**Okruhy a literatura k státní závěrečné zkoušce – bakalářské studium politologie**

**Politická filosofie a teorie**

1. Pojem politika (Heywood 2013: 1–26, Danziger – Smith 2016: 1–24, Rosůlek 2004: 44–55).
2. Klasické politické myšlení (Platón 2001, Aristoteles 1998, Císař 2008, Coleman 1995, Machula 2020).
3. Teorie společenské smlouvy (Chotaš 2017, Waldron 1995, Baroš 2017).
4. Konservatismus a realismus (Fellows 1996, Schmitt 2007, Heywood 2008: 83–115).
5. Geneze liberalismu: klasický a moderní (Pangle 1995, Henrie 1996, Shapiro 2003: 21–34, 49–59, Harris 2003, Heywood 2008: 43–81).
6. Liberalismus ve 20. a 21. století (Hayek 1993, Berlin 1997, Rawls 1995, Kis 1997, Gaus 2011).
7. Socialismus a jeho doktrinální mutace (Shapiro 2003: 61–87, Heywood 2008: 117–158).
8. Nacionalismus (Heywood 2008: 159–190).
9. Normativní modely demokracie: liberální, deliberativní, republikánský, radikální (Habermas 2002, Znoj 2011, Bíba 2014).
10. Teorie a praxe nedemokratických režimů (Balík – Kubát 2012: 41–64, 74–84).
11. Liberální demokracie, koncepce demokracie J. Schumpetera a jeho kritika, polyarchie R. Dahla, vlny demokratizace S. Huntingtona, přechody k demokracii (Kopeček 2008, Hloušek – Kopeček – Šedo 2018: 15–37, 53–56).
12. Přístupy v politologii – (neo)institucionalismus, behavioralismus a teorie racionální volby (Lowndes 2003, Říchová 2000).
13. Výzkum v sociálních vědách (Kellstedt – Whitten 2013, Burnham et al. 2008).
14. Etika v sociálních vědách (European Commission 2018).

