1.**Понятия и содержание конституционного строя.**

Конституційний лад — це цілісна система соціаіьно-правових відносин та інститутів, які підпорядковані безумовним моральним і конституційним вимогам.

Якщо конституційний лад — це сукупність соціальних відносин, то його засади — це система конституційно закріплених принципів, то визначають зміст самого конституційного ладу.

Загальновизнано, іцо саме засади конституційного ладу є найважливішим об'єктомконституційного регулювання. Це справді так, оскільки засади закріплюють: І) керівні, основні для різноманітних суб'єктів конституційного права, принципи;2)базові цінності, на які суспільство орієнтується в розвитку конституційного ладу; 3) конституційно-правові норми і інститути, через які ці принципи та цінності дістають своє безпосереднє обгрунтування, закріплення і які зумовлюють їх юридичне значення.

Таким чином, можна вважати, то засади конституційного ладу це система, у якій базові цінності є основою принципів, а принципи конкретизуються в інститутах і нормах, шо в цілому надає системі правового значення. Засади конституційного ладу являють собою досить специфічні правові норми, на основі яких формуються відповідні правовідносини

**2. Принципы Конституционного строя Украины**.

Серед конституційних норм головну роль відіграють норми, шо закріплюють загальні засади конституційного ладу, в яких закладено основні принципи української конституційної держави, шо відображають її сутність. Основні принципи конституційного ладу України

І)принцип, згідно з яким, людина, ії життя і здоров'я, честь » гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою актуальною цінністю (ч І ст 3 Конституції), 2)приниил народного суверенітету, згідно з яким народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом державної влади (ст 5 Конституції); 3)визначення форми Української держави як унітарної, суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави з республіканською формою правління (статті І, 2 та 5 Конституції); 4)організаиія і діяльність державної влади будується на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову (ст 6 Конституції), 5)визнання і гарантування місцевого самоврядування (ст 7 Конституції); 6)принцип верховенства права, згідно з яким закріплюється загальна підпорядкованість праву, пряма дія і безпосереднє застосування норм Конституції (статті 8 і 19 Конституції); 7)визнання і гарантування основ громадянського суспільства, його саморозвитку, свободи його інститутів (статті 11,ІЗ та 14 Конституції); 8)принцип, згідно з яким суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, заборони цензури, свободи політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України (ст. Ш Конституції), 9)принцип визнання української мови державною (ст 10 Конституції); 10)визнання плюралізму форм власності і гарантування захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальної спрямованості економіки (ст ІЗ Конституції); І І)приниип, згідно з яким норми міжнародного права, за умови згоди на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, становлять частину національного законодавства (ст. 9 Конституції), І2)визначення основних функцій держави захисту суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноправності України, оборона держави, здійснення зовнішньополітичної діяльності (статті 16, 17 та 18 Конституції), !3)принцип, згідно з яким правовий порядок в Україні здійснюється на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, шо не передбачено, законом У свою чергу органи державної влади та органи місцевого самоврядування. ЇХ посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах, в межах повноважень та у спосіб, шо передбачені Конституцією ті законами України (ст Г9 Конституції), 14Закріплення у якості державних символів України Державного Прапора України, Державного Герба України і Державного Гімну України (ст. 20 Конституції)

3**. Гуманистические, экономические и политики конституционного строя Украины.**

Гуманістичні засади конституційного ладу України - це основоположні принципи, які визначають і закріплюють провідну роль громадянина в державному будівництві та місцевому самоврядуванні До них відносять: 1. Гуманізм. Конституція України 1996 р. проголошуючи визнання людини, її життя і здоров'я, честі й гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю, Конституція України (ст 3) формулює відповідь на цю проблему: не людина створена для держави, а навпаки - держава для людини, держава відповідає за свою діяльність перед людиною, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави В цьому якраз і полягає гуманістична сутність Конституції України, а гуманізм, таким чином, набуває значення найголовнішого принципу конституційного ладу України. 2. Суверенітет народу України Суверенітет означає верховенство і незалежність влади, тобто її право на власний розсуд розв'язувати свої внутрішні та зовнішні справи, без втручання в них будь-якої іншої влади Економічні відносини становлять економічний базис громадянського суспільства і визначають передумови повновладдя народу України та свободи людини. Вони охоплюють відносини власності, виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ. Громадянське суспільство може існувати лише за умови реального політичного та ідеологічного плюралізму, що випливає з права кожної людини на свободу переконань і на вільне їх виявлення Закріплений ст. 14 Конституції України принцип політичної багатоманітності означає багатопартійність, себто можливість створення будь-якої політичної партії чи громадської організації, які провадять свою діяльність відповідно до вимог закону В демократичному суспільстві роль політичних партій надзвичайно велика

4**. Проблема конституционного и правового государства**

„Конституційніаь" і „легітнмність" -*дві правові категорії, які безпосередньо пов'язані з* публічною владою. Хоча кож*на з них характеризує різні сторони діяльності державної влади, між* ними існує тісний взаємозв'язок Так *під констнтуційністю слід розуміти відповідність суспільних* відносин, актів і дій органів *державної влади основному закону - конституції. яка має вишу* юридичну силу. Поняття *„констнтуційності" використовується як для оцінки політичного режиму* в цілому, так і для оцінки діяльності *окремих органів держави Конституційність передбачає* встановлення, визнання і *підтримку* чинної *влади* основним законом,*її опору на конститу цію та* закони держави. Конституційність, як *випливає* з *визначення*, вказує,*перш за все*, на *формально -* юридичну сторону функціонування *державної влади* і є основою її *легальності.* Натомість легітнмність слід розглядати як *відповідність структур. інститутів, актів державної* влади уявленню суспільства про справедливість, *законність та доцільність цієї влади* В *порівнянні* з „констнтуційністю", „легітнмність € більш складне правове поняття, яке *вказує на змістовну* сторону державної влади, хоча і не заперечує значимість *формально*- юридичної, *оскільки* законність с складовою легітимності Легітимація *державної влади, тобто процедура, на основі* якої забезпечується легітимність, зв'язана не з виданням закону, прийняттям *конституції (хоча і* це може входити в процес легітимації), а з комплексом переживань і внутрішніх *установок людей* зГ умаленнями різних верств населення про дотримання державною владою, її органами норм соціальної справедливості, прав людини, їх захистом

Конституційність не завжди передбачає легітнмність державної влади, натомість легітимність не може б> ти забезпечена без конституційних гарантій

Правова держава — держава, в якій панує право, мстою якої с утвердження правової форми і *правового* характеру взаємовідносин (взаємних прав і обов'язків) між публічною владою та підвладними структурами як суб'єктами права, визнання і надійне гаранту вання формальної рівності та свободи *всіх* індивідів, прав і свобод людини і громадянина Прикметними ознаками правової держави с:

— верховенство і домінування правового закону та постійне утвердження су веренітету народу. Ж визнання в захист прав і свобод, забезпечення реалізації прав та виконання обов'язків /полини і громадянина.

**І організація І функціонування суверенної державної владо на основі поділу влади на**

і іаконодавч> (парламент і представницькі органи місцевого самовряду ваннх). виконавчу (уряд, виконавчі

1 уставом на місцях), судову (органи правосуддя і нагляду),

і — чітке визначення повноважень держави, її органів і, слу жбових осіб.

І - «шоша вшовшльнісгь особи і держави.

т оргвниащ\* офсктцвного контролю і нагляду \* реалізашсю гшавовил законів і д&шмь залошяос« нл принципах гцша.

**5. Конституційні характеристики України як демократичної правової держави**

Демократичною є держава, яка постійно, всебічно і повно виражає волю народу, її організація (будівництво) і діяльність відповідають волі народу. Мається на увазі як загальна воля народу, так і воля окремих соціальних груп, спільностей та кожної окремої особи — людини і громадянина. Тобто демократичною є та держава, яка здійснюс владу народу з його волі і у відповідності з його волею. Звичайно, першорядним, визначальним у демократизмі держави є проголошення її демократичною на найвищому конституційному рівні, шо здійснюється чинним Основним Законом, конституційне визнання державою статусу народу як єдине джерела влади, його права втілювати свою владу як через органи державної влади органи місцевого самоврядування, так і безпосередньо (шляхом виборів, референдумів тощо), шо тривалий час не визнавалось за ним в Україні, та визнання виключного права народу визначати і змінювати конституційний лад України. Але головне в демократизмі держави є забезпечення її постійного і реальне демократизму Це досягається як конституційне визначеним порядкові формування органів державної влади та інших інститутів держави, так і характером її організації та діяльності.

Політика держави має визначитися і здійснюватися у правових формах: у вигляді законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України тощо. У правовій державі політика, яка не має правових форм, не с обов'язковою для виконання. Правова держава спілкується ,і має спілкуватися з особою і суспільством мовою правових актів і м^амледєд законів, які мають відповідати конституції. Почасти верховенство права як принцип правової держави називають верховенством закону

**6. Конституционная характеристика Украпим как соцмального государства.**

Соціальною державою, як правило, вважається та держава, яка бере на себе обов'язок піклуватися про соціальну справедливість, добробут громадян, їх соціальну захищеність. Соціальна держава насамперед дбає і мас дбати про соціальне незахишених найменш соціальне захищених осіб і про відповідні верстви населення (безробітних, непрацездатних тощо). Щодо більшості громадян, то соціальна держава мас створювати сприятливі умови для їх діяльності, виявлення їх професійних, творчих можливостей у власних інтересах і в інтересах держави й суспільства. Визначаючи основні засади соціальної політики, приймаючи закони із соціальних питань, затверджуючи загальнодержавні програми соціального розвитку Але найважливішою рисою соціальної держави *є* принциповр нове ставлення її особи, її інтересів, визнання її пріоритетом серед соціальних цінностей. Відповідно до ст. З Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальні цінністю. Відповідно права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Найбільш повно соціальний характер держави виявляється в системі соціальних прав і свобод людини і громадянина, передбачених і закріплених Конституцією України (ст. 43-49) та в системі їх-гарантій.

**7. Гражданское общество в концепции конституционного строя.**

Громадянське суспільство**(ГС)** - система інститутів поза межами державних та комерційних, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення, ис сукупність громадянських і соціальних інституцій і організаційних заходів, які формують базис реально функціонуючого суспільства у противагу іі доповнення виконавчих структур держави (незалежно від політичної системи). Тобто, це - історичний тип у розвитку людського суспільства, його конкретна якісна характеристика; це сфера самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через систему відносин (економічних, соціальних, релігійних, національних, духовних, культурних) Структурними елементами цієї системи є організації (політичні партії, громадські об'єднання, асоціації) та різні об'єднання (професійні, творчі, спортивні, конфесійні тощо), що охоплюють всі сфери суспільного життя і є своєрідним регулятором свободи людини

Біла книга урядування **ЄС** дає таке визначення: «ГС об'єднує переважно організації самоутворені або утворені під керівництвом, організації неурядові, професійні асоціації, харитативні. ініціативні, організації, які заохочують до соціально активного життя на рівні району і міста, часом і внеском місцевої церкви і її громади»

У сучасних поглядах на громадянське суспільство можна виділити такі моменти:

по-перше, воно характеризується тим, шо у ньому є місце як для консервативних, так і для радикальних сил, які висту пають його необхідними компонентами;

по-друге, відносним соціальним консенсусом за системою базових соціальних цінностей (права людини, демократія, плюралізм, правова держава, верховенство закону, власність, соціальна захищеність тошо). по-третє, діалогом різних політичних сил, спрямованих на підтримку, постійне відновлення, відтворення соціального консенсусу згідно із соціальними умовами, які змінюються

Одна із задач громадянського суспільства полягає в регулюванні горизонтальних зв'язків, шо повинно робитися з позиції доцільності

Відносини і взаємовплив громадянського суспільства і держави є визначальним у забезпеченні демократичного розвитку країни 3 одного боку, відстоюючи матеріальну та духовну незалежність людини від держави, домагаючись правової гарантії такої незалежності, захисту приватних і суспільних інтересів людей, громадянське суспільство активно сприяє процесам демократизації держави, наб>ття нею ознак держави правової. З іншого боку, громадянське суспільство саме залежить від держави і не може набути розвинених форм в умовах політичного насильства та тиранії Тому зворотний зв'язок у стосунках громадянського суспільства і держави повинен обов'язково діяти

Рівновага між громадянським суспільством і державою є найважливішим фактором стабільного демократичного розвитку, а її порушення веде до гіпертрофії владних структур, відчуженості і політичного безсилля народу.

