

**Пташник Ірина Романівна**

***ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН***

***методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання***

*Івано-Франківськ, 2019*

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Навчально-науковий Юридичний інститут

Кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права

ПТАШНИК ІРИНА РОМАНІВНА

**ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН**

(методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання)

Спеціальність 081 Право

Івано-Франківськ, 2019

Пташник І.П. Державне право зарубіжних країн; методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання) – Івано-Франківськ, 2019, - 33 с.

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану Навчально-наукового Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника і призначений для проведення семінарських занять з курсу «Державне право зарубіжних країн».

 В даних методичних вказівках прописані рекомендації для підготовки кожної з тем курсу, література та нормативно-правові акти, завдання до семінарських занять, завдання казуси, перелік контрольних запитань та інші наукові джерела, що сприятиме поглибленому вивченню та засвоєнню відповідних тем.

 Методичні вказівки з дисципліни «Державне право зарубіжних країн» призначені для студентів магістрів, аспірантів та викладачів ВНЗ

 ББК 67.300 (4Укр.)

©Пташник І.Р., 2019 рік

© Прикарпатський національний

 університет ім.. Василя Стефаника, 2019

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Вступ | **4** |
| **Перелік тем винесених для самостійної роботи студентів** | **8** |

**Вcтуп**

**Метою дисципліни** «Державне право зарубіжних країн» є формування у студентів цілісного уявлення про міжнародне та національне право як особливі системи права; надання необхідних знань національних і міжнародно-правових актів, умінь та навичок правильного їх застосування; формування вмінь і навичок роботи з нормативно-правовими документами, їх грамотну класифікацію, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.

Таким чином, метою навчальної дисципліни є аналіз та вивчення принципів та норм, які регулюють внутрішню структуру держав, історичні передумови сучасних державотворчих процесів.

**Завдання навчальної дисципліни** «Державне право зарубіжних країн» полягає в системному і комплексному підході до вивчення суті і змісту внутрішньо-правових явищ, визначення їх ролі і місця в системі сучасних міжнародних відносин.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Державне право зарубіжних країн» є:

* опанування студентами теоретичною і нормативною базою внутрішньо державного устрою країн з різних правових систем;
* вміння застосовувати на практиці теоретичні знання з міжнародно-правових питань, що постають у сфері сучасних міжнародних відносин;
* засвоєння студентами концептуальних основ походження та сутності державотворчих процесів, особливостей формування органів державної влади;
* вивчення політичних систем, політичних устроїв;
* дослідження співвідношення міжнародного публічного та національного права;
* формуванні у студентів розуміння ролі та повноважень парламентів, глав держав та урядів, судових систем;
* дослідження особливостей та специфіки конституційного права різних країн.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

**знати:**

* особливості предмета сучасного державного права зарубіжних країн;
* місце міжнародно-правових норм у системі нормативного регулювання;
* особливості створення та формування конституцій держав та конституційного контролю;
* співвідношення міжнародного і національного права;
* особливості конституційного права країн із різних правових систем ;
* особливості конституційно-правового статусу людини та громадянина;
* універсальні повноваження урядів, парламентів та глав держав;
* форми правління держав та форми територіального устрою.

**вміти:**

* користуватися міжнародно-правовими актами та національними актами відповідних держав;
* розмежовувати форми правління держав та форми територіального устрою, як на сьогодні існують в різних країнах;
* застосовувати положення положення конституції України та інших країн та вміти здійснювати порівняльно-правовий аналіз їх положень;
* тлумачити норми національних нормативних актів щодо особливостей формування гілок влади в різних країнах світу;

- оцінювати національне законодавство з точки зору його відповідності сучасному міжнародному праву.

**Тема № 1**

**Предмет і завдання навчальної дисципліни**

ПРи підготовці до даної теми слід проаналізувати конституційне право як галузь національного права в зарубіжних країнах, визначити місце та роль конституційного права в національних системах права, розкрити предмет і методгалузі конституційного права.

Окрім того варто проаналізувати систему конституційного права та її складові. А саме: принципи конституційного права, інститути конституційного права, норми конституційного права та їх специфіку. Розкрити особливості структурної будови норми конституційного права. Надати класифікацію конституційно-правових норм та дослідити джерела конституційного права в зарубіжних країнах: надати поняття та класифікацію.

***Ключові терміни та поняття:*** *навчальна дисципліна, конституційне право, предмет, метод, суб’єкти, конституційно-правові відносини, джерела права, норми, неформалізовані джерела права, формалізовані джерела права*

**Питання для самопідготовки**

1. Конституційне право зарубіжних країн як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна.
2. Предмет конституційного права зарубіжних країн. Конституційно-правові відносини і суб’єкти конституційно-правових відносин в зарубіжних країнах.
3. Джерела конституційного права зарубіжних країн, їх класифікація
4. Метод конституційно-правового регулювання в досліджуваних країнах. Його особливості. Види конституційно-правових норм.
5. Основні тенденціі розвитку конституційного права зарубіжних країн. Чинники, що визначають розвиток конституційного права.

**Контрольні питання**

1. Які функції виконує конституційне право зарубіжних країн як галузь права?
2. Які функції виконує конституційне право зарубіжних країн юридична наука?
3. Які функції виконує конституційне право зарубіжних країн навчальна дисципліна?
4. Який предмет конституційного права зарубіжних країн.
5. Що таке норми конституційного права зарубіжних країн?
6. Які є суб’єкти конституційного права зарубіжних країн?
7. В чому полягають особливості конституційно-правової відповідальності?
8. Які ви знаєте формалізовані джерела конституційного права зарубіжних країн?
9. Які ви знаєте неформалізовані джерела конституційного права зарубіжних країн?
10. Які задачі виконує конституційне право зарубіжних країн?