**Literatura**

* Aristoteles (1998): *Politika*. Praha, Petr Rezek, s. 117–124 (standardizované stránkování na krajích textu v případě jiných českých vydání: 1278b–1281a).
* Balík, S. – Kubát, M. (2012): *Teorie a praxe nedemokratických režimů.* 2. aktualizované vydání, Praha, Dokořán, s. 41–64, 74–84 (subkapitola „Definice, typologie a výskyt totalitního režimu, část kapitoly „Autoritativní režim“ a kapitola „Jiné formy nedemokratických režimů“; existuje i starší vydání knihy s jiným stránkováním z roku 2004).
* Baroš, J. (2017): Suverenita u Rousseaua, in: Belling, V. et al.: *Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii*. Ústí nad Labem, Nakladatelství University J. E. Purkyně, s. 52–74.
* Berlin, I. (1997): Dva pojmy svobody(výběr), in: Kis, J. (ed.), *Současná politická filosofie*, Praha, Oikúmené, s. 47–62, 94–99.
* Bíba, J. (2014): Doslov, in: Laclau, E. – Mouffe Ch.: *Hegemonie a socialistická strategie: za radikálně demokratickou politiku*. Praha, Karolinum, s. 219–225.
* Burnham et al. (2008): *Research Methods in Politics.* New York, Palgrave Macmillan, s. 69–95.
* Císař, O. (2008, též 2003): Platón, Aristoteles a jejich typy politických zřízení, in: Hloušek, V. – Kopeček, L. (eds.), *Demokracie.* *Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie*. Brno, MU, s. 49–56.
* Coleman, J. (1995): Augustin z Hippo, in: Miller, D. et al. (eds.), *Blackwellova encyklopedie politického myšlení*, Brno, Jota, s. 21–24.
* Danziger, J. N. – Smith, Ch. A. (2016): *Understanding the Political World. A Comparative Introduction to Political Science.* London, Pearson, s. 1-24.
* European Commission (2018): Ethics in Social Science and Humanities, [dostupné on-line](https://polit.fss.muni.cz/media/3485103/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf).
* Fellows, R. (1996): Edmund Burke, in: Žegklitz, J. (ed.), *Velké postavy politické filosofie*, Praha, OI, s. 71–80.
* Gaus, G. F. (2011): The Range of Justice (or, How to Retrieve Liberal Sectual Tolerance). *Cato Unbound*, 10. říjen 2011, https://www.cato-unbound.org/2011/10/10/gerald-gaus/range-justice-or-how-retrieve-liberal-sectual-tolerance.
* Habermas, J. (2002): Tři normativní modely demokracie, in: *Teorie demokracie dnes.* Praha, Filosofia, s. 79–95.
* Harris, lord (2003): Adam Smith – revolucionář pro třetí tisíciletí? in: Šíma, J. (ed.). *Adam Smith Semper Vivus*. Praha: Liberální institut, s. 12–24
* Hayek, F. A. (1993): Principy liberálního společenského řádu, in: Ježek, T. et al.: *Liberální ekonomie*. Praha, Prostor, s. 53–76.
* Henrie, M. (1996): Alexis de Tocqueville a úskalí demokracie, in:Žegklitz, J. (ed.), *Velké postavy politické filosofie*. Praha, OI, s. 99–116.
* Heywood, A. (2008): *Politické ideologie*, 4. vyd. Plzeň, Aleš Čeněk, kap. 2–4 (Liberalismus, Konzervatismus, Socialismus, Nacionalismus), s. 43–190 (starší vydání: Praha, Eurolex Bohemia 2005).
* Heywood, A. (2013). *Politics.* Fourth Edition. London, Palgrave Macmillan, s. 1-26.
* Hloušek, V. – Kopeček, L. – Šedo, J. (2018): *Politické systémy*, 2. vyd., Brno, B & P Publishing, s. 15–37, 53–56 (existuje i starší vydání s odlišným stránkováním z r. 2011).
* Chotaš, J. (2017): Suverenita u Hobbese, in: Belling, V. et al.: *Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii.* Ústí nad Labem, Nakladatelství University J. E. Purkyně, s. 36–51.
* Kellstedt, P. M. – Whitten G. D. (2013): *The Fundamentals of Political Science Research.* 2nd ed. New York, Cambridge University Press, s. 1–128.
* Kis, J. (1997): Úvod, in: Kis, J. (ed.), *Současná politická filosofie*. Praha, Oikoymenh, s. 23–33.
* Kopeček, L. (2008, též 2003): Koncept demokracie J. Schumpetera, in: Hloušek, V. – Kopeček, L. (eds.), *Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie*. Brno, MU, s. 183–191.
* Lowndes, V. (2003): Institutionalism, in: Marsh, M. (ed.), *Theories and Methods in Political Science*, London, Palgrave, s. 90–108.
* Machula, T. (2020): *Tomáš a jeho sumy*, České Budějovice, Nakladatelství Jihočeské univerzity, s. 117–125.
* Pangle, Thomas (1995): Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, in: Miller, D. et al. (eds.), *Blackwellova encyklopedie politického myšlení*, Brno, Jota, s. 320–324.
* Platón (2001): *Ústava*. Praha, Oikoymenh, s. 245–276 (standardizované stránkování na krajích textu v případě jiných českých vydání: 543a–569c).
* Rawls, J. (1995): *Teorie spravedlnosti*. Praha, Victoria Publishing, s. 17–32, 38–42, 92–105.
* Rosůlek, P. (2004). Politika jako předmět zájmu politické vědy. In Cabada, L., Kubát, M. a kol. *Úvod do studia politické vědy.* Druhé vydání. Praha, Eurolex Bohemia, s. 44-55.
* Říchová, B. (2000): *Přehled moderních politologických teorií*. Praha, Portál, s. 29–44 a 95–140.
* Shapiro, I. (2003): *Morální základy politiky.* Praha, Karolinum, s. 21–34, 49–59, 61–87 (kap. „Klasický utilitarismus“, část kap. „Spojení práv a užitečnosti“ a kap. „Marxismus“).
* Schmitt, C. (2007): *Pojem politična*. Brno/Praha, CDK/Oikoymenh, s. 19–37, 78–92.
* Waldron, J. (1995): Locke, John, in: Miller, D. et al. (eds.), *Blackwellova encyklopedie politického myšlení*, Brno, Jota, s. 264–267.
* Znoj, M. (2011): Republikanismus mezi negativním liberalismem a demokratickým populismem, in: Znoj, M., Bíba, J. et al. *Machiavelli mezi republikanismem a demokracií*, Praha, Filosofia, s. 41–76.