КшШ до розгляду співвідношення громадянського суспільства та правової держави слід відмітити, шо без правової держави немас громадянського суспільства і без громадянського суспільства немвс правової держави

8. Понятие и сущность народовластия. Конституционные основы народовластия!

Демократичність Української держави і суспільства виявляється насамперед у народовладдя народовладдям розуміється широка й активна участь громадян в управлінні справами держави і суспільства та створення найсприятливіших умов для надання всієї повноти влади народу Демократичною є держава, яка всебічно і повно виражає волю народу, а н організація (будівництво) і діяльність постійно відповідають волі народу Мається на увазі як загальна воля народу, так і воля окремих соціальних груп, спільностей та кожної окремої особи - людини і громадянина Тобто демократичною є держава, яка здійснює владу народу з його волі і відповідно його волі

Вихідним моментом демократизму держави є проголошення його на найвищому конституційному рівад шо здійснюється Основним Законом і пов'язано з конституційним визнанням державою статусу народу як єдиного джерела влади, його права реалізовувати свою владу як через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, так і безпосередньо (шляхом виборів, референдумів тощо), та закріпленням виключного за народом права визначати й змінювати конституційний лад України

Але головне в демократизмі держави - це забезпечення державою реального демократизму Народовладдя як основний і вирішальний принцип конституційного ладу України закріплене > . статті 5 Конституції України місткою і змістовною формулою: "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування" Отже, механізм народовладдя в Україні розрізняє дві основні форми демократії: пряму (безпосередню) і здійснювану через відповідні органи, насамперед через представницькі установи та інші виборні органи

Народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні мас безумовне й пріоритетне право на її безпосереднє здійснення Це право природне. Саме тому в частині І статті 21 Загальної декларації прав людини встановлено, шо кожна людина мас право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників Здійснення влади народом визначається в Конституції України як народне волевиявлення За змістом воно може стосуватися будь-яких аспектів життя народу політичного, економічного, соціального, культурного тощо У статті 69 Конституції України проголошується, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум (конституційне право зараховує їх до основних форм реалізації безпосереднього народовладдя) та інші форми безпосередньої демократії До інших форм прямого народовладдя належать народні обговорення, плебісцити, відкликання депутатів, загальні збори населення

9. Украинский народ - носитель суверенитета и источник в\* Украине.

Стаття 5 Конституції України зазначає, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Положення "носієм суверенітету... є народ" закріплює принцип народного суверенітету, згідно з яким влада Українського народу є первинною, єдиною і невідчужуваною, тобто органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють владу в Україні, що походить від народу.

Влада народу здійснюється в межах території держави у спосіб і формах, встановлених Конституцією та законами України. На думку Конституційного Суду України, реалізація громадянами України конституційних прав і свобод, передусім права голосу на виборах і референдумі, є складовою процесу здійснення влади народом безпосередньо. При цьому кожен громадянин зобов'язаний неухильно додержуватися вимог Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей

10. Суверенитет народа: і носеолої ические истоки не понимание.

НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ (франц., первісно — вершина, верховна владаИ від лат. $ирегш> — верхній) — один з основних принципів міжнародногота конституційного права, шопередбачає визнання народу слиним джерелом влади в державі та його виключного права на зміну конституційного ладу. Народ здійснює свою владу безпосередньо (референдуми, вибори та інші форми безпосередньої демократії) і через представницькі органи та посадових осіб держави і місцевого самоврядування Принцип народного суверенитету взаємодіє: з іншими похідними принципами держави та національного суверенітету. Концепція народного суверенитету вперше висловлена депутатом від Бургундії Філіппом По 1484 на зібранні Ген штатів у м. Тур (Франція). У 17 ст. під час англ. бурж. революції ця концепція була закріплена в програм, документі партії левелерів «Основні закони та вольності Англії», шо декларував народ єдиним джерелом влади за своєю природою Теорія народного суверенитету досягла розквіту напередодні Великої фраиц революції у творах Ж. Ж. Руссо, котрий визначив народний суверенитет як невід чужу ва ну га неподільну владу народу, керовану його спільною волею Автор обстоював пріоритет безпосеред. форм реалізації народного суверенітету. Ідеї народного суверенитету знайшли иормат. закріплення у конституції Фракції 1848. На сьогодні принцип народного суверенитету зафіксовано в конституціях усіх держав. В Україні цей принцип відображено в ст. 5 Конституції 1996 За даною статтею носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в державі є Український народ, який здійснює свою владу безпосередню і через органи держ. влади та місц. самоврядування. За народом визнається виключне право визначати і змінювати конст. лад в Україні Це право не може бути узурповане державою її органами або посадовими особами

11. Теоретические и конституционно-правовые основы демократии.

Сучасні демократичні держави мають конституції, в яких визначені демократичні основі устрою. Перш за все, преамбула (вступ) Конституції України мету державного будівництва війна1 "розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу", а не нк розбудову будь-якої держави^ Ця визначена мета послідовно проводиться через весь зміст Конституції У розділі І Конституції України, де містяться загальні засади конституційного ладу, стаття І наголошує: "Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава " Першим принципом України як демократичної держави стаття З формулює принцип визнання і захисту прав людини Наведемо текст цієї статті повністю. "Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави " У розділі II Конституції наводиться детальне визначення прав і свобод людини в нашій державі. У статтях 5, 7, 17, 69. 70, 71. 72. 124 (п 4) міститься визначення другого принципу демократичної держави -*принципу народного суверенітету* і розкриваються способи його реалізації. У статті 5 принцип народного суверенітету сформульований так: "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народовг і не може бути узурповане державою. її органами або посадовими особами.'1 Стаття 6 визначає третій принцип, а саме *принцип поділу державної аюди на законодавчу, виконавчу та суоову.* Стаття К містить визначення четвертого принципу -*принципу верховенства права* "В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвишу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні виповідати їй Норми Конституції є нормами прямої дії. Звернення до\* суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується". У визначенні принципу верхо­венства права в нашій Конституції важливим є те, що виші конституційні норми проголошені нормами прямої дії. тобто такими, які не потребують прийняття додаткових законів, шо ввсд\ть їх у дію Слід також підкреслити, шо правам і свободам людини, визначеним у Конституції, гарантується судовий захист. Це право людини на судовий захист своїх прав є важливою складовою принцип) верховенства права і детально визначено у статтях 55, 56. 59, 62, 63. До складу конституційних основ демократії в Україні належить також п'ятий принцип -*визнання прав вчасності і рівності перед законом усіх форм в шсності* (приватної, колективної, державної, комунальної) (статті ІЗ. 14) Нарешті, шостим принципом демократи в Україні є *принцип політичного, економічного, ідеологічного і культурного плн>/м іиму (різноманітності).* Зміст цього принципу викладений у статтях 15, 10 і II. При чому реалізація цього принцип) державою передбачається у двох формах: І) держава бере на себе обов'язок не нав'яз) вати громадянам і суспільств) одноманітність ідеології (Ст.І5, п. 2: "Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова'); 2) держава підтримує різноманітність (Ст. II: "Держава сприяє консолідації та розвиткові української наші, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної. культурної. мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і І національних меншин України"). Шість принципі« (основ) ^мократм. закріплені у Конституції України, втілюють найкращий світовий досви розвитку демократичних держав

12. Непосредственная демократия: понятие, ко>3 природа, формы.

Безпосередня демократія - це форма безпосереднього волевиявлення всього народу або будь-яких груп населення. Демократія є безпосередньою, якщо народ править сам, на своїх зібраннях, якшо немає відмінності між правлячими і керованими. Звичайно, проблема полягає тут у з'ясуванні "обсягу" безпосередньої демократії, демократія не може виходити з одностайної волі народу як передумови самоврядування, а виходить тільки з її реальної основи: відмінність і протилежність думок, інтересів, волевиявлень і прагнень і при цьому існування конфліктів всередині народу. Звідси випливає положення про те, шо вся державна влада походить від народу за умови, шо вказані багатоманітності і протилежності постійно роблять необхідним утворення політичної єдності як умови виникнення та дії державної влади. Оскільки єднання означає наявність мінімального консенсусу між усіма сторонами, то повинен існувати певний модус (лат. modus - міра, спосіб, норма), який дозволяє у разі необхідності приймати рішення по суті і без наявності єднання. Таким модусом і принцип більшості, оскільки при вирішенні питання більшістю не буде небажаної реакції несхвалення. Виділяють декілька форм безпосереднього політичного волевиявлення народу: 1) це парламентські вибори; 2) голосування під час проведення плебісциту або референдуму; 3) за допомогою спеціальних органів (асоціації та політичні партії)

13. Понятие и конституционно-правовая основа референдумов.

*Референдум* — всенародне опитування -з найважливіших питан державного життя, у якому беруть участь усі громадяни, шо мають виборчі права. На відміну від виборів під час референдуму об'єктом є не кандидат або список кандидатів на певну посаду, а певне питання, з якого проводиться референдум, — закон, законопроект, конституція, поправка до конституції, проблема, шо стосується статусу відповідної країни, внутрішньополітична проблема. Своєрідною формою референдуму є *плебісцит,* тобто опитування населення про політичну долю території, на **якій** воно проживає.

Закон України "Про всеукраїнській та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 р. визначає референдум як спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування законів України, інших рішень з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення (ст. 1).

В Україні питання референдуму регламентуються Конституцією (розділ III "Вибори, Референдум", а також статтями 5,75, 106,138,143, 156). Детальна регламентації - це предмет законодавчого регулювання. В Україні діє Закон "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від З липня: 1991 р.

14. Виды референдумов. Всеукраинский и местные референдум.

**Конституційне право сучасних держав передбачає різні форми референдумів застосування. Референдуми поділяють на** *загальнонаціональні,* **шо проводяться нЯЯгтІ держави, і** *.місцеві,* **які проводяться в окремих адміністративно-територіальних одиницях, нт** *конституційні* **та** *законодавчі* **(предметом перших є або проект нової конституції, або конституційна реформа та поправка до конституції, предметом других — проект закону або чинний закон) За правовою значущістю розрізняють референдуми** *консультативні* **(їх ще називають народними опитуваннями),** ЯКІ **проводяться лише 3 метою виявлення** 4УМКИ **виборців з певного питання, остаточне рішення з якого приймається відповідними органами держави, і** *"вирішальні***коли той чиінший акт виноситься на голосування виборців з метою остаточного вирішення його долі. "Вирішальний" референдум може бути або затверджу вальним, якшо виборцям пропонується більшістю голосів затвердити акт, який ше не набрав чинності, або заперечливим, якшо пропонується відмінити акт, який набрав чинності Розрізняють також** *обов'язкові* **та** *факультативні* **референдуми. До перших належать референдуми, необхідність яких передбачається конституцією чи іншим конституційно-правовим актом** У **другому випадку проведення референдуму з того чи іншого питання залежить від волі відповідного державного органу чи виборців**

**Відповідно до Консппуції України та Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 р (зі змінами, внесеними до нього Законом України від 18 червня 1992 р.) в Україні проводяться всеукраїнські референдуми, референдуми Автономної Республіки Крим та місцеві референдуми (у межах адміністративно-територіальних одиниць) •**

**Предметом всеукраїнського референдуму може бути**

**затвердження Конституції України, її окремих положень і внесення до Конституції України змін та доповнень,**

**прийняття, зміна або скасування законів України чи їх окремих положень,**

**прийняття рішень, які визначають зміст Конституції України, законів України та інших правових актів (зауважимо, шо Конституцією України затвердження Конституції України всеукраїнським референдумом не передбачено).**

**Предметом місцевого референдуму може бути:**

**прийняття, зміна чи скасування рішень із питань, віднесених законодавством України до відома місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць,**

**прийняття рішень, які визначають зміст рішень місцевих рад та їх виконавчих і розпорядчих органів.**

Згідно **зі статтею**73**Конституції України виключно всеукраїнським референдумом вирішуються пшиня про зміну** території **України.** А **згідно зі статтею**74**Конституції України не допускається 1 референдумів щодо законопроектів з питань податків, бюджету і амністії**

15.

Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повнова встановлених Конституцією. Згідно зі статтею 73 та пунктом 2 статті 85 Конституції України Верховна Рада України призначає всеукраїнський референдум з питань про зміну території України, а згідно з пунктом 6 статті 106 Конституції України Президент України призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 Конституції України та проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

Згідно зі статтею72 Конституції України народна ініціатива становить вимогу не менше3 млн громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи про призначення референдуму зібрано не менше як у двох третинах областей і не менше як по 100 тис. підпис і в,у кожній області.

