**Britský parlamentarizmus**

- vychádza z teórie suverenity parlamentu

- vláda – výbor parlamentu, člen vlády musí byť aj poslancom

- dvojkomorový parlament – snemovňa lordov (house of lords), poslanecká snemovňa (house of commons)

- vláda má 80 poslancov

- v GB vládne kabinet (15 – 20 členov) = ministri

- najvyšší – Lord kancelár – patrí do hornej komory (lord), je predsedom parlamentu a najvyššieho súdu, právny odborník, ministerstvo spravodlivosti

- wip (bič) – funkcia na zabezpečenie účasti poslancov na hlasovaní vlády

- hlava štátu – kráľovná – reprezentatívna funkcia, právo prednášať pred parlamentom – nevyužíva ho, len prečíta návrh lorda kancelára

**Prezidentská forma vlády**

- horizontálna deľba moci doplnená systémom bŕzd a protiváh – majú garantovať rovnocenné postavenie

- striktné oddelenie zákonodarnej a výkonnej moci, osobitné miesto patrí súdnej moci

- hlava štátu (prezident) – volený buď priamo občanmi alebo v nepriamych voľbách prostredníctvom voliteľov

- nezodpovednosť vlády parlamentu

- prezident – hlava štátu, na čele výkonnej moci, nezávislý od parlamentu, legitimitu odvodzuje od všeobecných volieb, jeho poradným orgánom je kabinet – jeho členov menuje prezident so súhlasom senátu

**Prezidentský systém v USA**

- kongres – zákonodarná moc, prezident – výkonná moc

- prezident nemôže rozpustiť kongres, kongres nemôže odvolať prezidenta

- kongres – najvyšší zákonodarný orgán, v jeho rukách je impeachment – uplatní sa v prípade prekročenia prezidentských právomocí – prezident môže byť odvolaný

- 2 komory – snemovňa reprezentantov, senát

- snemovňa – 435 členov, republikáni, demokrati, nezávislí

- senát – 100 senátorov – 2 za 1 štát

- volebné obdobie do kongresu – 6 rokov

- súdy – kontrola nad zákonodarstvom a štátnou správou

- federatívne usporiadanie – právo štátu nesmie byť v rozpore s federálnym právom, zvrchované postavenie federácie, nižšie právomoci štátov

**Semiprezidentský systém – Francúzsko**

- zákonodarná právomoc parlamentu – je taxatívne upravené to, čo môže parlament zákonom upraviť

- vláda má nariaďovaciu moc – môže upraviť všetko s výnimkou toho, čo ústava určuje pre parlament

- parlament ju môže splnomocniť v prípade jeho nečinnosti

- ministerská rada – má na starosti vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť

- reprezentatívny mandát poslanca, zákaz imperatívneho mandátu (imp. = akt poslanca potrebuje potvrdenie od voliča)

- prezidentské veto – môže sa uplatniť 15 dní po vydaní zákona

- oprávnenie prezidenta – ak dôjde k ohrozeniu republiky, vyhlási výnimočný stav a prejdú na neho všetky právomoci, môže vydať dekrét

- legitimita vlády – v minulosti sa odvodzovala od prezidenta, keď mu skončilo funkčné obdobie, podali mu demisiu

- v súčasnosti sa odvodzuje od parlamentu

- posun moci od parlamentu k exekutíve

**Kancelársky systém – Nemecko**

- posilnená funkcia kancelára, inak podobne ako parlamentná forma vlády

- zásahy štátu do hospodárstva

- silné postavenie federálnej moci

- dvojkomorový parlament:

- 1. Komora – Spolkový snem – zákonodarný orgán, volený vo všeobecných priamych voľbách na 4 roky kombináciu väčšinového a proporciálneho volebného systému. Prijíma zákony, schvaľuje medzinárodné zmluvy, volí a odvoláva spolkového kancelára a kontroluje činnosť spolkovej vlády

- 2. Komora – Spolková rada – volená krajinskými parlamentmi jednotlivých spolkových krajín, podieľa sa na zákonodarnom procese, spolkové zákony si vyžadujú jej súhlas

- Spolkový prezident – hlava štátu, volený na 5 rokov spolkovým zhromaždením, reprezentatívna funkcia, podpisuje zákony, uzatvára zmluvy, menuje a odvoláva členov vlády

- Spolková vláda – 2. Najsilnejšia

- Spolkový kancelár – najsilnejší, hlava vlády v Nemecku, volený spolkovým snemom, ten mu môže vysloviť nedôveru tak, že zvolí nového kancelára a požiada prezidenta, aby terajšieho prepustil

- Spolkový minister – 3. Najsilnejší