**Рекомендована література:**

1. Георгіца А.З. Конституційно-правові інститути зарубіжних країн. - Чернівці. - 1994.
2. Георгіца А. З.  Конституційне право зарубіжних країн :навчальний посібник /А.З. Георгіца. - Тернопіль: Астон, 2003.
3. Конституции государств Европы /под ред. Л.А. Окунькова. - М.: НОРМА, 2001.
4. Конституционное (государственное) право зарубежных стран :в 4 т. : учебник /отв. ред. Б.А. Страшун. - М.: БЕК, 2000.
5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. Т. 1-2, 2-е изд. – М.: БЭК, 1996.
6. Конституционное право :словарь /отв. ред. В.В. Маклаков. - М.: Юристъ, 2001.
7. Конституції нових держав Європи та Азії / С. Головатий. – К.: Українська Правнича Фундація. Вид-во “Право”, 1996.
8. Малишко, М. І.  Конституції зарубіжних країн та України :основи конституціоналізму : навчально-методичний довідник /М.І. Малишко. - К.: МАУП, 2000.

**Тема №2**

**Конституції зарубіжних країн. Конституційний контроль**

Конституція є стрижнем правової системи будь якоії демократичноії держави. Прогресивні ідеії конституціоналізму як політичноії системи, що спирається на конституцію, зародилися за умов феодалізму і були альтернативою необмеженому правлінню монархів.

Появу перших конституціий спричинили буржуазні революціії і повалення феодалізму. Вони були покликані юридично оформити перемогу буржуазіії і закріпити основи новоії соціально економічноії та політичноії організаціії суспільства. З часів прийняття перших конституціий і донині зарубіжні конституції еволюціонували в бік демократизації конституційного матеріалу і ускладнення обсягу конституціийного регулювання. Студенти повинні ознайомитись із видами конституцій, вміти їх розрізняти, знати процедуру прийняття конституцій та внесення до них поправок.

**Ключові терміни та поняття:** *конституція, конституційне регулювання, конституційний контроль, преамбула, об’єкти контролю, політичиний контроль, внесення змін, структура, неконституційність акта, фактичні конституції, фукнції конституцій.*

**Питання для самопідготовки**

1. Конституції зарубіжних країн: поняття, суть, види. Основні риси і особливості конституцій зарубіжних країн.
2. Прийняття конституцій, внесення змін і доповнень.
3. Конституційні основи соціальної, економічної і політичної організації суспільства.
4. Терміни “контроль” і “нагляд”. Неконституційність акта.
5. Судові і квазісудові органи. Політичний контроль.

**Контрольні питання**

1. В чому особливості розвитку конституціоналізму в зарубіжних країнах?
2. Які особливості конституціоналізму?
3. Які ви знаєте види конституцій в зарубіжних країнах?
4. Який порядок конституцій?
5. Який порядок скасування конституцій?
6. Що таке постійна конституція?
7. Яка форма конституцій?
8. Які складові структури конституцій?
9. Чим відрізняється поняття “контроль” від поняття “нагляд”?
10. Які ви знаєте види конституційного контролю?
11. Які квазісудові органи мають право здійснювати конституційний контроль?
12. Які об’єкти конституційного регулювання?
13. Дайте приклад неписаної конституції.

**Рекомендована література:**

* 1. Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та Украіїни (основи конституціоналізму): Навч.-метод. довідник. - 2-е, вид., доп. - К.: МАУП, 2000.
	2. *Скрипник В.* Конституційний контроль та його роль в процесі функціонування державної влади // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. - Вип. 37. - С. 227 - 235.
	3. Стецюк П. Конституція - форма правового закріплення зміни владних відносин в державі (до постановки проблеми) // Проблеми держа­ вотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VII регіональної наукової конференції. 13-14 лютого 2001 р., м. Львів. - Л., 2001. - С. 81 -85.
	4. Тарасов А.М. Президентский контроль: теоретические и практические аспекты оценки его эфективности // Государство и право. - 2002. - No 11. - С. 54 - 64.
	5. Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн: підруч. / А. З. Георгіца. – Тернопіль: Астон, 2003. – 432 с.
	6. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підруч. / В. М. Шаповал. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 476 с. Конституції зарубіжних країн: навч. посіб. / авт.-упоряд. В. О. Серьогін, Ю. М. Коломієць, О. В. Марцеляк; за заг. ред.
	7. В. О. Серьогіна. – Х.: ФІНН, 2009. – 664 с.
	Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. / за заг. ред. В. О. Ріяки. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Юрін- ком Інтер, 2007. – 544 с.
	8. Конституційне законодавство зарубіжних країн: хрес- томатія: [навч. посіб.] / упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.

**Тема №3**

**Конституційно-правовий статус людини і громадянина**

У сучасному розумінні громадянство є основним об’єктивним визначенням усталеності правового взаємозв’язку окремої особи і держави. Головна ознака громадянства – стабільний зв’язок, який не може уриватися ні через тимчасове, ні навіть через постійне проживання на території іншої держави. Права і обов’язки громадянина закріплюють, як правило, конституція і закон про громадянство країни. Громадянство встановлює стійкий правовий зв’язок людини зі своєю державою, який зумовлює їх взаємні права та обов’язки згідно з національним правом країни і міжнародним правом.

Громадянство офіційно визнає правову належність особи до певної держави, звідси й випливає обов’язок держави забезпечувати й охороняти права кожного громадянина як на національній території, так і за її межами. У свою чергу, громадянин зобов’язаний додержуватися законів держави і виконувати обов’язки, встановлені державою.

***Ключові слова:*** *права людини, конституційні обов’язки, гарантії, принцип грунту, принцип крові, філяція, натуралізація, національний режим, спеціальний режим, режим найбільшого сприяння, іноземці, особи без громадянства, апатриди, біпатриди.*

**Питання для самопідготовки**

1. Особливості правового зв’язку особи та держави в різних країнах.
2. Природно-правова теорія прав людини і громадянина та її закріплення в конституціях зарубіжних країн.
3. Становлення конституційних прав і свобод в зарубіжних країнах.
4. Конституційні моделі регламентації статусу людини і громадянина в зарубіжних країнах.
5. Особливості регулювання прав людини в діючих конституціях.
6. Особливості реалізації принципу рівноправності в ряді країн, що розвиваються.

