**RETROAKTIVITA PN**

Platí, že pojmovo „retro“ aktivita predstavuje „**spätné pôsobenie** práva“ = do minulosti – už pri PN sa však spomínalo, že **podľa pravidla** PN pôsobia do **budúcna**. Teda, že pre PN je typický **princíp Aretroaktivity** = zákazu spätného pôsobenia PN.

Zákaz spätného pôsobenia má **buď absolútnu** povahu = kedy sa **úplne vylučuje** spätné pôsobenie práva vo všetkých právnych odvetviach = aj v súkromnom aj vo verejnom práve.

Avšak **RELATÍVNA povaha** zákazu spätného pôsobenia sa prejaví tak, že v niektorých odvetviach síce spätné pôsobenie práva zakázané **bude**, ALE **zároveň sú dovolené** aj výnimky, kde BUDE dovolené spätné pôsobenie PN = čl. 50 Ústavy SR, kt. sa premietol to 300/2005 a do správneho zákonodarstva.

Podstatou spätného pôsobenia je posúdenie, **či** podľa určitej, **teraz platnej** PN je možné posúdiť ľudské správanie, resp. P. skutočnosť, či PV, kt. sa uskutočnili skôr, než PN nadobudla účinnosť, **resp. či nová** PN smie zmeniť právne následky, kt. nastali **predo** dňom účinnosti PN.

Výnimky, kt. možno nájsť z pravidla Aretroaktivity sú **vždy v prospech** subjektu = adresáta verejnomocenského pôsobenia = trestnosť činu sa posudzuje a trestnosť sa ukladá podľa TZ účinného v čase, keď bol TČ spáchaný = ALE – **neskorší zákon sa použije**, ak je pre páchateľa PRIAZNIVEJŠÍ = teda, síce spácham TČ 4.12., za účinnosti 300/2005, ale keď neskôr bude prijatý nový TZ, kt. zmení znaky SPTČ priaznivým spôsobom vo vzťahu k páchateľovi, použije sa **tento, neskorší** TZ.

Rozlišuje sa:

1. **Pravá** retroaktivita – doposiaľ analyzované
2. **Nepravá** retroaktivita – tu ide o to, že **pri zmene** právnej úpravy sa síce postupuje **podľa novej** právnej úpravy, ALE **„odo dňa jej účinnosti“** = teda P. vzťahy, kt. vznikli skôr = pred účinnosťou novej právnej úpravy sa posúdia **podľa Pôvodnej P.Ú.,** až do jej **nahradenia NOVOU** P.Ú. = môže teda dôjsť k zmene v obsahu určitého PV.

**INTERTEMPORALITA**

Ide o vymedzenie **režimu prechodného spolupôsobenia** skoršieho a neskoršieho P. predpisu = „medzi-Obdobie“ = inter-temporalita = ide o čas „dobiehania skoršej“ a „účinnosti neskoršej = novšej“ právnej úpravy.

Intertemporálne ustanovenia sú zakotvené spravidla v záverečných častiach PN = ak v skoršom P. predpise je napr. **solučná lehota** stanovená na 3 roky, a v novšej úprave je kratšia, prechodné ust. definuje **DOKEDY** lehota na plnenie „dobieha“ podľa staršej právnej úpravy.

**SYSTÉM PRÁVA**

Vychádzame z **pojmu „systém“ =** *skupina/kombinácia súvisiacich, navzájom prepojených prvkov, kt. spoločne tvoria určitý celok.* Názov vychádza z gréc. pojmu „systema“ = sústava prvkov/spôsobilosť zostavenia.

Systém je teda **CELOK zložený z častí,** kt. predstavuje **SÚSTAVU** prvkov a ich vzájomnú prepojenosť. Platí aj to, že prvky s prepojenosťou vytvárajú **ŠTRUKTÚRU** systému. Pre každý systém sú charakteristické určité znaky:

**Interdependencia** jeho prvkov = teda ich vzájomná závislosť

**Interakcia** jeho prvkov = teda ich vzájomný vzťah

**SYSTÉM** sa však odlišuje od **súhrnu**, či agregátu, nakoľko pre agregát je síce tiež typické, že ho tvorí množina prvkov odlišných od okolia, ALE **NIE JE preň charakteristická** vnútorná štruktúra = tzn. Nie je typický vznik vzájomných vzťahov, či prepojenosť prvkov.

O systéme teda možno hovoriť **len ak** je tvorený prvkami, kt. medzi sebou **vytvárajú väzby** tvoriace celok, kt. sa líši od svojho okolia.

Systém PRÁVA je **súčasťou ŠIRŠIEHO = sociálneho** systému = teda ide o normatívny systém, kt. vyjadruje a zabezpečuje rešpektovanie určitých soc. hodnôt.

V spojení so systémom práva je potrebné riešiť, či je tento systém **uzavretým, alebo otvoreným** systémom = pričom existujú **2 KONCEPCIE:**

Právny **pozitivizmus** = právny systém je uzatvorený a tým oslobodený od sociálnych a akýchkoľvek iných vplyvov.

**Iné monistické** teórie = ide o **právno-sociologický** pohľad, kde je právo súčasťou širšieho, spoločenského systému regulatívov správania, charakteristické sú non-pozitivistické systémy, kt. hovoria o práve ako o systéme otvorenom, najmä voči **normám morálky**.

Ak hovoríme o „systéme práva,“ tak platí, že ide o pojem **fiktívny, abstraktný**, umelo vytvorený, ALE ak k tomuto spojeniu pridáme „Systém práva Slovenskej republiky“ = dostaneme sa z roviny abstraktnej do roviny **konkrétnej**.

Vnútroštátne právo, právny poriadok štátu, pozitívne právo, objektívne právo = **synonymické pojmy** vo vzťahu k pojmu Systém práva.

Aj systém práva ako akýkoľvek iný systém je **tvorený určitými prvkami** = základnými prvkami systému práva sú: **PN, P. princípy a HODNOTY**. – niekde sa uvádzajú aj právne inštitúty a  odvetvia ako súčasti systému práva, ale tu ide o vnímanie „zo-širšieho kontextu. = ako súčasť určitej sústavy.

PN a P. Princípy = PN už boli analyzované = vyskytujú sa v typických modalitách = príkaz/zákaz/dovolenie/splnomocnenie na vydanie ďalšej PN.

K dnešnému pojmu „systém práva“ sme sa dopracovali postupne, nakoľko v 2. pol. 20 st. sa začali rozlišovať **2 KATEGÓRIE preskriptívnych pravidiel** (a v spojení s tým sa začala používať aj nejednotná terminológia a nebolo možné medzi nimi vytvoriť striktnú deliacu čiaru.)

Spočiatku sa rozlišovali **KONKRÉTNEJŠIE** pravidlá = kt. predstavovali PN, a **ABSTRAKTNEJŠIE**, kt. boli reprezentované právnymi princípmi.

**Judicializácia práva** ako proces smeruje k posilneniu vplyvu súdnej moci na úkor moci zákonodarnej.

**HODNOTY** = s nimi sa ráta dokonca už aj pri vymedzovaní právneho systému = teda všeobecne ich možno vymedziť ako ***OBJEKTY****, kt. majú* ***význam*** *pre jednotlivca, skupinu ľudí, či celú spoločnosť a sú významné pre* ***uspokojenie*** *ich potrieb a záujmov*.

Rakúsky autor **M. Fischer** vymedzuje hodnoty ako „*niečo žiaduce, čo ovplyvňuje výber dostupných spôsobov a prostriedkov cieľov konania*.

I.Kant hovorí o „Názoroch, kt. odrážajú ideálne vplyvy, ovplyvňujúce myslenie a správanie ľudí.“

**G. Radbruch** dáva základný dôraz na hodnotu spravodlivosti v práve a po 2. svetovej vojne uňho možno badať určitý **prerod** = kt. vidno už aj v hodnotovej hierarchii = kde **na 1. miesto** hodnôt kladie spravodlivosť nasledovanú právnou istotou a účelnosťou, ale aj ďalšie hodnoty sú mu blízke = dôstojnosť, sloboda, rovnosť, či solidarita.

Rozlišujeme systém práva a systém PRAMEŇOV práva = systém práva je širší, ako systém prameňov práva, ide o rozšírenie princípmi a hodnotami.

V rámci systému práva majú podstatný význam **najmä vzájomné väzby** = a to jednak medzi jednotlivými prvkami, ale aj medzi skupinami prvkov, nakoľko väzby vytvárajú vzťahy medzi prvkami, kt. sú v systéme práva **kľúčové**.