**Komparace politických systémů**

1. Konsociační demokracie, konsensuální a westminsterský model demokracie A. Lijpharta – pojmové vymezení, klasické případy, charakteristické znaky, kritika modelů (Říchová 2000: 197–217, Hloušek – Kopeček 2008: 203–210, Hloušek – Kopeček – Šedo 2018: 69–75).
2. Parlamentní a prezidentské demokracie – pojmové vymezení, základní charakteristické znaky, typologie politických systémů uvnitř modelů, kritika obou modelů a jejich příklady, Duvergerův koncept semiprezidentských systémů (Hloušek – Kopeček – Šedo 2018: 79–116).
3. Politické systémy, instituce a jejich fungování v komparativní perspektivě (Hloušek – Kopeček – Šedo 2018: 117–181, 217–232).
4. Politický systém USA – prezident, vláda, Nejvyšší soud, parlament, volební systém, vztah exekutivy a legislativy (Dvořáková a kol. 2010: 69–81).
5. Politické systémy Velké Británie, Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Itálie, Španělska – hlava státu, vláda, parlament, volební systém, vztah exekutivy a legislativy (Dvořáková a kol. 2010: 101–116, 124–132, 168–177, 192–202, 206–209, 237–250, Říchová a kol. 2009: 63–69, 180–188, 191–194, 224–228).
6. Politické systémy zemí Polska, Slovenska a Maďarska – hlava státu, vláda, parlament, volební systém, vztah exekutivy a legislativy (Cabada a kol. 2008: 14–21, 46–50, 54–56, 72–77).
7. Politický systém Ruska – hlava státu, vláda, parlament, volební systém, vztah exekutivy a legislativy (Cabada a kol. 2008: 384–390, Hloušek – Kopeček – Šedo 2018: 62–64).
8. Teorie politických stran – konfliktní linie, typy a organizace stran, stranické rodiny (Strmiska – Hloušek – Kopeček – Chytilek 2005: 9–40).
9. Typologie soutěživých a nesoutěživých stranických systémů (M. Duverger, J. Blondel, G. Sartori), formát a typ (mechanismus fungování) stranických systémů, vliv volebních systémů na stranické (Sartori 2005: 123–243, Strmiska – Hloušek – Kopeček – Chytilek 2005: 40–54, 603–617).
10. Politické strany a stranické systémy Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Polska a USA (Clark 2018, Cole 2017, Daehnhardt 2019, Hlaváček 2015, Karremans – Malet – Morisi 2019, Sałek – Sztajdel 2019, Strmiska – Hloušek – Kopeček – Chytilek 2005: 55–74, 97–116, 294–305, 386–399, 503–527).
11. První čs. republika – charakteristika politického a stranického systému (Balík – Hloušek – Holzer – Šedo 2003).
12. Proměny politických režimů v českých zemí v letech 1938–1948 (Balík – Hloušek – Holzer – Šedo 2003).
13. Politický systém českých zemí v letech 1948–1989 (Balík – Hloušek – Holzer – Šedo 2003).
14. Politický systém ČR – hlava státu, vláda, parlament, volební systém, ústavní soud, územní samospráva (Balík et al. 2019, Ústava ČR).
15. Politické strany a stranický systém ČR (Balík et al. 2019).

**Literatura**

* Balík, S. – Hloušek, V. – Holzer, J. – Šedo, J. (2003): *Politický systém českých zemí 1848*–*1989.* Brno, MPÚ MU, s. 44–178.
* Balík, S. et al. (2019): *Od Palackého k Babišovi. Česká politika 19.-21. století.* Praha, Brno, Dokořán a Masarykova univerzita, s. 127–211.
* Cabada, L. a kol. (2008): *Nové demokracie střední a východní Evropy*. Praha, Oeconomica, s. 14–21, 46–50, 54–56, 72–77, 384–390.
* Clark, A. (2018): *Political Parties in the UK*. London, Bloomsbury Publishing*,* s. 1–20.
* Cole, A. (2017): *French Politics and Society.* London, Routledge, s. 163-202
* Dvořáková, V. a kol. (2010): *Základní modely demokratických systémů*. Praha, Oeconomica, s. 69–81, 101–116, 124–132, 168–177, 192–202, 206–209.
* Daehnhardt, P. (2019): Tectonic shifts in the party landscape? Mapping Germany’s party changes. In Lisi, M. (ed.), *Party system change.* London – New York, Routledge, s. 98-113.
* Hlaváček, P. (2015): Politický systém USA. In Hlaváček, P., Jurek, P. a kol.: *Politické systémy anglosaských zemí.* Praha, Dokořán, s. 178–185 (subkapitola o stranickém systému a stranách).
* Hloušek, V. – Kopeček, L. – Šedo, J. (2018): *Politické systémy.* 2. aktualizované vyd*.,* Brno, B & P Publishing, s. 62–64, 69–75, 79–181, 217–232 (existuje i starší vydání s odlišným stránkováním z r. 2011).
* Hloušek, V. – Kopeček, L. (2008, též 2003): Konsensuální a konkurenční demokracie, in: Hloušek, V. – Kopeček, L. (eds.), *Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie*. Brno, MU, s. 203–210 (část příslušné kapitoly).
* Karremans, J. – Malet, G. – Morisi, D. (2019): Italy – The End of Bipolarism. In Hutter, S. – Kriesi, H. (eds.), *European Party Politics in Times of Crisis.* Cambridge, Cambridge University Press, s. 118-138.
* Říchová, B. (2000): *Přehled moderních politologických teorií*, Praha, Portál, s. 197–217 (část kapitoly „Teorie konsociační demokracie“).
* Říchová, B. a kol. (2009): *Západoevropské politické systémy*. Praha, Oeconomica, s. 63–69, 181–188, 191–194, 224–228.
* Sałek, P. – Sztajdel, A. (2019): Poland - "Modern" versus "Normal": The Increasing Importance of Cultural Divide. In Hutter, S. – Kriesi, H. (eds.), *European Party Politics in Times of Crisis.* Cambridge, Cambridge University Press, s. 189-213.
* Sartori, G. (2005): *Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu.* Brno, CDK, s. 123–243.
* Strmiska, M. – Hloušek, V. – Chytilek, R. – Kopeček, L. (2005): *Politické strany moderní Evropy.* Praha, Portál, s. 9–54, 55–74, 99–116, 294–305, 386–399, 503–527, 603–617 (u Německa, Itálie a Polska jde o části příslušných kapitol).
* *Ústavní zákon č. 1/1993, Sb., Ústava ČR.*