**Контрольні питання**

* 1. Як відбувалась еволюція прав та свобод?
	2. Хто виступає суб’єктами конституційних прав і свобод?
	3. В чому суть природно-правової теорії прав людини і громадянина та її закріплення в конституціях зарубіжних країн?
	4. Які ви знаєте конституційні моделі регламентації статусу людини і громадянина в зарубіжних країнах?
	5. Перелічіть особисті і політичні права в конституціях зарубіжних країн.
	6. Що таке рівноправність в конституціях зарубіжних країн?
	7. Що таке трайбализм?
	8. Що таке гарантії прав і свобод?
	9. При яких умовах може бути обмежено права і свободи людини і громадянина?
	10. Що таке дискримінація?

**Рекомендована література:**

1. *Добрянський С.* Поняття прав людини: деякі питання загальної теорії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VII регіональної наукової конференції. 13 - 14 лютого 2001 р.,м.Львів.- Л.,2001.- С.42- 44.
2. Кагадій М.І. Поняття конституційних юридичних обов’язків лю­ дини та громадянина // Держава і права: Зб. наук. праць. Юридичні і полі­ тичні науки. - К., 2002. - Вип. 15. - С. 167 - 173.
3. Крижанівський С. Про деякі концептуальні положення конститу­ ційної регламентації прав і свобод людини і громадянина // Право України.- 1998.- No7.- С.30- 32.
4. Максимов С. Інститут прав людини в сучасному світі: філософсь­ ко-правові аспекти // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - No 3 (22). - С. 49-57.
5. Макушин А.А. Конституционная защита прав и свобод человека: подходы к понятию // Конституционное и муниципальное право. - 2004. - No4.- С.21- 23.
6. Малишко В.М. Конституційно-правове регулювання свободи віро- сповідування та релігійних відносин у зарубіжних країнах // Держава і права: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - К., 2002. - Вип. 15. - С. 94 - 100.
7. Мануляк Є.Й. До питанння про генезу і поняття прав людини // Держава і права: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - К., 2002. - Вип. 16. - С. 30 - 35.
8. Наливайко Л. Конституційно-правова відповідальність: критерії класифікації та види // Віче. - 1999. - No 10. - С. 25 - 32.
9. Олійник В. Конституційне право на свободу та особисту недо­ торканність: поняття та характерні риси // Право України. - 2000. - No 12. - С. 33 - 36.
10. Темченко В. Функції держави із забезпечення прав людини у рин­ ковій економіці // Право України. - 2003. - No 5. - С. 47 - 51.

**Тема №4**

**Форми правління і форми державного устрою. Політичний режим**

Під політико територіальним устроєм слід розуміти національ но територіальну організацію держави, що охоплює правове становище складових частин держави (республік, штатів, провінцій, земель, кантонів тощо) і порядок взаємовідносин між центральними та місцевими органами влади.

Політико територіальний устрій вивчає проблеми з питань організації території держави, її складових частин, їх правове становище, взаємовідносини між центральними й місцевими державними органами влади. При підготовці даної теми студент повинен вміти характеризувати дві основні форми політико-територіального устрою: унітарну та федеративну

***Ключові слова та поняття:*** *політико-територіальний устрій, територіальна автономія, унітарна держава, федерація, конфедерація, залежні території, суб’єкти федерації, форма парвління, монархія, абсолютна монархія, конституційна монархія, республіка, парламентська республіка, президентська республіка, політичний режим, демократичний режим, авторитарний режим, тоталітаризм.*

**Питання для самопідготовки**

* + 1. Чинники, що визначають політико-територіальний устрій, його основні форми.
		2. Тенденції розвитку сучасного унітаризму.
		3. Сучасні тенденції розвитку федералізму. Теорії федералізму.
		4. Демократичний режим, його загальні рисий особливості в окремих країнах.
		5. Надзвичайний стан та його види.
		6. Відмінність неофашистських режимів від “класичного” фашизму.
		7. Тоталітаризм

**Контрольні питання**

* + - 1. Що таке політико-територіальний устрій?
			2. Що таке спеціальний адміністративно-територіальний поділ?
			3. Як розподіляються компетенції між федерацією та суб’єктами федерації?
			4. Які ви знаєте теорії федералізму?
			5. Що таке форма правління?
			6. Що таке виборна монархія?
			7. Дайте визаначення поняття політичного режиму?
			8. Які ознаки демокритичного режиму?
			9. Які риси авторитарного режиму?

**Рекомендована література:**

* 1. Конституціийне право зарубіжних країн: Навч. Посібник / За заг. ред. В.О. Ріяки. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
	2. *Шаповал В.* Державний лад країн світу: Довідник. - К., 2000. 19.
	3. *Шаповал В.М.* Конституційне право зарубіжних країн: Підручник - 5- е стереотипне видання - К.: АртЕк, 2002.
	4. Бондарук В.І. Політико-правові аспекти дослідження змісту та сутності авторитарної влади в контексті перехідних процесів // Держава і права: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - К., 2002. - Вип. 15. - С. 577 - 585.
	5. Воскресенский Ю.В. Понятие формы правления и критерии ее раз­ личия // Держава і права: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - К., 2002. - Вип. 15. - С. 178 - 185.
	6. Воскресенский Ю.В. Президентская форма правления: дефиниция в науке и практика в Беларуси // Держава і права: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - К., 2002. - Вип. 16. - С. 109 - 115.
	7. Бондарук В.І. Феномен авторитарно-демократичних режимів: між авторитаризмом та демократією // Держава і права: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - К., 2001. - Вип. 13. - С. 135 - 143.
	8. Полякова О.М. Політичний та державно-правовий режими: теоре- тико-правові проблеми співвідношення // Держава і права: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - К., 2002. - Вип. 15. - С. 35 - 41.

**Тема №5**

**Політичні інститути і партійні системи**

З усіх громадських об’єднань, що діють на політичній арені, політичні партії є «найбільш політичними», оскільки відверто ведуть боротьбу за місця у парламентах і урядах, за посади президентів і віце президентів, губернаторів і мерів. Маючи мандати на ці високі посади, лідери та члени політичних партій здійснюють управління державою, а через нього – всім суспільством, впливаючи в такий спосіб на прийняття і реалізацію державних і політичних рішень.