Зауважимо, шо це встановлено Конституцією України Проте водночас згідно з частиною другою статті 133 Конституції України до складу України входять Автономна Республіка Крим,24області, міста Київ і Севастополь. Усі ці суб'єкти (а їх 27) належать до вищого рівня територіальних одиниць України. Отже, якщо йти дослівно за Конституцією України, громадяни трьох суб'єктів — Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя!— виявляються поза межами ініціювання проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою. Таким чином, постає цілком практичне питання, чи було зібрано3 млн голосів громадян України (без громадян, які проживають на території зазначених суб'єктів), необхідних для проголошення Президентом України всеукраїнського рефе­рендуму за народною ініціативою, який відбувся 16 квітня2000 р згідно з Указом Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою" від 15 січня 2000 р., і чи був врешті-решт цей референдум легітимним

Місцеві референдуми призначають органи місцевого самоврядування з питань, що належать до їх компетенції У статті 143 Конституції України проголошується, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування забезпечують проведення місшрвіїх референдумів і реалізацію їх результатів А згідно з пунктом 12 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" за пропозицією територіальних громад рішення про проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їхніх спільних інтересів, приймають районні й обласні ради виключно на їх пленарних засіданнях.

16. Концепция народного представительства. Понятие и формы пре] демократии.

Представницька демократія - це здійснення влади через вільно обрані на представницькі органи. Концепція народного представництва, розроблена в XVII 1-ХIX ст, базується на таких вихідних положеннях:

1. Конституцією держави засновується народне представництво.
2. Орган народного представництва (парламент) здійснює законодавчу владу від імені народу - носія суверенітету - за його уповноваженням \*
3. Парламент складається з депутатів, які вільно обрані народом (представників народу ).
4. Депутат парламенту представляє весь народ, а не лише тих, хто його обрав (принцип вільного депутатського мандата).
5. Для парламенту характерні специфічні організаційні формн роботи.
6. Рішення парламенту (закони) мають визначальний характер. Представницька (репрезентативна) демократія - демократія, в якій право приймати рішення громада реалізує через обраних нею представників, які повинні відстоювати інтереси тих, хто їх обрав. Представницька демократія стає абсолютно необхідною для великих громад, оскільки, починаючи з певного розміру, просто неможливо забезпечити регулярне зібрання усіх громадян, шо є обов'язковим елементом прямої демократії Як опосередкована, представницька демократія є власне менш демократичною ніж пряма Виборним представницьким органом державної влади є лише один орган державної влади І Верховна Рада України.

Виборними представницькими органами місцевого самоврядування є сільські, селишні та міські ради. Районні та обласні ради представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селиш та міст, незалежно від порядку їх формування. Органом державної влади, який уособлює представницьку демократію в Україні і с головним структурним елементом демократизму держави, визначена Верховна Рада. Лише вона має право представляти Український народ | громадян України всіх національностей В і виступати від його імені. Верховна Рада є єдиним, загальнонаціональним, колегіальним, постійно діючим органом законодавчої влади України

17. Украинский парламентаризм: история становления и современный этап р| Парламентаризмрозглядають як політичне явищеудвох підходах, широкому та вузькЯН значені - це система державної влади, за якої вельми суттєва роль належить народному предс (парламент) ), у вузькому -цс система владних відносин, за якою чітко розподілено функції законодавчі виконавчих органів, коли провідну роль відіграє парламент як постійно діючий представницький, І законодавчий і контролюючий орган влади Ідея українського парламенту; в історичній ретроспектив! не розвивалася по висхідній лінії, а мала дискретний характер. Це зумовлено тим. що У країна протягом історії існувала як самостійна держава тільки невеликі проміжки часу

Отже, окремими фрагментами українського парламенту протягом його історії були народні віча Київської Русі, сейми польсько-литовської держави, козацькі ради часів Гетьманщини, пізніше виші законодавчі органи Австро-Угорської та Російської імперій. Української PCP в складі Радянського Союзу Наслідком започаткованим практики парламентаризму в новітній історії стало створення та діяльність протягом березня1917 - квітня1918рр Української Центральної Ради - своєрідного національного протопарламенту, який пройшов еволюційний шлях від громадсько-політичного об єднання до «представницького» орган) українського народу. (ї поява та діяльність стали закономірним кроком консолідації українського народу на шляху до національно-державної незалежності в XX столітті. Саме цю історичну традицію Української Центральної Ради продовжує в сучасних умовах Верховна Рада України В Україні сьогодні треба продовжити процес утвердження демократичних інститутів, чітко розмежувати гілки влади, посилити їх контроль та відповідальність за резу льтати діяльності, забезпечити наявність представництва громадян в усіх органах влади

Важливо не тільки визначити структуру парламентської коаліції, але і законодавчо закріпити інститут опозиції як органа контролю за урядовою діяльність Саме констрч ктивна опозиція разом з демонополізованими ЗМІ будуть не тільки критикувати уряд та доводити свою позицію до широкої громадськості, але і суттєво впливати на політичний курс країни в цілому

Завдяки побудованій системі суспільного контролю як наслідок в недалекому майбутньому стане можливим звільнення з посад певних членів уряду, діяльність яких є незадовільною, визнання недієздатною парламентську коаліцію та відправка у відставку всього складу уряду, зміна пріоритетів >рядового курсу, оголошення імпічмент) президенту країни тощо

Внутрішній потенціал парламентаризму ще не цілком розвинутий в Україні В першу чергу йде мова про його невикористану роль в інтеграції населення і управлінських прошарків у загальну мереж) традицій і правил парламентського життя, консолідації суспільства, конструктивном) врегулюванні політичних конфліктів та зміцненні політичних систем за допомогою мобілізації населення на підтримку демократичних інститутів

Отже парламентаризм в Україні передбачає в недалеком) майбутньом) наступні шляхи свого подальшого розвитку: 1. Вдосконалення всієї політичної системи і підготовки всіх її інститутів до парламентаризм) 2. Завершення становлення парламенту як важливого і повноправного суб'єкта політичної системи У країни. З. Кардинальні зміни в суспільній свідомості, політичній і правовій культурі громадян по усвідомленню необхідності функціонування парламентаризм) в політичній системі України *як* найважливішого каналу впливу на владу.

18. Избирательное право и избирательная система? принципы.

*Виборче право в об'єктивному розумінні* становить систему правових но| шо регулюють порядок формування виборних державних органів (виборчуі систему), і е одним з важливих інститутів конституційного права, уі *суб'єктивному розумінні*— право громадянина обирати ґі бути обраним до державних органів (виборче право відповідно активне й пасивне), яке є одним з основних конституційних прав громадян і належить до політичних прав.Розрізняють активне і пасивне виборче право

*Активне виборче право*— право брати участь з вирішальним голосом у виборах чи відкликанні членів виборних державних органів, а також у референдумах.

*Пасивне виборче право*— право бути обраним до виборних державних органів.

і одного боку, *виборча система* означає порядок формування виборних (насамперед представницьких) органів держави. Отже, виборча система е важливим елементом політичної системи держави, шо регулюється правовими нормами, які в сукупності утворюють виборче право. Виборча система охоплює принципи і умови участі у формуванні виборних органів, організацію та порядок виборів і (у деяких країнах) відкликання виборних осіб З іншого боку, *виборча система* становить систему розподілумісиь у виборних органах після встановлення результатів голосування

Вибори як форма волевиявлення народу здійснюються за певними *принципами,* найпоширенішими з яких с принципи вільних виборів, а також загального, рівного, прямого й таємного голосування. Лише за таких умов можливе справжнє волевиявлення, справді демократичні вибори як форма безпосередньої демократії.

19. Правовое регулирование и порядок формирования пр государства и местного самоуправления.

Виборчий процес - це врегульована законом специфічна діяльність уповноваж^ громадян, спрямована на формування якісного і кількісного складу органів державної в. органів місцевого самоврядування Вибори до Верховної Ради України регулюютьсяЗаконов України «Про вибори народних депутатів України», а до місцевих рад - Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

Розрізняють кілька стадій .(етапів) виборчого процесу П?рша стадія - проголошення або призначення виборів Новою Конституцією України передбачаються як передумови проведення виборів - проголошення відповідно до календарної дати та призначення виборів залежно від їх виду

Друга стадія - затвердження або утворення виборчих одиниць. Ними виступають виборчі округи і виборчі дільниці. Виборчі округи бувають територіальними та національно-територіальними Виборчі дільниці - це виборчі одиниці, шо об'єднують виборців за загальним місцем голосування. Третя стадія - утворення виборчих органів, на які закон покладає керівництво всім виборчим процесом Залежно від країни ці органи мають різні назви (комісії, бюро, президії) Серед них розрізняють: 1) територіальні, включаючи Центральні виборчі комісії; 2) окружні - комісії, шо діють у виборчих округах; 3) дільничні комісії, шо діють у виборчих дільницях. Четверта стадія виборів - це складання списків виборців Встановити до процедури голосування на виборах коло осіб, шо мають право голосу Однією із найважливіших стадій виборчого процесу є стадія висування і реєстрації кандидатів на виборчі посади. Світова практика висунення кандидатів визначає кілька способів висунення кандидатів: - самовисунення, - висування групами виборців, - висування політичними партіями та іншими громадськими об'єднаннями Шоста стадія виборчого процесу передбачає проведення передвиборчої агітації. Найголовніша, сьома стадія виборчого процесу - стадія голосування, саме з нею пов'язаний кульмінаційний акт волевиявлення

За Законом голосування провадиться в день виборів або в день повторного голосування на виборах Законом скасована процедура дострокового голосування на виборах народних депутатів України та на місцевих виборах.

Восьма\* стадія виборів включає підрахунок голосів і визначення результатів виборів, а також підбивання підсумків виборів. Закон встановлює термін тривалості цієї стадії, порядок підрахунку голосів, перелік виборчої документації з цих питань Кінцеві загальні результати виборів встановлюються Центральною або територіальними виборчими комісіями і публікуються в офіційній пресі.

20. Выборы Президента Украины: правовая регламентация и общая]

Вихідні положення щодо порядку заміщення посади Президента України вЭ Конституції України, зокрема:

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і | виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг віку 33 років, ма^шаво голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років і володіє державною мовою] одна й та сама особа не може бути Президентом України більше як два строки поспіль; Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єд­наннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, шо має на меті одержання прибутку, чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення його повноважень; порядок проведення виборів Президента України встанов люється законом. Кандидата на пост Президента України може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше як за рік до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніше як за рік до дня виборів Партія (блок) може висунути одного кандидата на пост Президента України. Таким кандидатом може бути особа, яка є членом цієї партії, членом партії, яка входить до блоку, або позапартійний громадянин, який відповідно до Конституції України та Закону України "Про вибори Президента України" мас право бути обраним Президентом України Висунення кандидата партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференціях), а блоком — на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партії, шо входять до блоку Закон України "Про вибори Президента України" передбачає можливість самовисувіння кандидатом у Президенти країни і встановлює його порядок. Зокрема, громадянин, який самовису вається на пост Президента України, особисто подає до Центральної виборчої комісії заяву про самовису нення, засвідчену в установленому законом порядку. У цій заяві мають міститися згода на оприлюднення біографічних відомостей і декларація про майно та доходи, зобов'язання в разі обрання передати у встановленому законом порядку протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів в управління іншої особі належні йому підприємства та корпоративні права і припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з обійманням поста Президента України Партія (партії, шо входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидат на пост Президента вносять грошову заставу в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії. Розмір цієї грошової застави —5(Х) тис гри На підтримку кожного кандидата на пост Президента України мас бути зібрано не менше п 'ятсот тисяч підписів виборців, ям мають право голосу, у тому числі не менше двадцяти тисяч у кожному з двох третин регіонів України

21. Выборы народных депутатов Украины: правовая р характеристика.

Відповідно до Закону «Про вибори народних депутатів України», вибд включає такі етапи: 1) складання списків виборців, 2) утворення територій виборчих округів; 3) утворення виборчих дільниць; 4) утворення виборчих комісій; 5) висування та реєстрація кандидатів у депутати; 6) проведення передвиборної агітації; 7) голосування, 8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування; 9) встановлення результатів виборів депутатів Завершується виборчий процес офіційним оприлюдненням ЦВК результатів виборів народних депутатів Порядок підготовки та проведення виборів народних депутатів здійснюють державні органи спеціальної компетенції — виборчі комісії. Законодавством встановлена ірьохрівнева система виборчих комісій: Центральна виборча комісія (ЦВК), територіальні й дільничні виборчі комісії.