**Vzťahy** jednotlivých prvkov smú nadobudnúť **rôzny charakter** = a to napr. charakter súladu, ale aj napätia, či rozporu.

Vzťahy napätia a rozporu = **aký je tu rozdiel?** – pri **rozpore** ide o to, že určitá forma správania je nezlučiteľná podľa dvoch relevantných pravidiel = napr. jedna PN zakazuje usmrtiť človeka, a naopak druhá PN dovoľuje usmrtiť človeka v stave nutnej obrany.

**Napätie** však nepredstavuje nezlučiteľnosť určitých foriem správania, ale príkazy plynúce z dvoch pravidiel **pôsobia rozporuplne**. **Rozpor** je typickejší pre právne princípy, než pre PN a potom dochádza k vyvažovaniu týchto princípov.

**Napätie** = príkaz byť včas na pracovisku, ale aj dodržiavať dopravné predpisy – tu nejde o stav nezlučiteľnosti dvoch noriem, ale o napätie vo vzťahu k adresátovi práva.

**Interpretačné pravidlá** = lex superiori derogat legi inferiori, posterior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali...

Systém práva sa, podobne ako ostatné systémy vyznačuje **jednotou a diferencovanosťou**, kt. však nevyhnutne musia byť **splnené kumulatívne**, aby bolo možné hovoriť o systéme.

Jednota je chápaná ako **konzistentnosť**, kt. je determinovaná viacerými činiteľmi: subjektom tvorby práva, integrovanosťou, logickou bezrozpornosťou, úplnosťou a hierarchickým usporiadaním.

**Subjekt tvorby práva** = keďže sme členmi supranacionálnych organizácií, ostatné kompetentné subjekty tvorby práva majú **LEN PRENESENÚ schopnosť** tvoriť právo s účinkom právnej záväznosti na našom území = pôvodný subjekt tvorby práva, pochádzajúci zvnútra štátu **preniesol časť právotvornej právomoci** na iné subjekty = na EÚ najmä.

**Logická súladnosť** = predstavuje ten aspekt, že PN si nesmú odporovať, ak by k tomu došlo, musí existovať mechanizmus, kt. vyrieši takýto stav = ak existujú 2 PN, tak podľa pravidla platí, že platí 1 alebo druhá PN, pri princípoch ide o to, že tieto nestratia platnosť, ale treba vyvážiť, ktorý princíp je pre určitý prípad **vhodný**.

**INTEGROVANOSŤ** = spájanie v rámci systému práva, kt. je zabezpečené jednak zásadami právnej kultúry, právnymi princípmi, ale aj základnými, normatívnymi zásadami, od kt. sa odvíja celý právny poriadok.

Pre súkromné právo platia napr. – rovnosť subjektov, zmluvná voľnosť, pacta sunt servanda, hmotnoprávna prevencia atď... = ide o **integrálne prvky** systému práva.

**ÚPLNOSŤ systému** práva = ide o to, že každé konanie subjektu práva smie byť a aj bude hodnotené ako **dovolené, či nedovolené**, preto je dôležité, aby sa zabezpečil **aspekt bez-medzerovitosti** právnej úpravy = ak by sa aj vyskytla medzera, treba ju vyriešiť analógiou práva, alebo aplikáciou vhodného výkladu právnej normy = napr. teleológiou.

**HIERARCHICKÉ USPORIADANIE** = tu ide o usporiadanie podľa stupňa právnej sily.

Právo nevyhnutne reaguje **aj na rozpory** v spoločnosti a to sa prejaví aj v obsahu určitej PN – napr. ide o otázky ochrany vlastníctva a vyvlastnenia, ochrany obydlia a domovej prehliadky, právo na vzdelanie vs. prijímacie skúšky na školu...

**DIFERENCOVANOSŤ** ako „druhá strana jednej mince“

Ide o to, že právny systém je tvorený **„výstavbovými časťami“** = PN, princípy, hodnoty, odvetvia... – práve toto vnútorné členenie nám vytvára jednotu a diferencovanosť práva.

**SYSTÉM PRÁVA ako POJEM**

„Súhrn vertikálne a horizontálne usporiadaných **PN a ostatných** prvkov systému, kt. vzájomné vzťahy a vzťahy s prvkami sociálneho systému zabezpečujú jeho **funkčnosť a existenciu.**

Vychádzame z **monistických** teórií = teda nie je správny právno-pozitivistický pohľad, nakoľko prvky právneho systému NIE SÚ vo vákuu = existujú aj iné regulatívy života spoločnosti a práve vzťahy s týmito regulatívmi **zabezpečujú funkčnosť** systému práva.

**KRITÉRIA funkčnosti systému** práva:

1. Vnútorná **bezrozpornosť**
2. **Dynamika – ide o vonkajšiu** bezrozpornosť, nakoľko právo NIE JE nemennou dogmou, keďže právo **reaguje na spoločenské zmeny**, ale NIE na akékoľvek zmeny, teda právo reflektuje jedine **kvalitatívne** spoločenské zmeny
3. **Stabilita a rovnováha** = právo je síce dynamické, ale nesmie sa často meniť, aby sa nestrácala právna istota adresátov práva.

Paralelná existencia viacerých systémov práva – **svetové právne systémy** = **Odkaz na postačujúci učebný text pri svetových P. Systémoch !!!** – existujú samozrejme ešte ďalej vnútroštátny právny systém, systém medzinárodného práva a systém práva EÚ.

**Klasifikácia vnútroštátneho systému práva**

1. Podľa **teórie záujmov** (Ulpianus):

**Súkromné vs. verejné** právo = súkromné sa týka záujmov jednotlivcov, verejné naopak záujmov štátu.

**Subordinačná teória** sa však objavila v 19. st. a rozviedla ďalej myšlienky záujmovej teórie – ide tu o presadenie toho, že tam, kde subjekty majú **nerovné** postavenie, teda existuje tu vzťah **nadriadenosti a podriadenosti** – hovoríme o práve verejnom a naopak tam, kde majú subjekty práva **rovné** postavenie ide o právo súkromné.

Nadriadenosť subjektov súvisí s nositeľom verejnej moci = nadriadenosť nositeľa suverénnej moci však **NIE JE bezhraničná**, jej rozsah je nevyhnutne stanovený zákonom.

1. Podľa **predmetu** právnej úpravy

Ide o členenie **podľa druhovo odlišného** charakteru spoločenských vzťahov, kt. sú upravené právom = ide o členenie na právne odvetvia.

**P. odvetvie** predstavuje SÚSTAVU PN, kt. vznikajú na základe špecifickosti určitej oblasti soc. vzťahov, kt. sú predmetom ich úpravy. – odkaz na učebnicu = nakoľko členenie na právne odvetvia **NIE JE rovnaké** u všetkých štátov.

Systém práva a systém prameňov práva sa **100%tne tiež nekryje** – pri konštituovaní nových odvetví práva sa berie do úvahy aj historicko-sociologický aspekt = napr. sa zohľadňuje aj **výuka práva** v určitých štátoch = či sa vôbec určité právo niekde učí, ako sa člení, na aké odvetvia, **ktoré odvetvie** je zaradené k verejnému, ktoré k súkromnému právu a pod. – napr. **TRESTNÉ právo** je u nás zaradené k verejnému právu, ale v SRN je zaradené k Súkromnému právu...

Podstatné je aj uznanie nového právneho odvetvia **právnou doktrínou** a tiež neustála **otvorenosť, neukončenosť diskusie** o vzniku nových právnych odvetví a interdisciplinarite určitých PV = takto vznikajú napr. zdravotnícke, športové právo

V našich podmienkach sú **podstatnými = základnými** odvetviami Občianske, Trestné, Správne a Ústavné právo = upravujú **NAJŠIRŠIU** právnu matériu a vyznačujú sa typickými **modifikáciami** v právnej úprave aj samotným spôsobom vedenia procesu.

**Ústavné** právo = je spravidla považované za **vedúce** odvetvie práva, nakoľko Ústavnoprávne normy upravujú najdôležitejšie soc. vzťahy.

**Obchodné** právo = upravuje postavenie podnikateľa, obchodné záväzkové vzťahy, a niekt. ďalšie vzťahy súvisiace s podnikaním.

**Trestné** právo = 300/2005 – TZ chráni práva a oprávnené záujmy všetkých FO, PO, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie SR.

V spojení s členením na právne odvetvia je podstatné aj to, že pri **členení na občianske a trestné** právo je podstatné to, že **Trestné** právo ako také je JEDNO právne odvetvie – v treste je hmota a proces JEDNO, nakoľko cez normy TPP sa aplikujú LEN normy TPH – neslúžia na aplikáciu iných odvetví jedine TPH sa aplikuje cez TPP.