Характерною рисою політичного життя демократичних держав є політичний плюралізм, або багатопартійність. Політичний плюралізм – це легальна діяльність різних політичних партій. Він закріплюється або конституцією країни, або спеціальними законами.

Студенти при підготовці та аналізу матеріалу повинні опанувати понятійний апарат теми, розуміти суть організації та інстування політичних інститутів та політичних партій.

***Ключові поняття та терміни:*** *політична партія, політичний інститут, держава, функції політичних партій, види партійних систем, соціально-культурні інститути, партійна система.*

**Питання для самопідготовки**

1. Партійні системи зарубіжних країн, їх різновиди.
2. Двопартійні системи (США, Великобританія).
3. Інституціоналізація політичних партій.
4. Лобізм в зарубіжних країнах.

**Контрольні питання**

1. Які види політичних партій ви знаєте?
2. Які функції виконують політичні партії в зарубіжних країнах?
3. Що таке партійна система?
4. Які є різновиди партійних систем?
5. Яким чином здійснюється фінансування політичних партій в зарубіжних країнах?
6. Як відбувається міжпартійне співробітництво?
7. Які форми організації політичних партій?
8. Що таке лобізм?

**Рекомендована література:**

1. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник / За заг. ред. В.О. Ріяки. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
2. *Шаповал В.М.* Конституційне право зарубіжних країн: Підручник - 5- е стереотипне видання - К.: АртЕк, 2002.
3. Дунаєва Л.М. Характер функціонування партійних систем в умо­ вах модернізації // Держава і права: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - К., 2001. - Вип. 13. - С. 517 - 521.
4. Жук Н. Роль політичних партій у здійсненні принципу поділу влад // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - No 2 (37). - С. 46 - 54.
5. Примуш М. Порядок утворення і діяльності політичних партій // Віче.- 2001.- No5.- С. 143- 154.
6. Примуш М. Правова регламентація ідеологічних та організацій­ них засад політичних партій // Право України. - 2000. - No 11. - С. 25 - 29.
7. Саміло А. Порівняльний аналіз правового статусу політичних партій у деяких країнах світу в сучасний період // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - No 4 (35). - С. 291 - 299.

**Тема №6**

**Способи формування органів державної влади. Вибори і референдум**

Одним з елементів демократії є вибори до різного роду центральних і місцевих представницьких установ. Ці установи створюються правоздатними громадянами шляхом голосування за кандидатів, яких висувають відповідно до встановлених законом правил. У зарубіжних країнах існують й інші органи, що також обираються або населенням країни, або населенням суб’єктів федерації чи адміністративно-територіальних одиниць. У всіх цих випадках проводяться загальні, федеральні, місцеві та інші вибори, які являють собою масові політичні кампанії.

Вибори – це процедура обрання представників влади, коли певна група людей (виборців) висуває зі свого оточення одного або кількох членів для виконання будь-яких громадських функцій.

При підготовці до даної теми студенти повинні знати найвідоміші виборчі системи, розуміти процедуру проведення виборів та референдуму.

***Ключові слова:*** *вибори, виборча система, виборчий процес, мажоритарна виборча система, пропорційна виборча система, альтернативне голосування, виборча квота, референдум, плебісцит, виборче право, куріальні вибори, політична партія, виборчі дільниці.*

**Питання для самопідготовки**

1. Принципи виборчого права. Практика порушення цих принципів.
2. Головні стадії виборчого процесу.
3. Виборчі системи:

а) мажоритарна система і її різновиди;

б) система пропорційного представництва;

в)система сполучення мажоритарности і пропорційності;

г)система єдиного переданого голосу і система єдиного непередаваного голосу.

4. Кумулятивний вотум

5. Абсентеїзм, його причини й оцінка

6. Юридична чинність актів, прийнятих шляхом референдуму.

**Контрольні питання**

1. Яка особливість проведення виборів в зарубіжних країнах?
2. Що таке кумулятивний вотум?
3. Що таке виборче право?
4. Який зміст виборчого права?
5. В чому полягають особливості конституційно-правової регламентації виборчого права в різних країнах?
6. Перелічіть принципи виборчого права.
7. Які ви знаєте головні стадії виборчого процесу?
8. Які є моделі виборчих систем?
9. Які є ознаки мажоритарної виборчої системи?
10. Які ознаки пропорційної виборчої системи?
11. Що таке куріальні вибори?
12. Що таке виборча застава?
13. Який порядок проведення референдумів?

**Рекомендована література:**

1. *Шаповал В.* Безпосередня демократія і представницька демокра­ тія у взаємозв’язках // Право України. - 2004. No 8. - С. 8 - 12.
2. *Федоренко В.* Юридична, сила референдумів, плебісцитів // Віче. - 2000. -No 8. - С. 57 - 68.
3. Тодика О. Категорія народовладдя в системі інших категорій кон­ ституційного права: співвідношення і взаємозв’язок // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - No. 2 (37). - С. 35 - 46.
4. Співак В.І. Поняття і основні параметри правової культури у ви­ борчому процесі // Держава і права: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки.- К.,2002.- Вип. 16.- С.71- 77.
5. Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії // ПравоУкраїни.- 2001.- No8.- С.26- 32.
6. Мурашин О. Вибори як акти прямого народовладдя // Вісник Львів­ ського університету. Серія юридична. - Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. - 2000. - Випуск 35. - С. 180 - 185.
7. Книгін К. Правове визначення референдуму як форми народовладдя//ПравоУкраїни.- 2001.- No 11.- С.28- 31.
8. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник / За заг. ред. В.О. Ріяки. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
9. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник - 5- е стереотипне видання - К.: АртЕк, 2002.
10. Вибори в Європейському Союзі / за ред. Д. С. Коврижен- ка; Лаб. законодавчих ініціатив. – К.: ФАДА ЛТД, 2006. – 156 с.
11. Георгіца А. З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії та практики / А. З. Георгіца. – Чернівці: Рута, 1998. – 484 с.
12. Конституційне законодавство зарубіжних країн: хретоматія: [навч. посіб.] / упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.
13. Єржов О.В. Демократичні принципи виборчого процесу і нор­ мативне забезпечення (компаративний аналіз) // Держава і права: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - К., 2002. - Вип. 18. - С. 447 - 454.
14. Жук Н. Роль політичних партій у здійсненні принципу поділу влад // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - No 2 (37). - С. 46 - 54.

**Тема №7**

**Парламент в зарубіжних країнах**

Парламент є представницькою установою країни. Колегіальний за своєю внутрішньою структурою та принципами діяльності він представляє різноманітні групові, партійні та національні інтереси.

Представницькі установи наділені безпосередніми повноваженнями, обсяг і зміст компетенції представницької установи визначаються конституцією. Вони можуть функціонувати лише за умов демократичного режиму.

Парламент і парламентаризм є показником рівня стану демократизму в суспільстві. У країнах, де відсутня демократія, а парламент функціонує лише формально, не виконуючи належним чином своїх функцій, не формується система парламентаризму.

***Ключові терміни та поняття:*** *парлемент, виборче право, парламентські фракції, компетенції, повноваження, палати парламенту, депутат, депутатський мандат, депутатський імунітет, депутатський індемнітет, законодавчий процес, парламентські процедури, омбутсмен.*

**Питання для самопідготовки**

1. Поняття парламенту і парламентаризму. Сучасний стан зарубіжного парламентаризму.
2. Бікамералізм і його політичне обґрунтування.
3. Парламентські комісії (комітети): порядок їх формування та компетенція.
4. Керівні органи палат.
5. Парламентські фракції як один із найважливіших елементів структури парламенту. Статус опозиції.
6. Бюджетні повноваження парламентів.
7. Повноваження парламентів по контролю за урядовою діяльністю.

**Контрольні питання**

1. Що таке парламентські процедури?
2. Як формуються палати в двопалатному парламенті?
3. Яка структура парламенту?
4. Які функції виконують комітети та комісії парламенту?
5. Що таке депутатський мандат?
6. Що таке депутатські об’єднання та які їх функції?
7. Які органи здійснюють парламентський контроль?
8. Хто такі парламентські уповноважені?
9. Які акти видають парламенти в зарубіжних країнах?
10. Перелічіть депутатські пільги та привілеї.

**Рекомендована література:**

1. Вибори в Європейському Союзі / за ред. Д. С. Коврижен- ка; Лаб. законодавчих ініціатив. – К.: ФАДА ЛТД, 2006. – 156 с.
2. Георгіца А. З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії та практики / А. З. Георгіца. – Чернівці: Рута, 1998. – 484 с.
3. Конституційне законодавство зарубіжних країн: хретоматія: [навч. посіб.] / упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.
4. Єржов О.В. Демократичні принципи виборчого процесу і нор­ мативне забезпечення (компаративний аналіз) // Держава і права: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - К., 2002. - Вип. 18. - С. 447 - 454.
5. Жук Н. Роль політичних партій у здійсненні принципу поділу влад // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - No 2 (37). - С. 46 - 54.
6. Муніципальне право зарубіжних країн: навч. посіб.: [у 2 ч.] / за заг. ред. П. Ф. Мартиненка. – К.: Знання України, 2006.
7. Селіванов А. О. Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принцип верховенства права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади / А. О. Селіванов. – К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2008. – 120 c.
8. Башимов М. Институт омбудсмена в странах СНГ и Балтии // Госу­ дарствоиправо.- 2004.- No5.- С.63- 73.
9. Денисов В. Методологія сучасного парламентаризму // Віче. - 2000. - No 8. - С. 3 - 18.
10. Крутевич М. Рахункова палата як орган парламентського контро­ лю (порівняльний аналіз подібних ревізійних органів законодавчої влади у Західній та Східній Європі) // Право України. - 2001. - No 11. - С. 144-147.
11. Майданник О. Поняття і сутність парламентського контролю // Право України. - 2004. - No 10. - С. 12 - 16.

**Тема №8**

**Глава держави**

Істотним важелем у механізмі державного управління суспільства зарубіжних країн є глава держави. Він начебто вивершує всю систему органів влади й управління, і юридично йому в цій системі належить першорядне місце. У більшості зарубіжних країн функції глави держави доручаються одноособовому органу. Залежно від форми правління – це або президент, або монарх. Щодо народів, які живуть у державах з монархічною формою правління, то вони називають себе підданими його величності короля, імператора, шейха і т. ін., а з республіканською – громадянами.

Винятковим є виконання функції глави держави колегіальним органом. Так, у Швейцарії функції глави держави згідно з чин􏰀 ною Конституцією 1999 р. виконує Федеральна рада, яка одночасно є й урядом країни.

Молоді національні держави, що утворилися в ході національно визвольних революцій і після розпаду колоніальної системи, також сприйняли інститут одноособового глави держави (Індія, Єгипет, Конго та ін.).

***Ключові терміни та поняття:*** *глава держави, компетенція, повноваження, апарат глави держави, контрсігнатура, авторитарний режим, віце-президент, президент, імпічмент*

**Питання для самопідготовки**

1. Компетенція монарха в абсолютній монархії, дуалістичній і конституційній монархії.
2. Президент: правовий статус, порядок заміщення посади в президентських, парламентських і напівпрезидентських республіках.
3. Компетенція президента в різних видах республік.
4. Акти глави держави.

**Контрольні питання**

1. Які загальні функції виконує глава держави?
2. Які надзвичайні повноваження покладено на главу держави?
3. Чи відрізняється компетенція глави держави залежно від форми правління? Яким чином?
4. Які акти видає глава держави?
5. Що таке контрасигнатура?
6. Які види відповідальності покладаються на главу держави?
7. Який загальний порядок престолонаслідування?

