinesla do každodenních interakcí jednotlivých složek moci.

**Metodologie a cíle**

Úvod práce stanoví a specifikuje cíle a otázky, na které se diplomová práce pokusí odpovědět. Ústředním tématem diplomové práce, jak už napovídá její název, jsou dopady zavedení přímé volby prezidenta republiky na charakter politického režimu ČR. Otázka, do jaké míry posunula přímá volba prezidenta republiky český parlamentní systém blíže systému poloprezidentskému, je základním kamenem celé práce, která se pokusí přispět svým zjištěním k odborné diskusi na toto téma. Z logiky kritického přístupu tak práce musí nejprve obsáhnout danou problematiku z širší perspektivy, aby byla schopna předložit kompaktní a objektivní závěry.

Teoretická část práce se bude věnovat současné pojmové analýze vztahující se k vybrané problematice, která je pro ucelenost celého textu nezbytná. Napomůže tak ke správnému zpracování a k logickému postupu při řešení definovaných cílů. Komparativní rozbor jednotlivých typů politických režimů tak poskytne základ pro vymezení vztahů státních institucí, které jsou dále blíže zkoumány v československém a českém prostoru.

Historická deskriptivní analýza postavení prezidenta republiky v soukolí státního aparátu bude zaměřena na doložení jeho významné role, která mu je všeobecně přisuzována. Pozornost bude věnována především prvnímu československému prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi a jeho precedentní činnosti v úřadu, který zastupoval. Dále se pak text bude týkat úlohy prezidenta republiky v komunistickém Československu a po Sametové revoluci z roku 1989.

Mapování procesu zavádění přímé volby prezidenta republiky bude tématem pro další kapitolu práce, která nás seznámí jak se samotným legislativním procesem, tak postojem jednotlivých relevantních politických stran k dané problematice.

V pořadí již pátá kapitola se bude věnovat průběhu prezidentských voleb z roku 2013. Konkrétně tomu, co předcházelo samotné volbě v podobě kampaně a následně zhodnocení výsledků voleb.

Komparativní metoda na příkladech Slovenské a Polské republiky má za cíl poodhalit vztahy mezi postavením prezidentů a přímou volbou v ústavních systémech těchto postkomunistických zemí. Induktivním přístupem by posléze měly být zhodnoceny prvky, které v daných zemích mají společné či rozdílné charakteristiky. Nacházení případných paralel s dosavadním vývojem v České republice by mohlo přispět k prognostickým závěrům.

Před samotným závěrem bude předcházet stěžejní kapitola pro celou práci. Bude zaměřena na případnou proměnu systému po prezidentově zvolení mapující jeho vztah k dalším ústavním institucím a politickým aktérům. Důkladné deskripci budou podrobeny kompetenční spory, ke kterým mezi prezidentem republiky a ostatními politickými subjekty došlo a které mají na celkovou efektivitu politického systému zásadní dopad. Neméně důležitým bodem bude i postoj české veřejnosti k nově zvolenému prezidentovi.

Závěr práce bude vycházet z předešlých zjištění a poznatků. Pokusí se formulovat odpovědi na předem vytyčené otázky a uceleně informovat o vztazích mezi jednotlivými státními složkami moci tvořící charakter současného politického režimu v České republice.

**Předpokládaná osnova práce:**

1. Úvod
2. Systémové postavení hlavy státu
   1. Parlamentní režim
   2. Prezidentský režim
   3. Poloprezidentský režim
   4. Silný a slabý prezident
3. Historický kontext role prezidenta republiky v českých zemích
   1. Meziválečné Československo
   2. Komunistický režim
   3. Situace po roce 1989
4. Zavedení přímé volby prezidenta republiky v ČR
5. Prezidentské volby 2013
   1. Kampaň
   2. Výsledky voleb
6. Komparace se slovenským a polským nastavením
   1. Role prezidenta v ústavním systému Slovenské republiky
   2. Role prezidenta v ústavním systému Polské republiky
   3. Společné a rozdílné prvky systémů
7. Dopady přímé volby na chod státu
   1. Meziinstitucionální vazby
   2. Prezident a politické strany
   3. Kompetenční spory
   4. Postoj české veřejnosti
8. Závěr

**Předběžný seznam literatury a zdrojů:**

**Literatura:**

KUBÁT, Michal. O komparativní politologii a současné české politice. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014, 162 s. ISBN 978-80-246-2479-2.

KYSELA, Jan. Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, 423 s. ISBN 80-86432-45-9.

MLEJNEK, Josef. Postavení hlavy státu v postkomunistických zemích: od pádu komunismu v roce 1989 do roku 2010. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011, 351 s. ISBN 978-80-87404-11-9.

NOVÁK, Miroslav a Miloš BRUNCLÍK. Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech - Česká republika v komparativní perspektivě. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008, 399 s. ISBN 978-80-7363-179-6.

SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inženýrství: zkoumání struktur, podnětů a výsledků. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 238 s. ISBN 978-80-7419-048-3.

ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013, 253 s., viii s. obr. příl. ISBN 978-80-7325-325-7.

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008, 236 s. ISBN 978-80-210-4520-0.

**Odborné články:**

ANTOŠ, Marek. Pravomoci prezidenta republiky po zavedení přímé volby. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 27-41.

ELGIE, Robert; BUCUR, Cristina; DOLEZ, Bernard; LAURENT, Annie. Proximity, candidates, and presidential power: how directly elected presidents shape the legislative party system. American Political Science Association , 2013, 29 Aug - 2 Sept 2013

GIBY, Marián. Vplyv priamej voľby na ústavné postavenie prezidenta republiky na S lovenou. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 101-113.

HORVÁTH, Peter a Pavol JUHÁS. Zavádzanie priamej voľby prezidenta na Slovensku a jeho dôsledky. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 115-128.

JANSTOVÁ, Kateřina. Jmenování členů Bankovní rady prezidentem republiky a přímá volba hlavy státu. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 53-61.

JUST, Petr. Přímá volba prezidenta na Slovensku: inspirace pro Českou republiku. Přítomnost. 2011, Léto 2011

KUDRNA, Jan. Přímá volba prezidenta – konec cesty trvající 23 let. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 9-26.

KYSELA, Jan: Česká republika mezi poloprezidentským a parlamentním systémem? IN Politologická revue. 2006, č. 1, s. 5-28.

RESCHOVÁ, Jana. Od volební kampaně k přímé volbě hlavy státu. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 63-72.

SYLLOVÁ, Jindřiška. Vliv přímé prezidentské volby na celistvost zahraniční politiky České republiky. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 43-52.

TAVITS, Margit. Direct Presidential Elections and Turnout in Parliamentary Contests. Political Research Quarterly. 2009, Vol. 62, No. 1, Mar., s. 42-54

WRÓBLEWSKA, Iwona. Volba prezidenta Polské republiky a jeho ústavní pozice. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 89-100.

**Internetové zdroje:**

[www.ct24.cz](http://www.ct24.cz)

[www.cvvm.soc.cas.cz](http://www.cvvm.soc.cas.cz)

[www.volby.cz](http://www.volby.cz)

**Ostatní zdroje:**

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky