Seznam příloh

1. Tab. 1: Souvislost mezi vzděláním a úrovní politického režimu (demokracií).....................I
2. Schéma 1: Politická konkurence a zdroje růstu ........................................................................I
3. Tab. 2: Studie růstu demokracií a autokracií...........................................................................II
4. Graf 1: Úroveň demokracie v USA, Polity IV index .............................................................III
5. Graf 2: Úroveň demokracie ve Švédsku, Polity IV index........................................................III
7. Tab. 3: Roční nárůst sociálních výdajů ve Švédsku (v %)....................................................IV
9. Graf 5: Podíl veřejného dluhu na HDP (v %), 1990-2007....................................................V
11. Graf 7: Federální dluh USA v poměru k HDP, 1940-1990....................................................VI
Přílohy:

Tab. 1: Souvislost mezi vzděláním a úrovní politického režimu (demokracií)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Průměr let strávených vzděláním</th>
<th>HDP na obyvatele (medián)</th>
<th>Změna HDP (%)</th>
<th>Index politického režimu</th>
<th>Počet zemí</th>
<th>Náboženství (% v dané vzdělanostní kategorii)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bez vzdělání (5,4)</td>
<td>1051</td>
<td>-4,4</td>
<td>14</td>
<td>79%M; 14,3%D; 7%A</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primární (10,2)</td>
<td>2669</td>
<td>253,9</td>
<td>-2,4</td>
<td>33</td>
<td>18,2% R; 27,3% M; 12,1% B; 6,1% H, O; 3% D, K; 24,2% A</td>
</tr>
<tr>
<td>Sekundární (12,8)</td>
<td>6126</td>
<td>229,5</td>
<td>0,7</td>
<td>33</td>
<td>36,4% R; 21,2% M; 24,2% O; 3,1% B, P, H; 9,1% A</td>
</tr>
<tr>
<td>Terciární (15,8)</td>
<td>21682</td>
<td>353,9</td>
<td>7,6</td>
<td>25</td>
<td>60% R; 24% P; 4% B, J, O, A</td>
</tr>
<tr>
<td>Vyšší než terciární (19)</td>
<td>27506</td>
<td>126,9</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>80% P; 20% R</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zdroj: Filipová, Bednářík, 2009

Schéma 1: Politická konkurence a zdroje růstu

Zdroj: Pinto, Timmons, 2005
<table>
<thead>
<tr>
<th>Autor (rok)</th>
<th>Vzorek zemí</th>
<th>Časový horizont</th>
<th>Zjišťení</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Przeworski (1966)</td>
<td>57 zemí</td>
<td>1949 -1963</td>
<td>diktatury na střední úrovni rozvoje rostou rychleji</td>
</tr>
<tr>
<td>Adelman, Morris (1967)</td>
<td>74 zaostalých zemí (zahrnující kom.blok)</td>
<td>1950 - 1964</td>
<td>autoritativní režimy pomáhají málo a středně vyspělým zemím</td>
</tr>
<tr>
<td>Huntington, Dominguez (1975)</td>
<td>35 chudých států</td>
<td>1950</td>
<td>autokracie rostou rychleji</td>
</tr>
<tr>
<td>Marsh (1979)</td>
<td>98 zemí</td>
<td>1955 - 1970</td>
<td>autokracie rostou rychleji</td>
</tr>
<tr>
<td>Kormendi, Meguire (1985)</td>
<td>47 zemí</td>
<td>1950 - 1977</td>
<td>demokracie rostou rychleji</td>
</tr>
<tr>
<td>Barro (1989)</td>
<td>72 zemí</td>
<td>1960 - 1985</td>
<td>demokracie rostou rychleji</td>
</tr>
<tr>
<td>Pourgerami (1991)</td>
<td>106 méně rozvinutých zemí</td>
<td>1986</td>
<td>demokracie rostou rychleji</td>
</tr>
<tr>
<td>Helliwell (1992)</td>
<td>90 zemí</td>
<td>1960 - 1985</td>
<td>demokracie rostou pomáhají (statistický rozdíl je však bezvýznamný)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zdroj: Przeworski, Limongi, 1993
Graf 1: Úroveň demokracie v USA, Polity IV index

Graf 2: Úroveň demokracie ve Švédsku, Polity IV index

Zdroj: Polity IV Country Report, 2009
Graf 3: Roční míra inflace (deflátor HDP) v letech 1971-2007

Zdroj: OECD, vlastní zpracování

Tab. 3: Roční nárůst sociálních výdajů ve Švédsku (v %)

<table>
<thead>
<tr>
<th>rok</th>
<th>Průměrné výdaje</th>
<th>Výdaje na vzdělání</th>
<th>Výdaje na zdr. péči</th>
<th>Sociální zabezpečení</th>
<th>Výdaje k zachování příjmů</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1946-1954</td>
<td>12,7</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>1950-1954</td>
<td>-</td>
<td>8,5</td>
<td>7,2</td>
<td>5,4</td>
<td>5,6</td>
</tr>
<tr>
<td>1955-1962</td>
<td>7,3</td>
<td>8</td>
<td>10,9</td>
<td>9,5</td>
<td>4,8</td>
</tr>
<tr>
<td>1963-1970</td>
<td>11,7</td>
<td>10,5</td>
<td>13,8</td>
<td>15,9</td>
<td>9,3</td>
</tr>
<tr>
<td>1971-1976</td>
<td>7,7</td>
<td>2,4</td>
<td>6,6</td>
<td>10,7</td>
<td>11,2</td>
</tr>
<tr>
<td>1977-1980</td>
<td>4,4</td>
<td>2,2</td>
<td>3,5</td>
<td>8,5</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zdroj: Olson (1987), vlastní úprava
Graf 4: Míra registrované nezaměstnanosti (v %), 1970-2007

Zdroj: OECD, vlastní zpracování

Graf 5: Podíl veřejného dluhu na HDP (v %), 1990-2007

Zdroj: OECD, vlastní zpracování
Graf 6: HDP na obyvatele, 1929-1960

Graf 7: Federální dluh USA v poměru k HDP, 1940-1990

Zdroj: Maddison (2008), vlastní zpracování

Zdroj: Historical Tables – Budget of the U.S. Government (2010), vlastní zpracování
Graf 8: Roční tempa růstu reálného HDP (%), 1960-1969

Zdroj: Světová banka (WB), vlastní zpracování

Graf 9: Roční tempa růstu reálného HDP (%), 1970-1990

Zdroj: Světová banka (WB), vlastní zpracování
Graf 10: Roční tempa růstu reálného HDP (%), 1990-2008

![Graph](image1)

Zdroj: Světová banka (WB), vlastní zpracování


![Graph](image2)

Zdroj: OECD, vlastní zpracování