Організація, підготовка та проведення виборів народних депутатів вимагає досить значних матеріальнофінансових витрат, які здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та виборчих фондів партій (блоків) Фінансове забезпечення виборів за рахунок коштів Державного бюджету здійснюється ЦВК, яка розподіляє необхідні асигнування між територіальними комісіями, а вони розподіляють кошти між дільничними комісіями

Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за рік до виборів, або виборчий блок партій за умови, шо до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за рік до дня виборів. Кандидатом у депутати може бути висунута особа, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійна особа, яка має право бути обраною депутатом. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років

22. Местные выборы: правовая регламеЗ характеристика.

Вибори домісцевих рад регулюються - Законом України «Прї депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад сільських, селищних, міських голів». Виборчий процес включає такі етапи:

1. утворення виборчих округів;
2. утворення виборчих дільниць;
3. формування складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій;
4. складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;
5. висування та реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
6. проведення передвиборної агітації;
7. голосування у день виборів;
8. підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.

У випадках, передбачених цим Законом, виборчий процес включає також такі етапи:

* 1. повторне голосування;
  2. підрахунок голосів виборців, установлення підсумків повторного голосування і результатів місцевих виборів. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням результатів місцевих виборів у порядку, передбаченому цим Законом.

24. Исіоріїи станоїїТїеіінн і |ішано>ш о обиїесТна. Форміфинаиис її развїітн В основі ідеї громадянського суспільства лежить проблема відносин людині^ЯЯ державою. Ця проблема завжди перебувала в центрі філософської і політичної думки Так. хоча й ототожнювали суспільство з державою, але водночас розглядали питання в шємовідносин контексті аналізу різних форм державного правління. Саме ж поняття «громадянське суспільство» з нвил XVIII ст.. зокрема у працях Г. Грошя. Т. Гоббса. Дж. Локка. Причому в різні часи у це поняття вкладався неоднак зміст. Концептуального оформлення ідея громадянського суспільства набула у творчості Т Гоббса. Він одншП! перших почав протиставляти природне й суспільно-політичне в людині Природне в людині с некерованим І ТОМ) неполітичним. тоді як суспільне підпорядковується законам суспільства, а політичне — владі, державі. Вважаючи свободу природним станом, Т. Гоббс водночас обґрунтовував необхідність підпорядкування владі держави нічим не обмеженої свободи, яка веде до загальної ворожнечі й насильства. Так природному: суспільству (soci-eias naturalis) було протиставлене громадянське суспільство (societas civilis) як сукупність членів суспільства, співгромадян, підпорядкованих владі держави. За Т. Гоббсом. громадянське суспільство — це одержав-лене суспільство, яке с результатом переходу від природного до суспільно-політичного стану. Держава творить громадянське суспільство, іакладаючи ного основи, встановлюючи порядок, цивілі іуючи суспільство та його членів.

Принципово важливий унесок у розвиток концепції громадянського суспільства зробив Г В. Ф Гегель На відміну від своїх попередників, котрі не розмежовували суспільство Й державу. він розглядав їх як окремі утворення На його ду.уку. громадянське суспільство існує не всередині держави, а поряд з нею. У Гегеля громадянське суспільство с сферою матеріальних умов життя, в якій індивіди пов'язані інтересами. Цс суспільство філософ розглядав як сукупність індивідів, котрі за допомогою праці задовольняють власні потреби й потреби інших Фу ндаментом громадянського суспільства є приватна власність. Перехід від громадянського суспільства до держави відбу вається тоді, коли окремі члени суспільства об'єднуються в органічну цілісність, тобто в державу. У взаємовідносинах суспільства й держави Гегель віддавав перевагу останній, вважаючи, що в ній представлена загальна воля громадян, тоді як громадянське суспільство є сферою реалізації часткових, приватних інтересів окремих осіб. Так посту пово склалася концепція громадянського суспільства як сфери недержавних суспільних відносим, що так чи інакше співвідноситься і взаємодіє з державою як політичним інститутом. Під громадянським суспільством почали розуміти все тс в суспільстві, що не є державою і державним.

Таким чином, громадянське суспільство\*-- це сфера недержавних суспільних інститутів і відносим Концепція громадянського суспільства має сенс лише в межах дихотомії«громадянське суспільство — держава» Полягає він у тому, щоб шляхом розмежування громадянського суспільства і держави робити їх соціальними партнерами, заперечувати вивищення держави над суспільством, доводити, що держава є похідною від громадянського суспільства й повинна слугу вати йому, а не навпаки, як цс нерідко трапляється. Становлення громадянського су спільства як історичної реальності розпочалося з народженням капіталі іму. коли буржуа ля повела боротьбу проти абсолютистського одержавлсиня су спільного життя, жорстких меж станового феодального лад>. за. вільну економічну діяльність, політичні права і свободи, демократичні форми державного правління Виникнення громадянського суспільства пов язу ється з появою громадянина як самостійного, індивідуального члена суспільства, який усвідомлює себе таким, наділений певним комплексом не відчужу ванмх прав І свобод і виповідає перед суспільством за всі свої дії. Переломним ру бежеві у становленні в країнах Західної Європи правової держави і громадянського суспільства була Велика французька революція XVIII ст.. а І подітнло-правовому відношенні — прийнята під час її здійснення «Декларація прав людини і громадянина» (17U9), яка проголошу вала недоторканність природних прав людини і прав громадянина і була своєрідним маніфестом правової держави і громадянського суспільства

25. Понятне гражданского обшества. Структура и принципи! обшества.

В широкому значенні громадянське суспільство включає всі соціальні струй безпосередньо не регулюються державою Воно виникає і змінюється в ході природноістоЯ як автономна, безпосередньо не залежна від держави сфера При такому підході громадянської сумісно не тільки з демократією, але і авторитаризмом, і лише тоталітаризм означає його повнеГЛаЗ часткове поглинання політичною владою У вузькому значенні - це с>спільство на певному етапі свого розвитку, коли воно виступає соціально-скономічною основою демократичної і правової держави Сучасне розуміння громадянського суспільства в політології переважно виходить з цього вузького значення

Громадянське суспільство - це сукупність між особових відносин, які розвиваються зовні кордонів і без втручання держави, а також розгалужена мережа незалежних від держави суспільних інститутів, рсалізуючих індивідуальні і колективні потреби. Громадянське суспільство розглядається як складна і багаторівнева система невладних зв'язків і структур. Вона включає: І) всю сукупність між особових відносин, які розвиваються зовні кордонів і без втручання держави; 2) розгалужену систему незалежних ви держави суспільних інститутів, що реалізовують повсякденні індивідуальні і колективні потреби Оскільки повсякденні інтереси громадян нерівнозначні, остільки і сфери громадянського суспільства мають визначену підпорядкованість, яку можна виразити таким чином: перший рівень між особових взаємодій - базові (первинні, вітальні) потреби в їжі, одязі, житлі і т.д., забезпечуючи життєдіяльність індивідів Вони задовольняються завдяки виробничим відносинам і реалізуються через такі суспільні інститути, як професійні, споживацькі та інші об'єднання та асоціації; другий рівень між особових взаємозв'язків - потреби" в продовженні роду, здоров'ї, вихованні дітей, духовному вдосконаленні, інформації, спілкуванні, сексі і т д., які реалізують комплекс соціокультурних відносин (включаючи релігійні, сімсйно-шлюбні. етнічні та інші взаємодії) в рамках таких інститутів, як сім'я, церква, освітні і наукові установи, творчі союзу, спортивні суспільства і т.д.; третій, виший рівень між особових відносин складають потреби в політичній участі, пов'язані з індивідуальним вибором на основі політичних переваг і ціннісних орієнтацій Політичні переваги індивідів і груп реалізуються за допомогою груп інтересів, політичних партій, рухів і т.д Сучасне громадянське суспільство функціонує, грунтуючись на ряді принципів У їхньому числі' рівність прав і воль усіх людей у політичній сфері; гарантований юридичний захист прав і воль громадян на основі законів, що мають юридичну чинність у всім світовому співтоваристві: економічна незалежність індивідів, іаснована на праві кожного мати чи власність одержувати справехіива винагорода іа чесну працю, гарантована іакоиом можливість громадян поєднуватися в незалежні від держави і партій суспільні об'єднання по інтересах і професійних ознаках: воля громадян в утворенні партій і громадянських рухів:

створення необхідних матеріальних і інших умов для розвитку науки, культури. >творснн\* і виховання громадян, шо формують їх як вільних, культурних, морально чистих і соціально активних, відповідальних перед законом членів суспільства: воля створення і діяльності засобів масової інформації поза рамками державної исиз>ри. обмежена тільки законом, існування механізму, шо стабілізує відношення між державою і громадянським суспільством (механізм консенсусу), і забезпечення безпеки функціонування останнього з боку державних органів Цей механізм, формальний чи неформальний, включає законодавчі акти, демократичні вибори народних представників у різні органи влади, інститути самоврядування і .т.д.\*

26. Взаимодействие государства и гражданского общества. 1 общество.

Формування, громадянського суспільства відбувається паралельно □стано| державності Політична характеристика громадянського суспільства коригується зі становлення правової державності, в основу якого покладена ідея забезпечення правлЩр громадянина Становлення в Україні громадянського суспільства реалізується на конституційних засадах і| відбувається в межах загально-ціівілізацімних закономірностей і тенденцій з урахуванням реііональної специфіки та історичного етапу розвитку кожної країни. Цей проиес базується на консгілуиійних приписах, ию їх утворюють демократичні засади функціонування держави і суспільства При цьому в умовах громадянського суспільства право є виразником не тільки волі економічно і політично панівного класу, а й гуманістичного імперативу свого часу, його моральних орієнтирів, які в концентрованому вигляді знайшли своє втілення передусім у ст . 21 Основного Закону України

Зусилля держави і суспільства мають бути зосереджені насамперед на забезпеченні прав і свобод людини і громадянина Конституція Украіни досить детально, з урахуванням міжнародно- правових стандартів встановила конституційно-правовий статус особи, оскільки саме вільна і відповідальна людина є головною рушійною силою складних суспільних відносин — політичних, економічних, соціальних, правових, етнічних, конфесійних, культурних Участь особи у всіх сферах життєдіяльності забезпечується системою прав і свобод, у яких ви ражено прагнення людини до гідного життя і добробуту Відповідно до Конституції Украіни (ст 3), людина. її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвишою соціальною цінністю, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка має відповідати перед людиною за свою діяльність. Утвердження й забезпечення прав людини і громадянина визнається головним обов'язком держави. У цій конституційній нормі чітко виражений новий підхід щодо взаємовідносин держави і громадянина: не людина для держави, І держава для людини. Зазначена норма символізує нову філософію Конституції, основоположною ідеєю якої є пріоритет прав людини і громадянина

Створення умов для забезпечення людиною своїх прав і свобод — основоположне завдання держави і громадянського суспільства Права і свободи людини — це головна мета будь-якої демократичної правової державці, яка намагається забезпечити добробут і безпеку суспільств\* Тому визнання, забезпечення й захист прав і свобод людини і громадянина має стати головним обов'язком держави, про що наголошується у ст 3 Конституції Саме за таких умов проиес становленню • Україні громадянського суспільства може розвиватися динамічно

27. Социально-правовые предпосылки становления в общества.

Проблема становлення громадянського суспільствана пострадянської одна з найбільш актуальних. 1в літературі їй приділяється суттєва у пов'язано з формуванням в країнах СНД правової державності, врахуванн позитивного досвіду конституційно-правового регулювання суспільних відносин У системі нормативно-правових актів держави Конституція України займає особливе місце: її норми мають найвищу юридичну силу, є нормами прямої дії Вона визначає демократичну спрямованість розвитку правової і політичної систем країни Відповідно конституційні норми можуть активно впливати на темпи розвитку не тільки державних інституцій, а й структур громадянського суспільства При цьому слід виходити з того, що немає підстав жорстко протиставляти державу і громадянське суспільство, оскільки вони перебувають у діалектичному взаємозв'язку. Це знайшло відображення і в Конституції України, яка регламентує не тільки основи правового статусу і систему органів державної влади, а й встановлює концептуально важливі положення щодо структур громадянського суспільства, зокрема політичних партій, професійних спілок тошо. На сьогодні для науки і практики державотворення актуальною є проблематика громадянського суспільства. Це пов'язано з тим, що Українська держава і суспільство перебувають на трансформаційному етапі свого розвитку. При цьому формування громадянського суспільства відбувається паралельно із становленням правової державності. Незважаючи на те, що для їх усталеного розвитку створені належні конституційно-правові засади, обидва ці процеси йдуть складно. Хоча | Конституції і є деякі недосконалі положення, вона є ґрунтовною основою становлення дієздатного громадянського суспільства і правової державності. У цьому аспекті суттєве значення мають закріплені в ній принципи конституційного ладу: народовладдя, державний суверенітет, поділу влади, політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, верховенство права, Конституції і законів

28. Конституционные основы формирования и раївитии^ражл У системі нормативно-правових актів держави Конституція України норми мають найвищу юридичну силу, є нормами прямої дії Конституція УкД тільки основи правового статусу і систему органів державної влади, а й встановлю^ важливі положення щодо інстілутів громадянського суспільства, зокрема політичних] професійних спілок тощо. Формування громадянського суспільства відбувається паралельно із становленням правової державності Політична характеристика громадянського суспільства коригується з процесом становлення правової державності, в основі якого покладена ідея забезпечення прав людини і громадянина Становлення в Україні громадянського суспільства реалізується на конституційних засадах і відбувається в межах загально цивілізаційних закономірностей і тенденцій з урахуванням регіональної специфіки та історичного етапу розвитку кожної країни. Цей процес базується на конституційних приписах, які складають демократичні засади функціонування держави і суспільства При цьому в умовах громадянського суспільства право є виразником не тільки волі економічно і політично пануючого класу, а й гуманістичного імперативу свого часу, його моральних орієнтирів, які у концентрованому вигляді знайшли своє втілення передусім у ст 21 Основного Закону України.