**Рекомендована література:**

* 1. Волощук О.Т. Правова доктрина про місце президента в системі поділу влади (на прикладі конституційної теорії і практики Франції, Росії, України) // Держава і права: Зб. Наук. Праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2002. – Вип. 18. – С. 344 – 350.
1. Кириченко В. Президен у структурі влади // Віче. – 2003. – No 7. – С. 70 – 74.
2. Коваленко А.А. Інститут глави держави в системі органів державної влади // Держава і права: Зб. Наук. Праць. Юридичні і політичні науки. – К.,2002.- Вип. 17.- С.70- 76.
3. Конституційне законодавство зарубіжних країн: хрес- томатія: [навч. Посіб.] / упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.
4. Конституції зарубіжних країн: навч. Посіб. / авт.-упоряд. В. О. Серьогін, Ю. М. Коломієць, О. В. Марцеляк; за заг. Ред. В. О. Серьогіна. – Х.: ФІНН, 2009. – 664 с.
5. Конституційне право зарубіжних країн: навч. Посіб. / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; за заг. Ред. В. О. Ріяки. – 2-е вид., доповн. І переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
6. Тарасов А.М. Президентский контроль: теоретические и практи­ ческие аспекты оценки его эфективности // Государство и право. – 2002. – No 11. – С. 54 – 64.

**Тема №9**

**Уряд в зарубіжних країнах**

Центральною ланкою всього державного механізму, його найважливішою складовою частиною є уряд. У зарубіжних країнах вищий орган урядової влади може мати різні найменування. Найбільш поширені такі: Рада Міністрів, Кабінет, Кабінет Міністрів, Державна рада, Федеральна рада тощо. Термін «уряд» використовується як збиральний.

Уряд у більшості зарубіжних країн здійснює загальне управління всіма справами держави, керує її внутрішньою та зовнішньою політикою. Уряд – колегіальний орган, до якого входять особи (міністри, секретарі), що очолюють державні відомства (міністерства, департаменти) з окремих галузей управління (збройні сили, фінанси, юстиція, іноземні справи тощо).

В ході підготовки даної теми студенти повинні розуміти основну суть створення такого органу влади, процес формування уряду в країнах з різними формами правління, знати повноваження, які покладаються на уряди.

***Ключові терміни та поняття:*** *уряд, кабінет міністрів, формування уряду, Прем’єр-Міністр, глава уряду, канцлер, повноваження уряду, урядовий апарат, державна служба, виконавча влада.*

**Питання для самопідготовки**

1. Поняття виконавчої влади. Політичні і адміністративні посади у вертикалі виконавчої влади.
2. Конституційний статус уряду.
3. Глава уряду в парламентарних країнах і у змішаних за формою республіках, їх фактичне і юридичне положення.
4. Урядова правотворчість: делеговане законодавство і регламентарна влада.

**Контрольні питання**

1. Яким чином здійснюються відносини між урядом та парламентом?
2. Що таке урядовий апарат?
3. Які основні повноваження глави уряду?
4. Що таке державна адміністрація?
5. В чому полягає політична роль уряду?
6. Як формується уряд в республіці?
7. Як формується уряд в монархії?

**Рекомендована література:**

1. Конституційне законодавство зарубіжних країн: хрес- томатія: [навч. посіб.] / упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.
2. Конституції зарубіжних країн: навч. посіб. / авт.-упоряд. В. О. Серьогін, Ю. М. Коломієць, О. В. Марцеляк; за заг. ред. В. О. Серьогіна. – Х.: ФІНН, 2009. – 664 с.
3. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; за заг. ред. В. О. Ріяки. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
4. Тарасов А.М. Президентский контроль: теоретические и практи­ ческие аспекты оценки его эфективности // Государство и право. - 2002. - No 11. - С. 54 - 64.

**Тема №10**

**Політичні інститути і конституційне право США**

На сьогодні у США існує дуалістична система, яка має багато східного з англійською: прецедентне право у взаємодії з законодавством. Право в США в цілому має структуру, аналогічну структурі загального права. Але це тільки зовнішній погляд. При досить пильному вивченні цього питання виявляються дуже суттєві відміни. Одна з таких відмін пов’язана з територіальним устроєм США. Штати, які входять до складу США, мають досить широку компетенцію, що дає їх змогу створювати своє законодавство і свою систему прецедентного права.

Інша особливість – це Конституція США, що була прийнята у 1787 р. Це одна з найдавніших діючих на цей час конституцій та одна з найбільш «жорстких»: більш ніж за 200 років до неї було внесено всього 27 поправок. У протилежність юридичній конституції існує, за виразом американських теоретиків, «жива конституція». Іншими словами, Конституція 1787 р. діє у даний час з багатьма доповненнями у вигляді судових прецедентів, законів Конгресу, актів президента.

***Ключові терміни та поняття:*** *конгрес, сенат, система “стримувань і противаг”, президент, віце-президент, федерація, федеративна держава, правовий статус штатів, конституція, конституційний розвиток, Білль про права, права люидини, поправки*

**Питання для самопідготовки**

1. Політична роль профспілок і соціально-економічних організацій підприємців в США.
2. Особливості законодавчого процесу в США.
3. Порядок формування і повноваження Верховного Суду.
4. Системи міського самоврядування.
5. Колоніальне керування і самоврядування

**Контрольні питання**

1. Які органи здійснюють констиутційний нагляд в США?
2. В чому особливість первинних виборів в США?
3. Які основні повноваження Сенату?
4. Що таке Білль про права?
5. Яка процедура внесення змін до Конституції?
6. Які суди входять в судову систему США?
7. Як здійснюється заміщення Президента у випадку дострокового припинення повноважень?
8. Що таке федеральний округ?
9. Які є залежні території? Який їх правовий статус?

**Рекомендована література:**

1. Конституційне законодавство зарубіжних країн: хрес- томатія: [навч. посіб.] / упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.
2. Конституції зарубіжних країн: навч. посіб. / авт.-упоряд. В. О. Серьогін, Ю. М. Коломієць, О. В. Марцеляк; за заг. ред. В. О. Серьогіна. – Х.: ФІНН, 2009. – 664 с.
3. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; за заг. ред. В. О. Ріяки. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
4. Конституционное право зарубежных стран: учеб. / под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2012. – 1088 с.
5. Манкофф Д. Выборы в США / Д. Манкофф // Междуна- родная жизнь. – 2008. – No 10. – С. 123-135.
6. Черняк Є. В. Роль судової влади в політичній системі США / Є. В. Черняк // Держава і право: зб. наук. пр.; Юрид. і політ. науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – Вип. 21. – С. 149-154.