**INÉ je to** však práve pri **OPH a CPP** = **CPP je samostatným** právnym odvetvím, nakoľko normy CPP nám slúžia aj na uplatňovanie hmotnoprávnych **noriem INÝCH** p. odvetví = teda okrem OPH slúžia aj na uplatnenie noriem ObP, Pracovného, Rodinného práva a preto je CPP samostatným odvetvím práva.

**MPV a MPS**

MPS je **súčasťou vnútroštátneho** právneho systému, zatiaľčo MPV tvori vlastný systém práva a právnych aktov.

Podľa **OKRUHU platnosti** práva = poznáme:

* **Vnútroštátny** systém P.,
* **systém MP** definujúci vzťahy medzi štátmi, a inými spôsobilými subjektmi, s východiskovým prameňom v podobe M. zmlúv,
* **systém práva EÚ**, kt. harmonizuje právne úpravy členských štátov EÚ za účelom uľahčenia cezhraničnej spolupráce, napr. v oblasti práva na ochranu spotrebiteľa

podľa **DRUHU prameňov** práva = písané a nepísané právo = lex scripta, lex non scripta

podľa **SILY záväznosti** poznáme ius Cogens a Ius Dispositivum.

**Podľa ÚČELU právnej úpravy**

Rozlišujeme právo **HMOTNÉ = materiálne** = ide o normy, kt. vyjadrujú zmysel právnej úpravy a smerujú k naplneniu účelu práva ako takého, a:

Právo **PROCESNÉ = formálne** = ide o právo na presadenie práva, v kt. sú obsiahnuté **postupy, procesy** smerujúce k tomu, AKO uplatňovať určité práva a ako plniť povinnosti = ide o stanovenie toho, ako sa možno a treba správať aj to, ako možno vynucovať splnenie povinností = procesnoprávne normy teda slúžia na naplnenie účelu práva **sprostredkovane**.

**Príklad volebného** práva = podmienky na nadobudnutie aktívneho/pasívneho volebného práva = hmotné právo, organizačné zabezpečenie priebehu a spracovania výsledkov volieb = proces.

Aktuálne sa uplatňuje **ORGANICKÁ teória** = jej podstatou je, že **verejnoprávnu** povahu majú TIE vzťahy v kt. **jedným zo subjektov je OVM**, kt. na základe zákona a v jeho medziach rozhoduje o subjektívnych PaP FO a PO, **ostatné** PV majú súkromnoprávny charakter = ide o základ na členenie systému práva **podľa METÓD** právnej regulácie, kde ide o:

* **súkromnoprávnu**
* **verejnoprávnu** metódu

v **čom sú rozdiely** súkromnoprávnej a verejnoprávnej metódy regulácie? – v oprávneniach a povinnostiach, zárukách zákonnosti, zodpovednosti, a tiež v právnych skutočnostiach

**PaP (práva a povinnosti) =** pre súkromnoprávnu metódu je typická dispozičná voľnosť = teda je závislá na prejavoch vôle subjektov, subjekty svojimi PÚ **Nielenže individualizujú a personalizujú, ale aj konkretizujú** PaP.

Pri **verejnoprávnej** metóde sú typické kogentné normy a IPA, pričom oprávnenia a právne povinnosti sú len individualizované.

Pri právnych skutočnostiach ide o to, že **vznik, zmena a zánik PV** je v **súkromnoprávnej** metóde viazaná na súkromnoprávne úkony, medzi kt. je vzťah rovnosti (v zmysle práv a povinností). Súkromoprávny vzťah je vytvorený na základe **konsenzu** subjektov práva, kt. si PaP určia na zmluvnom základe. **Nie je** tu teda typická prezumpcia správnosti.

Pri **verejnoprávnej** metóde PV vzniknú, zmenia sa a zaniknú na základe IPA, účinky kt. nastanú **nezávisle** od vôle adresátov = ide tu teda o bezvýhradné rešpektovanie vôle vyjadrenej v IPA a platí ich **prezumpcia správnosti**.

Klasifikácia podľa metódy právnej regulácie a systematizácia NPA bude „zavesená na stránku Ústavu !!!. – prednáška bude aj na budúci týždeň, písomka PO pôsobnosť, právne vzťahy NEBUDÚ ani na skúške...