Зусилля держави і суспільства мають бути зосереджені перш за все на забезпеченні прав і свобод людини і громадянина Конституція України досить детально, з урахуванням міжнародно-правових стандартів встановила конституційно-правовий статус особи, оскільки саме вільна і відповідальна людина є головною рушійною силою складних суспільних відносин — політичних, економічних, соціальних, правових, етнічних, конфесійних, культурних. Участь особи у всіх сферах життєдіяльності забезпечується системою прав і свобод, в яких виражено прагнення людини до гідного життя і добробуту Відповідно до Конституції України {ст 3) людина. її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка мас відповідати перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав людини і громадянина визнається головним обов'язком держави. У цій конституційній нормі чітко виражений новий підхід щодо взаємовідносин держави і громадянина не людина для держави, а держава для людини. Зазначена норма символізує нову філософію Конституції, основоположною ідеєю якої є пріоритет прав людини і громадянина.

Створення умов для забезпечення людиною своїх прав і свобод — основоположне завдання держави і громадянського суспільства Права і свободи людини - це головна мета бу дь-якої демократичної правової держави, яка намагається забезпечити добробут і безпеку суспільства Том\ визнання, забезпечення і захист прав і свобод людини і громадянина мас стати головним обов'язком держави, як це зазначено у ст З Конституції. Саме за таких умов процес становлення в Україні громадянського суспільства може І розвиватися динамічно

29. Основные институты гражданского общества и конституций функционирования в Украине. .

Прийнято вважати, шо в основі розвинутого громадянського суспільства лежи) інститутів громадянського суспільства. При цьому, термін "інститути громадянського] настільки поширеним, шо має декілька значень Під ним розуміють суб'єктів, які в процесі свои формують суспільні відносини, спрямовані на утвердження громадянського суспільства. інститутЯ об'єднують у своєму складі норми конституційного та інших галузей права, шо регулюють суспільні відносини у відповідній сфері і виступають складовими елементами багатовимірної системи конституційного права України, узагальнюючу назву для всіх упорядкованих і структурованих виявів громадянського суспільства тошо. Всі ці підходи заслуговують на увагу і. одночасно, жоден із них не мас монополії на істину.\*

Разом із тим, логічним, хоча й не остаточним завершенням бу дь-якої правової диску сії, є унормування її предмет) в чинному законодавстві До недавнього часу , дефініція "інститут громадянського су спільства" не була унормованою в законах і під законних актах України, шо породжувало певні проблеми в конституційній правотворчій і правозастосовній діяльності

Упродовж 2008 року силами співробітників Департаменту конституційного та адміністративного права, інших департаментів Міністерства юстиції України, представників центральних органів виконавчої влади, науковців, представників громадських організацій і інших інститутів громадянського суспільства з мстою створення належни\* умов для участі громадськості у формуванні та реалізації державної правової політики було розроблено "Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади", затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р ЛІ! 976 2 Важливим здобутком цього нормативно-правового акта, окрім реалізації вишс зазначеної мети, стало унормування інститутів громадянського суспільства

Відповідно до абзацу другого пункту 2 Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р № 976. до інститутів громадянського суспільства віднесено громадські організації, професійні та творчі спілки, організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства.

Таким чином, уперше в історії державотворення та правотворснии незалежної Україні інститути громадянського суспільства перестали бути виключно філософською чи політологічною категорією, а б\ли унормовані як система суб'єктів, наділених правами і обов'язками шодо відстоювання своїх легітимних І інтересів у процесі подальшої розбудови громадянського суспільства в Україні та участі | у правлінні І державними справами, зокрема, у формуванні та реалізації державної правової політики Хоча І Україні

прийнято закони ..Про свободу совісті та релігійні організації", ..Про об'єднання громадян', „Про І благодійництво та благодійні організації". „Про молодіжні та дитячі громадські організації\* , вони потребують доповнень, які б стимулювали вироблення нової організацій но-правової форми існування інститутів громадянського суспільства, котра враховувала б специфік) їх діяльності

30. Человек, личность, гражданин в современном конституционализме! Людина —це біологічна категорія, що визначає належність живої істоти дол| анатомічними особливостями та фізіологічними функціями. Основними рисами людини с:

1. розвинутісгь інстинктів, шо забезпечує можливість реалізації різних інтересів:
2. наявність мови як засобу спілкування та узгодження діяльності людини.
3. необхідність спілкування із собі подібними з метою досягнення компромісу інтересів.І
4. чіткий розподіл праці у людському середовищі, шо надає можливість досягти високого ступеня організованості відносин

Очевидно, шо людина—істота не лише природна, а й соціальна.

Особа — людина, яка мас історично зумовлений ступінь розвитку, користується правами, шо надаються

суспільством, та виконує обов'язки, які ним покладаються

Саме на соціальний характер категорії «особа» вказують її насту пні риси

І Розумність, тобто здатність мислити та приймати осмислені, а не інстинктивні рішення Ця ознака зумовлює можливість упорядкування процесу спілкування суб'єктів

2. Свобода, тобто можливість вибору із встановлених суспільством варіантів поведінки самс того, який найповніше відповідає інтересам особи та не порушує прав інших суб'єктів, шо і забезпечу є можливість усвідомленого ставлення суб'єкта до власної поведінки.

І Індивідуальність, шо виявляється у наявності специфічних рис, які виокремлюють особу з маси собі подібних. Саме це надає можливість реально визначити соціальний стан, професію, вік. місце осоои в суспільстві.

4 Відповідальність, шо характеризується «як можливість передбачати результати своїх дій, керувати ними та самостійно нести відповідальність у разі невиконання обов'язків чи порушення прав інших осіб Ця риса забезпечує певне спГввідношення власної поведінки з інтересами суспільства та її самооцінку відповідно до існуючих стандартів.

І виникненням держави та владної сфери відносин соціальна категорія «особа» набирає політичного змісту і перетворюється у категорію «громадянин».

Громадянин — цс особа, яка належить до постійного населення певної держави, мас нормативно закріплений статус, користується захистом держави як у межах її території, так і поза нею Громадянин має певні особливості, шо надають можливість бути суб'єктом не лише економічних та соціальних, а й політичних відносин.

* 1. Це особа, яка належить до постійного населення певної держави
  2. Це особа, шо користується правами, наданими державою, та виконує обов'язки, покладеш на неї З Це особа, котра користується захистом з боку держави, як правовим, так і судовим. 4. Це особа, яка несе законодавчо закріплену відповідальність у разі порушення чи невиконання певних рішень, а також у випадку порушення суб'єктивних прав інших осіб або невиконання власних юридичних 4 обов'язків.

*31. Понятийные средства, определяющие правовое* поло Особа — людина, яка має історично зумовлений ступінь роз правами, що надаються суспільством, та виконує обов'язки, які ним п Саме на соціальний характер категорії «особа» вказують її наступні риси:

1. Розумність, тобто здатність мислити та приймати осмислені, а не інстинкт рішенйя. Ця ознака зумовлює можливість упорядкування процесу спілкування суб'єктів.
2. Свобода, тобто можливість вибору із встановлених суспільством варіантів поведінки саме того, який найповніше відповідає інтересам особи та не порушує прав інших суб'єктів, що і забезпечує можливість усвідомленого ставлення суб'єкта до власної поведінки.
3. Індивідуальність, що виявляється у наявності специфічних рис, які виокремлюють особу з маси собі подібних. Саме це надає можливість реально визначити соціальний стан, професію, вік, місце особи в суспільстві.

4 Відповідальність, що характеризується як можливість передбачати результати своїх дій, керувати ними та самостійно нести відповідальність у разі невиконання обов'язків чи порушення прав інших осіб. Ця риса забезпечує певне співвідношення власної поведінки з інтересами суспільства та її самооцінку відповідно до існуючих стандартів.

Особа формується під впливом двох факторів 1) індивідуальних вроджених властивостей, 2) соціального середовища, що впливає-на людину. Безумовно, суспільні відносини є важливим фактором впливу на особу. Однак особа не формується пасивно, вона є активним суб'єктом Соціальну природу особи визначають такі компоненти її структури, як свідомість, воля, можливість діяльності. Свідомість є цементуючим елементом, що відображає можливість усвідомлювати дійсність, керувати своїми вчинками. Відсутність самосвідомості особи не надає можливості вести мову про наявність особи. Воля як компонент структури особи характеризується як можливість вибору діяльності та досягнення певної мети. Діяльність пов'язується з можливістю використання інтелектуальної та фізичної енергії для досягнення певного результату.

32. Принципы правового положения личности.

Одним із важливих елементів конституційно-правового статус^І його принципи, тобто засади, на основі яких здійснюються правЯ обов'язки особи і визначається місце особи в державі та суспільстві принципами є: І) належність людині основних прав і свобод від народження^ невідчужуваність, 2) відповідність правового статусу особи в Україні вимогам і1 стандартам, які на сьогодні склалися в міжнародному співтоваристві; 3) поєднання! індивідуальних інтересів особи з інтересами інших осіб, держави і суспільства; 4) загальність конституційних прав, свобод і обов'язків; 5) юридична рівність^ громадян України, їх рівноправність; 6) гарантованість конституційного статусу особи; 7) заборона незаконного обмеження конституційних прав і свобод громадян України; 8) принцип єдності прав і обов'язків; 9) гуманістична спрямованість основ правового статусу особи, 10) загальнодоступність основних прав і свобод людини і громадянина. Принцип належності людині основних прав і свобод від народження і їх невідчужуваність знайшов чітке втілення в ст. 21 Конституції України: «Усі люди є вільні і рівці у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужувани-ми та непорушними». Конституція України визначає, що основні\* права і свободи є невідчужуваними, і, відповідно, належать кожному від народження і визнаються основними для людини і громадянина

Визнання природного характеру прав людини є важливим ціннісним орієнтиром для законодавця, який у позитивному праві покликаний закріпити природні права особи. Характеризуючи основні права людини як невідчужувані, Конституція України підкреслює неможливість і неприпустимість позбавлення людини цих прав і свобод. Цьому слугує і положення частини другої ст 22 Конституції про те, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані; що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

33. Понятые н юридическая природа консгнтуциоН человека и гражданина.

Під конституційними правами і свободами людини і громадян розуміти гарантовану Конституцією та державою міру можливої повеї діяльності особи (колективу осіб) з метою задоволення своїх законних шЛ та інтересів у політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній) та4 інших сферах суспільного життя.

Природа конституційних прав і свобод людини визначається тим, що в якій би країні особа не проживала, вона перебуває під захистом світового співтовариства, а також держави, громадянином якої є Стан свободи не дарується публічною владою, а належить людині від її народження і реалізується через суб'єктивні права, які мають природно-правовий характер, а тому є невід'ємними. Конституція України (ст. 21) встановлює, шо всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, шо права і свободи людини є невідчужуваними й непорушними.

На шляху свободи стоїть держава-, яка створюється людьми для підтримки можливості реалізації самої свободи Держава через закони, і насамперед Конституцію, закріплює права і свободи людини, які є мірою можливої поведінки для особи Таким чином, права людини виникають з природного права, а права громадянина — з позитивного. Але і ті, й другі мають невідчужуваний характер. Права людини є вихідними, оскільки вони притаманні всім людям незалежно від того, чи є вони громадянами держави, в якій проживають, а права громадянина — це права, які закріплюються за особою лише в силу її належності до держави (громадянство).