**Тема №11**

**Політичні інститути і конституційне право Великобританії**

Великобританія грає дуже суттєву роль на міжнародній арені, а також є державою з багатовіковими демократичними традиціями. Великобританія – країна з високим показником рівня розвитку економіки, вона посідає 5-е місце у світі за обсягом ВВП. Великобританія є центром Співдружності, політичного та економічного об’єднання країн і територій, які раніше входили до Британської імперії. Крім Великобританії членами Співдружності є Австралія, Канада, Нова Зеландія та інші держави.

Британська конституція існує в так званому «матеріальному значенні» і представляє собою сукупність нормативно-правових актів, судових прецедентів, конституційних угод, доктринальних джерел, які встановлюють права і свободи людини, визначають порядок формування і повноважень органів публічної влади, а також принципи взаємовідносин між державою, суспільством і людиною. Британська конституція у своєму роді є унікальною. Насамперед, унікальність конституції полягає в особливості її форми, структури та порядку внесення змін.

***Ключові терміни та поняття:*** *монархія, неписана конституція, палата лордів: двопалатний парламент, судова система, Прем’єр-міністр, унітарна держава, спеціальний статус*

**Питання для самопідготовки**

1. Політична роль профспілок і соціально-економічних організацій підприємців в Великобританії.
2. Конституційно-правовий статус людини і громадянина і його гарантії.
3. Референдум. Порядок проведення.
4. Місцеве самоврядування.
5. Основи судової системи.

**Контрольні питання**

1. Які особливості політичної системи Великобританії?
2. Які основні політичні партії?
3. Перелічіть джерела конституційного права Великобританії?
4. Яка процедура проведення референдуму?
5. Який порядок престолонаслідування в Великобританії?
6. Які суди входять до судової системи?
7. Які особливості політико-адміністративного устрою територій?
8. Які повноваження покладені на Прем’єр-міністра?
9. Яка структура парламенту?

**Рекомендована література:**

1. Конституційне законодавство зарубіжних країн: хрес- томатія: [навч. посіб.] / упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.
2. Конституції зарубіжних країн: навч. посіб. / авт.-упоряд. В. О. Серьогін, Ю. М. Коломієць, О. В. Марцеляк; за заг. ред. В. О. Серьогіна. – Х.: ФІНН, 2009. – 664 с.
3. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; за заг. ред. В. О. Ріяки. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
4. Черінько І. П. Реформування Палати лордів Великобританії в контексті політики лейбористського уряду Тоні Блера / І. П. Черінько. – К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2006. – 37 с.
5. Шаповал В. Н. Британская конституция: политико- правовой анализ / В. Н. Шаповал. – К.: Лыбидь, 1991. – 135 с.

**Тема №12**

**Політичні інститути і конституційне право Німеччини**

Основний закон Федеративної Республіки Німеччина був створений у 1949 р. з метою надання державі на «перехідний період» нового, вільнодемократичного ладу.

У цілому, конституція ФРН подібно до інших післявоєнних конституцій є відображенням нового співвідношення соціальних сил як усередині країни, так і на міжнародній арені. Конституція Німеччини виходить із принципів загальнолюдських цінностей: демократії, розподілу влади, рівності, справедливості тощо. Федеративна Республіка Німеччина визначається конституцією як демократична, соціальна і правова держава. В багатьох місцях конституції можна відчути прагнення уникнути помилок, що призвели до падіння демократичної Веймарської республіки.

***Ключові терміни та поняття:*** *федерація, федеративна держава, канцлер, федеральний президент, бундестаг, бундесрат, двопалатний парламент, конституція, конституційний розвиток*

**Питання для самопідготовки**

1. Партійна система, політичні партії і їхній конституційно-правовий статус в Німеччині
2. Конституційний статус людини і громадянина і його гарантії. Практика "заборони на професії". Надзвичайне законодавство.
3. Конституції земель.
4. Федеральний конституційний суд. Система конституційного контролю.
5. Політико-адміністративний устрій земель.
6. Органи земель: ландтаги й уряди.

**Контрольні питання**

1. Яка процедура обрання федерального Президента?
2. Які акти видає федеральний уряд?
3. Які повноваження спільного комітету в парламенті?
4. В чому особливість надзвичайного законодавства?
5. Яка структура конституції 1949 року?
6. Що таке ландтаг?
7. Яким чином формуються уряди земель?
8. Як здійснюється організація місцевого управління в землях?
9. Які повноваження покладено на бундестаг?
10. Які надзвичайні повноваження покладено на голову уряду?

**Рекомендована література:**

1. Конституційне законодавство зарубіжних країн: хрес- томатія: [навч. посіб.] / упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.
2. Конституції зарубіжних країн: навч. посіб. / авт.-упоряд. В. О. Серьогін, Ю. М. Коломієць, О. В. Марцеляк; за заг. ред. В. О. Серьогіна. – Х.: ФІНН, 2009. – 664 с.
3. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; за заг. ред. В. О. Ріяки. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
4. Барабаш Ю. Г. Про політичну складову у статусі глави держави в напівпрезидентських республіках / Ю. Г. Барабаш // Бюл. М-ва юстиції України. – 2010. – No 6. – С. 27-37.
5. Конституції зарубіжних країн: навч. посіб. / авт.-упоряд. В. О. Серьогін, Ю. М. Коломієць, О. В. Марцеляк; за заг. ред. В. О. Серьогіна. – Х.: ФІНН, 2009. – 664 с.
6. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; за заг. ред. В. О. Ріяки. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
7. Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії): моногр. / В. В. Марченко. – К.: Алерта, 2010. – 216 с.
8. Нойманн О. Ю. Німецький Бундесрат як інститут пред- ставництва інтересів земель: особливості формування та повно- важення / О. Ю. Нойманн // Вибори та демократія. – 2009. – No 1. – С. 58-64.