34.

1. Классификация конституционных прав и свобо^^^^^Н Законные интересы« Соотношение индивидуальных и кол л е ко^^^^Н

1. За суб'єктами вони поділяються на права і своЯ^Н права і свободи громадянина. Обсяг прав у громадян більЛ^^Н тих осіб, які не е громадянами.

2. За видом суб'єкта вони поділяються на індивідуальні й колективні.

1. За генезою — на природні і похідні (сформульовані в законаЩ міжнародних пактах).
2. За характером утворення — на основні (конституційні) і допов І нюючі (конкретизуючі).
3. За черговістю їх включення до конституцій — на права першого, другого та третього поколінь.

6 За ступенем їх абсолютизації поділяються на такі, шо підлягають обмеженню, і такі, шо не підлягають обмеженню.

7. За змістом — на громадянські (особисті), політичні, економічні, соціальні і культурні.

Найбільш поширеним у юридичній літературі критерієм клас иф і-каці я прав і свобод людини і громадянина є їхній зміст. Тому за основу аналізу конституційних прав ми беремо останню класифікацію прав і свобод, тобто їх поділ за змістом.

Законний інтерес - це юридичний інтерес, шо заснований на законі і випливає з нього, схвалюється ним, хоча і не закріплений у конкретних правових нормах. Відмінність прав першого і другого поколінь від колективних прав третього покоління заключаться у типі відстоювання цими правами інтересів. По суті справи, права, як першого, так і другого покоління можна розглядати як вираження індивідуальних інтересів — будь те приватні інтереси особи чи право особи приймати участь в житті суспільства (право на свободу асоціацій або релігії, напри-лад). Характерною рисою прав нового, третього покоління є те, шо бони захишають визначені інтереси, які не так просто класифікувати з погляду їх цінності для окремих індивідів. Важливість деяких прав третього покоління можна зрозуміти тільки в рамках «їхньої сукупної цінності для всіх членів групи, тому шо благами подібного типу всі члени групи можуть користатися тільки спільно».

37. Международно-правовые стандарты и конституционное зак правовом положении человека и гражданина.

Спрямованість конституційно-правової регламентації стаї громадянина на міжнародн9-правові стандарти є загальною те^Щ в нормативно-правовому закріпленні основних прав і свобод особи, тільки в Україні та в інших країнах СНД, а й в >сьому міжнародному співтоваристві, що свідчить про намагання людства забезпечити права особи незалежно від країни перебування. Конституція України, виходячи з ідеалів гуманізму і справедливості, закріплює широкий каталог прав і свобод людини і громадянина, який уже є загальновизнаним у світовому співтоваристві і становить надбання світового конституціоналізму. Права і свободи людини і громадянина визнаються, гарантуються в Україні згідно із загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права і відповідно до Конституції України. Найважливішими серед міжнародно-правових документів є Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966), Міжнародний пакт про економічні, оціальні і культурні права (1966), Конвенція про захист прав людини і основних свобод (1950). Україна вступила до Ради Європи, підписавши при вступі Конвенцію 1950 року, що зрбов'язуе державу застосовувати її з позиції Європейського права в галузі прав людини. Важливою подією стало прийняття Верховною Радою України 23 лютого 2006 р. Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини», відповідно до ст. 17 якого суди при розгляді'справ мають застосовувати Конвенцію та практику Європейського Суду з прав людини як джерело права.

36. Гарантий осуществлении прав и свобол человека и і ражланімІгП исполнительной н судебной властей, контрольно-надзорных, ираноохраиіі граждан в обеспечений правовой защищенности личности.

Конституційні гарантії —*це передбачені Основи и.ч 'Законом України умови, засоби, метоої^*Я *реалізацію конституційних прав і свобод людини і громадянина.* Гарантії конституційних прав, свою і громадянина поділяються на загальні (економічні, політичні, ідеологічні) та юридичні До основЛ *гарантій* належать розвиток економічної система свобода підприємницької та господарської діяльності. ёЛ багатоманітність, соціальна спрямованість економіки тошо. *Політичні гарантії*— це політика державні **спрямована на** створення умов для всебічного розвитку людини, забезпечення її прав і свобод. До ід*еологічних гаранпщ* слід віднести ідеологічну багатоманітність су спільного життя, неприпустимість визнання державою жодної ідеології **обов'язковою, заборону** цензури *Юридичні гарантії* втілюються в таких нонстттздйних положеннях: права і свободи людини і **громадянина захищаються** судом (ст. 55). кожен мас право на відшкодування за рах>иок держави чи органів місцевого **самоврядування** матеріальної та моральної шкоди. завданої незаконними рішеннями діями чи беиіяльністю органів дфжавної влади, органів **місцевого** самоврядування. **їх** посадових і сп'жбових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст.**56). кожному гарантується право** знати **свої** права і обов'язки (ст. 57): тошо

**Конституція** України у ст.**21**визначила: "Права і свободи людини с невідчужу ваними та непорушними", а **в** ст**22 - що вони не** можуть бути скасовані, а "при прийнятті нових законів або внесенні змін **до** чинних законів **не допускається звуження змісту** та обсягу Існуючих прав і свобод", по-друге створення **широкої системи охорони Й** захисту' **державою прав і свобод, яка** забезпечувала б їхне **реальне використання та надійний захист від будь-яких посягань Це вбачається** у **конституційних положеннях** про **те. шо** "права і **свободи людини** і **громадянина захищаються судом", "кожен мас право звергатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", використовувати для цього всі національні 'засоби,** а **також "звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ** чи **до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких**с**Україна" (ст.**55).**Завдана** громадянинові **матеріальна чи моральна шкода мас обов'язково відшкодовуватися (ст.**56):**по-третс. розвиток громадсько-політичної активності громадян, формування свідомого ставлення до використання прав і** свобод, **підвищення рівня правової культури. Першочерговим напрямком діяльності в цьому аспекті с необхідність навчити громадян України боронити й захищати свої права Саме тому Конститу ція України надає право будь-якими, не забороненими законом, засобами захищати свої права і свободи кіІГдорушснь і протиправних посягань, а ст.**57**гарантує право знати свої права, свободи і обов'язки, вважає нечинними закони та інші нормативио-правові акти, шо визначають права та обов'язки громадян, але не доведені до відома населення: по- четверте. активізація діяльності об'єднань громадян, які сприяють охороні й захистові прав і свобод. Вказане положення зафіксоване у ст. 59 Конституції, яка про^лоиіує. шо кожен має право на правову допомог). У випадках, передбачених законом,** ця **допомога надається безоплатно Дія здійснення правової допомоги** в Україні діс **адвокатура Певна річ. функції захисту прав, свобод і обов'язків людини**и**громадянина покладаються не тільки** на **адвокатуру. Відповідні повноваження у цій сфері мають органи прокуратури. Суду. СБУ. вн**\трішні\ справ **і т д 3~ формуванням** в **Україні громадянського суспільства зростає кількість недержавних** правозахисник органіщ якісно поліпшується їхня **діяльність: по-п'яте,. державний і громадський контроль за станом забезпечення** прав/'своббд\* і **обов**'язків. **Деряагіний контроль')' вказаній сфері'лбкллдапіся майже на всі державні** органн Так. відповідно до Й§ **102 Конституції Президент** України **проголошується гарантом державного с>** веренггетл. територіальної цілісності, ладсржагіия констмту»". прйі1**свобод** людини І **гоомАдянйна. а ст** В**Констип**

39. Понятие и принципы гражданства Укранны/^^^^ВЦ Громадянство України —*це правовий зв 'язок між 0/зм«ЯИ і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та\ обов'язках.*

Принципи громадянства України —*це вихідні засади, керівні іоеї, я/^Н дістали закріплення в законодавстві у взаємовідносинах держави і особи.* З урахуванням Конституції України та законодавства про громадян-вважаємо, що громадянство в Україні базується на таких принципах: а) єдиного громадянства України; б) запобіганні виникненню випадків безгромадянства; в) неприпустимості позбавлення громадянина України громадянства; г) неможливості автоматичного набуття і втрати громадянства; г) рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і часу набуття ними громадянства України; д) збере­женні громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України; є) визнання права громадянина на зміну громадянства; є) захисту і піклування про громадян України, шо перебувають за межами України; ж) невидачі громадян України іноземній державі, неприпустимості їх вигнання за межі України.

Принцип єдиного громадянства, закріплений у ст. 4 Конституції України і у ст. 2 Закону «Про громадянство України», означає, що ви­ключається можливість існування громадянства адміністративно- територіальних одиниць, у тому числі громадянства Автономної Республіки Крим. Законодавство України не допускає існування подвійного громадянства в нашій державі.

40. Принадлежность к гражданству Украины. Громадянство України —*це правовий зв 'язок між фізиЩ Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та* Згідно зі ст. 3 Закону «Про громадянство України», громадянами Укр? 1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошені незалежності України (24 серпня 1991 р.) постійно проживали на території України; 2) особи незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 р.) проживали в Україні і не були громадянами інших держав; 3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 р. і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р. органами внутрішніх справ України внесено напис «громадянин України», та діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягай повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України; 4) особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України. Особи, зазначені в п. 1, є громадянами України з 24 серпня 1991 р., зазначені у п. 2, — з 13 листопада 1991 р., а зазначені у п. З, — з моменту внесення відмітки про громадянство Укреіні

41. Приобретение гражданства У краины. Громадянство України набувається на таких підставах^ за народженням;

за територіальним походженням; в результаті прийняття до громадянства; внаслідок поновлення в громадянстві; внаслідок усиновлення; внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сімю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя;

внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною опіки; у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини; внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства; за іншими підставами передбаченими міжнародними договорами України. Встановлені підстави набуття громадянства відповідають інтересам нашої держави та загальновизнаним принципам міжнародного права.

42. Условия принятия в гражданство Украины. У статті 9 Закону «Про громадянство України» встанови вимог та умов, які є обов'язковими для прийняття особи до громадя України. Це:

визнання і дотримання Конституції та законів України; подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців); безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років; отримання дозволу на імміграцію; володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, але ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

наявність законних джерел існування. Ця вимога не поширюється на

осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок

Для осіб, які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття до

громадянства України яких становить державний інтерес для України,

передбачений дещо спрощений порядок прийняття до громадянства

України.

**43.**

• Восстановленне в гражданстве Украиньї.

Особа, яка припинила громадянство України, с особою без громадянства^ поновлення у громадянстві України, реєструється громадянином України незале! проживає вона постіГіно в Україні чи за кордоном, за відсутності обставин, пері частиною п'ятою статті 9 Закону «Про громадянство»

Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянстві (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України та зобов'язання припинити іноземне громадянство, за відсутності підстав, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону, реєструється громадянином України Іноземець. . який перебуває у громадянстві (підданстві) кількох держав, подає зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземець, якому -надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства Іноземець, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинен подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації його громадянином України. Якщо іноземець, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від нього причин не може отримати його, він подає декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Подаш^ зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян (підданий) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства

У громадянстві України не поновлюються особи, які втратили громадянство України у зв'язку з набуттям його внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей чи фальшивих документів або стосовно яких рішення про оформлення набуття громадянства України скасовані на підставі статті 21 цього Закону. Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цісю статтею, с дата реєстрації набуття особою громадянства України. Особа, яка набула громадянство України і подала

ІА^Л««ІІЛГЛ М%ЛІІА Ч<1 IIЛТ П ^

ІЛЛЛІ

44. Прекращение гражданства Украины. Выхо. Украины. Утрата гражданства-Украины.

Згідно зі ст. 17 Закону «Про громадянство Укр громадянство припиняється: а) внаслідок виходу з громадянств України; б) внаслідок втрати громадянства України; в) на підставах, передбачених між народними договорами України.

Закон України «Про громадянство Укра їни» (ст. 19) встановлює підстави втрати громадянства України. Такими підставами є: 1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якшо на момент такого набуття він досяг повноліття. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися іа заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто. 2) прийняття до громадянства України внаслі­док обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів; 3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка за законодавством цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою. Причому підстави, передбачені пунктами І і 3, не застосовуватимуться, якшо внаслідок їх застосування громадянин України стане особою без громадянства

45. Граждане і по летен но закчиюлательс і ну Украины.

Дитина, яка народилася чи постійно проживала на території У PCP (або хоча^^Щ народилися чи постійно проживали на територіях, зазначених у частині першій шсїтН громадянства або іноземцем. шодо якого подано юбов'язання припинити іноіемне гром громадянином України іа іаявою одного з батьків аоо опікуна чи пікл\ вальннка.

Дитина, яка народилася на території України після 24 серпня ік)Ч\ року і не набула за нарохя громадянство України та ( особою беї громадянства або іноіемием. шодо якого подано юбов'яіання припини іноземне громадянство, реєструється громадянином України за клопотанням одного і її іаконних| представників.

Дитина, нка с іноземцем або особою беї громадянства і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один і якого с громадянином України, а другий - особою беї громадянства ста с громадянином України і моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постіймо в Україні чи іа кордоном. •

Дитина, яка с особою без громадянства або іноземцем і яку усиновляє подр> жжя. один \* якого с громадянином України, а другий • іноземцем, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, нешлежно від того, проживає вона постійно в Україні чи ta кордоном

Повнолітня особа, яка с особою беї громадянства, постійно проживає на території України і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один і якого с громадянином України, стає громадянином України з момент) набрання чинності рішенням суду про усиновлення

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, над якою встановлено опік) чи піклування і опікуном або піклувальником призначено громадянина України або осіб, одна з яких є іромадяиииом України, а друга » особою без громадянства, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про **встановлення** ошки чи піклування або з моменту набрання чинності рішенням суду 7«

про встановлення опіки чи піклування t ,

Дитина, яка проживає на території України та с особою без громадянства або іиоіемцем. над якою встановлено опіку ,чи піклування і опікуном або піклувальником призначено осіб, одна з яких с громадянином України, а др>га - іноземцем, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опікм або піклу вання чи з моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки або піклування, «кшо така дитина у зв'язку із встановленням опіки або піклування не набуває громадянство опікуна чи піклувальника,**якии** с іноземцем

Дитина, яка с іноземцем або особою без громадянства і постійно проживає **в** дитячому закладі чи щ ■ jË охорони здоров'я, адміністрація яких виконує шодо неї фуикшї опікуна а60 піклувальника, стає **громадянином** України з моменту влаштування **в** такий заклад, якщо її батькм померли, **позбавлені батьківських прав, ви шані** безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими або якшо батьки **дитини, розлученої** н **сім'єю. не** знайдені

Дитина, яка е іноземцем або особою беї громадянства і виховується в дитячому будинку сімейного тилу, прийомній сім'ї, сім'ї патроиатиого вихователя, якшо хоча б один із батьків-вихователів або прииомних батьків, або патроиатних вихователів є громадянином України, стає громадянином України і моменту влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім'ї або передачі на виховання в сім'ю патроиатиого вихователя, якшо її батьки померли, поібавлеиі батьківській Ш недієздатними оголо»ш»м» «и—\_

46. Понятия и основы правового статусу иностранцев. Іноземцем *визнається особа яка перебуває у громадянстві іншої оержіі Оержави перебування.*

Правовий статус іноземця в будь-якій країні є своєрідний, оскільки складається елементів: правового статусу громадянина своєї держави (або статусу осо громадянства в країні його постійного проживання) і правового статусу іноземця. Інозем перебуваючи за межами своєї держави, зберігає з нею юридичний зв'язок, правовий статус своєї держави, підкоряється її законам, користується її піклуванням і захистом. Іноземець підпадає під дію суверенної влади держави, на території якої перебуває, тобто підпадає під її юрисдикцію, повинен додержуватися Конституції і законів країни перебування Іноземці в Україні перебувають на національному правовому режимі, тобто володіють тими ж правами і обов'язками, що і громадяни України, але за певними винятками. Вони є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин. Визначеного коли іноземною державою встановлено обмеження щодо реалізації прав і свобод громадян України, Кабінет Міністрів може прийняти рішення про встановлення відповідного порядку реалізації прав цієї держави на території України, тобто вступає в дію принцип взаємності. Рішення може бути скасовано, якщо зникнуть підстави за яких воно було прийнято. Безумовно, здійснення іноземцями та особами без громадянства своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні. Відповідно вони зобов'язані поважати й дотримуватися Конституції і законів України, шанувати традишї та звичаї народу України. Згідно із законодавством, іноземш можуть у встановленому порядку і мм і фу вати в Україну на постійне проживання або для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території. Відповідно до Закону У країни «Про імміграцію» від 7 червня 2001 р., дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції, іноземці, яю іммігрували на постійне місце проживання або для тимчасового працевлаштування, отримують посвідки відповідно на постійне або тимчасове проживання Окрему групу іноземців та осіб без громадянства становлять закоріюнні українці, яким наданий особливий (спеціальний) вид правового статусу іноземця

47. Права, свободы и обязанности иностранцев. Режимы прожнваиЯв^ Іноземці га особи без громадянства в Україні перебувають на національності\*\*, тобто володіють Тими ж правами і обов'язками, що і громадяни УкраїжовШ винятками Вони є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і машЯнШ расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру заня^НМ обсТаёПй Визначено,ІДО коли іноземною державою встановлено обмеження щодо реалізації прав і своЯН Громадян України, кабінет Міністрів може прийняти рішення про встановлення відповідного порядку реалізації Прав цієї держави на території України, тобто вступає в дію принцип взаємності Рішення може бути скасовано, якщо зникнуть підстави за яких воно було прийнято Безумовно, здійснення іноземцями та особами без громадянства своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам УкраінИ, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні Відповідно вони зобов'язані Поважати П дотримуватися Конституції і законів України, шанувати традиції та звичаї народу України

Сукупність прав і обов'язків іноземців, встановлених національним і міжнародним правом, створю\* їхній статус - правовий режим іноземних громадян Існує кілька його видів ч

Національний режим означає надання іноземцям державою проживання прав, пільг і привілеїв, в основному рівних обсягу прав своїх власних громадян і юридичних осіб Даний режим встановлюється національними законами майже всіх сучасних держав Ці самі закони окремо обмежують права іноземців, виходячи з Міркувань безпеки, національної економіки та управління Так. ЗНАНЬ із Законом України 'ГІро Правовий статус іноземців' іноземці не можуть обирати \*й бути обраними до органів державної влади та самоврядування, а також браги участь у референдумах (с+ 2І), не проходять військову службу у Збройних Силах України (єт 24) Крім того, іноземці не Можуть посідати Окремі Посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо вона пов'язана з належністю до громадянства України, наприклад, призначатися нотаріусами, суддями, прокурорами

Режим найбільшого сприяння означає надання громадянам держави, договір з якою передбачає цей режим, прав, не менших за Ті, що мають громадяни будь-якої третьої держави Режим найбільшого сприяння наближається до національного режиму Встановивши національний режим для іноземців однієї країни, держава, з огляду на принцип найбільшого сприяння, повинна надати таких сами\* прав іноземцям інших держав, що мають режим найбільшого сприяння

Спеціальний режим означає поширення на громадян певних держав особливих пільг чи обмежень Даний режим встановлюється багатосторонніми регіональними І двосторонніми угодами, шо передбачають спрощений порядок перетинання державного кордону, безвізовий в'їзд ТОЩО

**48.** Лица без граждинстна; пимн **і** не положення.

Особи без громадянства (апатриди) - особи, які позбавлені І за власним бажанням чи за рішенням компетентних державний не набули громадянства іншої країни.

Особи без громадянства мають ті ж права і свободи та виконують гі ж обов'язки, що і громадяни України, якшо інше не передбачено Конституцією та іншими законами України, а також міжнародними договорами України.

Особи без громадянства с рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин.

Якшо іноземною державою встановлено обмеження шодо реалізації прав і свобод громадянами України, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про встановлення відповідного порядку реалізації прав і свобод громадянами цієї держави на території України Це рішення набирає чинності після його опублікування. Зоно може бути скасовано, якшо відпадуть підстави, за яких воно було прийнято

Здійснення особами без громадянства своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні. Особи без громадянства зобов'язані поважати та дотримувати Конституції і законів України, шанувати традиції та звичаї народу України.

49. Понятие и осцбенности правового статуса беженца.

Біженець —*це особа, яка не с громадянином України /, внаелЩ побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповюсШ громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних пёрёк за межами країни своєї громадянської належності и не може корнету 'всипися захистом ціє\ не бажає користуватися ціпі захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громаоі (піодешетва) і перебуваючи за межами країни до свого попереднього постійного прскживання, не маж чи не бажає повернутися до неї внаслідок 'зазначених побоювань.*

Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» установив, що біженець не може бути висланий або примусово повернутий до країн, де його життю або свободі загрожує небезпека, через його расу, віросповідання (релігію), національність, громадянство (підданство), належність до певної соціальної групи або політичні переконання Біженець також не може бути висланий чи примусово повернутий до країн, де він може зазнати катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання або з якої він може бути висланий чи примусово повернутий до країн, де його життю або свободі загрожує небезпека через його расу, релігію, національність, громадянство (підданство), належність до певної соціальної групи чи політичні переконання. Ці положення не поширюються на біженця, засудженого в Україні за вчинення тяжкого злочину Україна сприяє збереженню єдності сімей біженців Члени сім'ї особи, якій надано в Україні статус біженця, мають право з метою возз'єднання сім'ї в'їхати в Україну і набути статус біженця.

Особа,. якій надано статус біженця, має рівні з громадянами України права на пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України, за винятком обмежень, які встановлюються законом; на працю; на підприємницьку діяльність, не заборонену законом; на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування; на відпочинок; на освіту; на свободу світогляду і віросповідання; на подання індивідуальних чи колективних письмових звернень або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів; на володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; на оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб; на звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; на правову допомогу.

Особа, якій надано статус біженця в Україні, має рівні з громадянами України права у шлюбних і сімейних відносинах.

50. Условия н порядок приобретения и утраты статуса беженца.!

переселенцев. ; ЛЯИИЯ яV,- | ^^

Особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потрсбчї^Я перетнула державний кордон України в порядку, встановленому законодавством^^! протягом п'яти робочих днів звернутися до відповідного органу\* міграційної служби іїлЯ визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Особа, яка з наміром б>ти визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового зачисту, ш? час в'їзду в Україну незаконно перетнула державний кордон України, повинна без зволікань звернутися до відповідного органу міграційної служби із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Уразі якшо така особа під час незаконного перетинання державного кордону України звернулася із зазначеною заявою до посадової особи Державної прикордонної служби України, вона зобов'язана надати цій посадовій особі пояснення про причини незаконного перетинання державного кордону України. У разі відсутності у такої особи документів, що посвідчують її особ>, або якщо такі документи с фальшивими, вона повинна повідомити в поясненні про цю обставину, а також викласти причини зазначених обставин

Оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, проводиться на підставі заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Така заява особисто подасться іноземцем чи особою без громадянства або її законним представником до органу міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за місцем тимчасового перебу вання заявника

Заявник, якому виповнилося вісімнадцять років, подає заяву про визнання біженцем або особою, яка потребу с додаткового захисту , в якій викладає основні відомості про себе та обставини, шо зму сили його залишити країну походження

Статус біженця та додатковий захист втрачаються у разі, якшо особа

1. добровільно знову скористалася захистом країни громадянської належності (підданства).
2. набула громадянства України або добровільно набула громадянства, яке мала раніше, або набч ла .громадянства іншої держави і користу ється її захистом.

.3) добровільно повернулася до країни, яку вона залишила чи за межами якої перебу вала внасидок обгрунтованих побоювань стати жертвою переел іду ваиь,

* 1. будучи особою без громадянства, може повернутися в країну свого попереднього постійного проживання, оскільки обставин, за яких її було визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, більше не існує: •
  2. отримала притулок чи дозвіл на постійне проживання в іншій країні.
  3. не може відмовлятися від користування захистом країни своєї громадянської належності, оскільки обставин, на підставі яких особу було визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, більше не існує.

51. Особенности правового положения лиц, и^И^^ убежища.

Право притулку - загальновизнаний інститут конституційнога^^^В|^ знайшов визнання і підтримку в міжнародному праві. міжнародно-правові норми закріплено Загальною декларацією прав^ людини і Декларацією ООН про територіальний притулок 1967 Загальна декларація закріпила право'кожного шукати в інших країнах притулок від переслідувань і користуватися цією притулком. Це право не може бути використане в разі переслідування за вчинення неполітичного злочину або при скоєнні діяння, що суперечить цілям і принципам ООН. Отже, мова йде про притулок політичного характеру. Спостерігається практика надання притулку і з гуманних міркувань.