**Тема №13**

**Політичні інститути і конституційне право Франції**

Конституція Франції 1958 р. була підготована і прийнята в умовах гострої політичної кризи (заколот у Алжирі, неефективність парламентаризму, який встановлювався за Конституцією 1946 р., багаторазова зміна уряду, загроза війни у країнах). Проект Конституції розроблявся під керівництвом Ш. де Голля, який прагнув сильної державної (і особистої) влади.

***Ключові терміни та поняття:*** *політична система, конституційний розвиток, конституція, права людини і громадянина, конституція Франції, виборчий процес, виборчі округи, законодавчий процес, урядовий апарат, місцеве самоврядування, судова система.*

**Питання для самопідготовки**

1. Політична роль профспілок і соціально-економічних організацій підприємців
2. Порядок виборів президента, сенаторів і депутатів.
3. Апарат Президента
4. Політико-адміністративний устрій території.
5. Місцеве управління і самоврядування. Форми контролю центру за місцевим самоврядуванням.

**Контрольні питання**

1. Які функції виконує посередник в уряді?
2. Який порядок виборів сенаторів?
3. Яка процедура формування уряду в Франції?
4. Які суди формують судову систему країни?
5. Яка структура Конституції 1958 року?
6. Які основні партії на сьогодні діють в Франції?

**Рекомендована література:**

1. Барабаш Ю. Г. Про політичну складову у статусі глави держави в напівпрезидентських республіках / Ю. Г. Барабаш // Бюл. М-ва юстиції України. – 2010. – No 6. – С. 27-37.
2. Конституції зарубіжних країн: навч. посіб. / авт.-упоряд. В. О. Серьогін, Ю. М. Коломієць, О. В. Марцеляк; за заг. ред. В. О. Серьогіна. – Х.: ФІНН, 2009. – 664 с.
3. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; за заг. ред. В. О. Ріяки. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
4. Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії): моногр. / В. В. Марченко. – К.: Алерта, 2010. – 216 с.
5. Протасова В. Є. Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди: [моногр.] / В. Є. Прота- сова. – Х.: Право, 2009. – 208 с.

**Тема №14**

**Політичні інститути і конституційне право Японії**

***Ключові терміни та поняття:*** *монархія,**конституційний розвиток, конституція, повноваження, параламент, судова система, унітарна держава, адміністративно-територіальний устрій*

**Питання для самопідготовки**

1. Політична роль профспілок і соціально-економічних організацій капіталу в Японії
2. Конституційний статус людини і громадянина і його гарантії
3. Порядок виборів членів обох палат парламенту.
4. Політико-адміністративний устрій.
5. Місцеве самоврядування.

**Контрольні питання**

1. Яка структура державного апарату Японії?
2. Які гарантії забезпечення прав людини і громадянина?
3. Яка структура Конституції 1947 року?
4. Які юридичні повноваження монарха в Японії?
5. Яка процедура формування кабінету?
6. Які політичні партії діють на території країни?

**Рекомендована література:**

1. Анисимцев Н. В. Конституционные проблемы совре- менной Японии / Н. В. Анисимцев // Право и политика. – 2001. – No 2. – С. 62-71.
2. Железняк О. Н. Судебная система Японии / О. Н. Железняк // Право и политика. – 2004. – No 4. – С. 75-82.
3. Коломієць Ю. М. Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японї: навч. посіб. / Ю. М. Коломієць. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2001. – 104 с
4. Конституційне законодавство зарубіжних країн: хрестоматія: [навч. посіб.] / упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.
5. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; за заг. ред. В. О. Ріяки. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
6. Петрів І. Конституційні принципи в сфері забезпечення національної безпеки Японї / І. Петрів // Право України. – 2000. – No 7. – С. 114-116.

**Тема №15**

**Політичні інститути і конституційне право Китайської Народної Республіки**

Сучасне державне право Китаю відбиває національну специфіку та історичну унікальність його державності, особливості китайського варіанту модернізації тоталітарно-бюрократичного суспільства.

Конституційне право КНР як галузь національного права має певну низку особливостей. Перш за все, воно є галуззю соціалістичного права й пронизано відповідними ідеями. У конституційному праві відбилися всі основні концепції та постулати соціалістичного «конституціоналізму», керівна роль комуністичної партії, соціалістичне народовладдя, соціалістична законність, класова боротьба тощо. Цілі та завдання конституційно-правового регулювання визначаються перспективами будівництва соціалізму, сформульованими у Конституції 1982 р.

***Ключові терміни та поняття:*** *конституція, авторитарний режим, конституційний розвиток, комуністична партія, всекитайські збори представників, гілки влади, централізована унітарна держава, адміністративно-територіальний устрій*

**Питання для самопідготовки**

1. Комуністична партія Китаю і її положення в політичній системі; демократичні партії, і їхня специфіка.
2. Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників. Порядок його формування, повноваження, порядок роботи.
3. Районна національна автономія. Політико-адміністративний устрій території.
4. Місцеві збори народних представників, їхні постійні комітети і місцеві народні уряди.
5. Органи суспільного самоврядування на місцях.

**Контрольні питання**

1. Коли була прийнята Конституція Китайської Народної Республіки?
2. Які повноваження покладені на Державну раду?
3. Яка процедура формування відомств та який їх правовий статус?
4. Яка процедура обрання Голови КНР?
5. Який правовий статус Всекитайських зборів народних представників?
6. Які особливості законодавчого процесу в КНР?
7. Який порядок виборів депутатів?
8. Які особливості політико-адміністративного устрою КНР?
9. Які повноваження покладено на місцеві збори народних представників?

**Рекомендована література:**

1. Егоров К. А. Представительная система Китая: история и современность: [моногр.] / К. А. Егоров. – М.: Спарк, 1998. – 240 c.
2. Коломієць Ю. М. Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії: навч. посіб. / Ю. М. Коломієць. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2001. – 104 с
3. Конституційне законодавство зарубіжних країн: хрестоматія: [навч. посіб.] / упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.
4. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; за заг. ред. В. О. Ріяки. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
5. Маєвська А. А. Права людини в Китайській Народній Республіці: конституційно-правовий аналіз / А. А. Маєвська // Пробл. законності. – 2008. – Вип. 99. – С. 205-211.