Юридично інститут притулку фіксується так: "Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом" (частина друга статті 26 Конституції України); "Президент України приймає рішення про надання притулку в Україні" (пункт 26 частини першої статті 106 Конституції України). Згідно з Конституцією України, тільки Президент України приймає рішення у вигляді указу про надання притулку, який не потребує контрасигнації, тобто закріплення підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт і його виконання. Реалізація цієї матеріальної норми має здійснюватися за допомогою процесуального положення Особи, котрим надається притулок, набувають правового статусу іноземців та осіб без громадянства, за умови, що вони не повинні бути видані або вислані до держави, де можливе їх переслідування або їм загрожує небезпека

г—

52. Особенности правового статуса зарубежных украинцев.

Закордонний українець - це особа, яка с громадянином 7Я держави або особою без громадянства, а також мае у країно етнічне походження або є походженням з України. Українське е] походження - це належність особи або її предків до у країнської нації т визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження. Особа, яка бажає набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву про надання статусу закордонного українця, на території України - до Міністерства закордонних справ України, а за кордоном - до дипломатичних установ України за формою, встановленою. Кабінетом Міністрів України.

До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:

1. паспортний документ або документ, шо його замінює;
2. документи чи свідчення, які підтверджують українське етнічне походження або походження з України, відповідно до частини другої статті 3 цього Закону.

До документів може бути додано характеристику-клопотання громадської організації закордонного українця, членом якої є заявник.

Положення про надання та оформлення посвідчення закордонного українця затверджується Кабінетом Міністрів України Закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов'язки, як і громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

53. Конституционно-правовой статус обьединениП гра\*. Об'єднанням фомадян є добровільне громадське формуван основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами сй свобод.

Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) визнається політичною партією або громадською організацією

Дія Закону «Про об'єднання громадян»не поширюється на релігійні, кооперативні організації, об'єднання громадян, шо мають основною метою одержання прибутків, комерційні фонди, органи місцевого та регіонального самоврядування (в тому числі ради і комітети мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети), органи громадської самодіяльності (народні дружини, товариські суди тощо), інші об'єднання громадян, порядок створення і діяльності яких визначається відповідним законодавством..

Об'єднання фомадян України утворюються і діють з всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.

До всеукраїнських об'єднань фомадян належать об'єднання, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її областей.

До місцевих об'єднань належать об'єднання, діяльність яких поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону. Територія діяльності самостійно визначається об'єднанням фомадян.

Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави. Політичні партії в Україні створюються і діють тільки з всеукраїнським статусом.

54. Понятия и виды объединений граждан. Обєднання громадян - форма самоорганізації громадян. Види: політичні партії і громадські організації

У демократичному суспільстві політичні партії в боротьбі за державну владу поступово перетворюються на посередника між суспільством і державою. Вони є єдиним елементом громадянського суспільства, який за умови оволодіння державною владою може перетворити приватні інтереси громадян, різних соціальних верств на загальний політичний інтерес. Громадські організації є також формою самоорганізації громадян, але, на відміну від політичних партій, участь у політичному житті не є змістом їх діяльності. Відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян», вони покликані задовольняти і захищати законні соціальні, економічні, творчі, національно-культурні та інші інтереси своїх членів і не мають основною метою одержання прибутків. Статус релігійних, профспілкових, молодіжних та дитячих організацій регулюється окремими законами.

55. Понятия и признаки многопартийноети.Конституии политических партий.

БАГАТОПАРТІЙНІСТЬ—характеристика такої політичної системи, в якій одноч1 **політичних партій.**

**На сучасному етапі** можна виділити такі характерні риси розвитку багатопартійності в У краї

**=мультипартійність,**

=нечисельність **партійних рядів,**

**=невизначеність соціальної бази,**

**=більшість партій створювалося не на основі консолідації навколо ідеї.**

**=локальність партійного впливу, столичність партійної діяльності, недостатня поширеність партійних структур у провінції,**

**• порівняно чітка географічна зоріснтованістьпартій**

**Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, шо мас своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах Політичні партії мають право**

**І) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, законами України; 2) брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради У країни, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України; 3) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;** 4) **підтримувати міжнародні зв'язки** з **політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону,**

**5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні**

**Політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності, у тому числі можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію £ питань державного і суспільного життя;**

**брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом,**

56.Порядок создания политических партиіп^^^Н| деятельности политических партий.

Створення політичної партії супроводжується затвердженням її статут^И програми, обранням керівних та контрольно-ревізійних органів. Після створення відбувається власне реєстрація політичної партії, яку здійснює міністерство юстиції України. До заяви про реєстрацію додається програма і статут; протокол установчого з'їзду; підписи громадян України, зібрані на підтримку рішення про створення політичної партії; відомості про склад керівних органів політичної' партії; платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України; назва та адреса банківської установи, у якій політична партія відкриватиме рахунки. Після перевірки цих матеріалів *у* тридцятиденний термін приймається рішення про реєстрацію. З цього часу політична партія набуває статусу юридичної особи

Основними принципами діяльності політичних партіймають бути:

=відкритість (у тому числі і фінансова);

=демократичність (внутрішня демократія);

=відповідальність.

57. Прекращение деятельности политических партийТ^^ЯІ Політичні партії припиняють СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ШЛЯХОМр^вбнМЁШйг.- ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи ги^Ни реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому законами Украши^^ВМ Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з'їздом^ (конференцією) політичної партії відповідно до статуту політичної партії. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція) політичної партії приймає рішення про використання майна та коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі.

У разі невиконання політичною партією вимоги частини шостої статті II Закону «Про політичні партії» (ч. 6 ст. 11 політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних, міських, айонних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.), виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах, невйсування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних

депутатів України протягом десяти років орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до Верховного Суду України з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави для анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.

Рішення Верховного Суду України про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших статутних утворень політичної партії, припинення членства в політичній партії.

58. Конституционные основы партийной системы Украины. Коне средства участия политических партий в инсгитуцнонализации органо Партійна система - система відносин суперництва га співробітництва\* конкретному суспільстві політичними партіями (іноді деякі дослідники вважав легально діючими партіями) Партійна система - це частина (підсистема) політичної сист£. свою чергу с у своєму широкому розумінні певною єдністю існуючих у суспільстві ПОЛПИЧ інститутів, політичних норм, політичної свідомості (ідеології та ПСИХОЛОГІЇ), ПОЛІТИЧНИХ відносин (режиму функціонування, зв 'язків політичних інститутів між собою та з зовнішнім середовишем політичної системи), а у вузькому, суто інституційному розумінні - систему політичних інститутів що беруть участь у здійсненні політичної влади

Здобуття Україною незалежності прискорило процес створення політичних партій Взагалі ж у становищі українських партій чимало спільного у багатьох з них відсутній свій електорат; спостерігається втрата інтересу громадян до всіх партій, вкрай слабкі ідеологічні засади;

переживають розколи, скорочення лав. втрату впливу і авторитету, відірваність програмних гасел партій від повсякденних інтересів населення, спостерігається активне зрошення партій та їхнього апарату з бізнесом, часто з тіньовим, відсутність сталого співробітництва партій в головному - посудові незалежної процвітаючої України

Інституційні особливості органів державної влади тісно пов'язані з юридичними формами діяльності вказаних органів та їх посадових і службових осіб, оскільки характеризують органи державної влади з точки зору структури, статусу, повноважень посадових та службових осіб. їх сутнісиої установчої природи. Кожний орган державної влади, кожна посада державного службовця запроваджуються у відповідному порядку, з дотриманням певних юридичних форм У нормативно визначеному вигляді визначається правомочність названих суб'єктів І *у* певному порядку ці органи і посадові особи мають скасовуватись Інституційно-правові особливості органів державної влади є додатковим критерієм визначення правочинності дій і рішень органів державної влади, їх посадових і службових осіб. Так, стосовно Верховної Ради України такими інституційними особливостями є конституційні положення про порядок формування парламенту (через чергові та позачергові вибори, статті 76—77 Конститу ції, статус 'ст 75), набуття і припинення повноважень народними депутатами України (статті 79--81). перелік повноважень Верховної Ради тошо.

59. Конституционное право на свободу мировоззрения^ Конституционно-правовой статус и виды религиозных орПЯ Згідно зі ст. 35 Конституції кожен мас право на свободу св| віросповідання Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігія не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективи^ релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежено законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова

Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління й центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з релігійних організацій. Релігійні об'єднання представлені своїми центрами (управліннями) Релігійні організації в Україні створюються для задоволення релігійних потреб громадян сповідувати й поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної структури, обирають, призначають і змінюють персонал згідно зі своїми статутами (положеннями):

Згідно зі ст. 14 Закону, релігійна організація може бути створена громадянами: в кількості не менше десяти осіб, повнолітніми (які досягай вісімнадцятирічного віку), які мають статут (положення), зареєстрований згідно з законом.

Є такі види релігійних організацій: релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, також об'єднання, шо складаються з вищезазначених релігійних організацій

60. Конституционные основы организации и деятельности про в Украине.

Професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська^ об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх ар\* (трудової) діяльності (навчання). Професійні спілки створюються з м здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересі членів профспілки. В таких основоположних міжнародних правових актах, як Декларація прав людини (ст. 23), Пакт про економічні, соціальні і культурні права (ст. 7), а також Конституція України (ст. 36), вказано, шо основною метою об'єднання громадян у професійні спілки є захист саме своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів, а не колективний розподіл благ.

Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності Інформація щодо їх статутних і програмних документів є загальнодоступною

Законодавство про профспілки складається з Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових, соиіально- економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян.

У питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках..

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх стату тами

Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ

Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування ідійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства

61. Конституционно-правовое регулирование организации » молодежных и детских общественных организаций в Украине. Сі и детских общественных организаций.

Молодіжні громадські організації - об'єднання громадян віком від 14 до метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захис законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів. І Дитячі фомадські організації - об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких с здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності, зокрема:

молодіжні та дитячі громадські організації зобов'язані доводити до відома громадськості відомості про свою діяльність у формах, шо не суперечать законодавству;

інформація, що міститься у статутах, про склад керівних органів, про джерела матеріальних та інших надходжень, а також пов'язана з діяльністю молодіжних та дитячих громадських організацій, не є конфіденційною або іншою інформацією, яка охороняється законом.

Статус молодіжних та дитячих громадських організацій і їх спілок визначається відповідно до Закону «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та Закону України "Про об'єднання громадян".

Молодіжний рух в Україні координується Українським національним комітетом молодіжних організацій, який є незалежною неурядовою організацією і має статус всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій.

У своїй діяльності Український національний комітет молодіжних організацій керується законодавством України та власним статутом

Вступ Українського національного комітету молодіжних організацій до міжнародних молодіжних організацій (асоціацій, союзів тошо) не є підставою для його реєстрації як міжнародного.

62.Понятие государственного строя Украины. Государств государства: понятие и соотношение.

Державний лад являє собою організацію (будівництво) і діяльність держави. Оскільки держава сама є організацією, зокрема полії ичною організацією суспільства, то державний лад іноді визначається й може визначатись як будівництво держави (державне будівництво, або державотворення) або її устрій та діяльність.

Державний суверенітет України має такі характерні властивості:

=установчий характер державної влади,

=територіальну цілісність;

=єдиний конституційний простір;

=легітимність органів державної влади;

=єдине громадянство;

=державну власність, єдину кредитно-грошову систему;

=національні Збройні ОМи, які охороняють державний суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України;

=міжнародну правосуб'єктність;

=офіційний статус державної мови;

=наявність державних символів: Державного Прапора України. Державного Герба України, Державного Гімну України;

=наявність столиці України.

Однією з найголовніших характеристик державного ладу будь-якої країни є форма держави, в якій виявляються особливості організації **влади,-відбивається** співвідношення окремих ланок державного механізму. Форма держави — це сукупність найбільш загальних ознак держави, які зумовлені інституціональними **і** територіальними способами організації влади.

Нерідко форма держави сприймається як сукупність саме таких способів Елементами форми держави, шо прямо стосуються змісту конституційного права, є форма державного правління (інститушональш характеристики організації влади) і форма державного устрою (територіальні характеристики).

63. Принципы государственного строя Украины: общ} Основні принципи державного ладу визначають суть держави, суспільстві

Згідно зі статтями 1, 2, 5 Конституції України основними с таю державного ладу:

=суверенність і незалежність держави;

=демократизм держави;

=соціальність держави;

=принцип правової держави;

=унітарність (єдність, соборність) держави;

=республіканська форма правління. Суверенність держави означає її самостійність і незалежність від інших держав у здійсненні своїх функцій як у її межах, так і у зносинах з іншими державами. Демократизм держави передбачає створення в ній найсприятливіших умов для широкої і реальної участі її громадян в управлінні справами держави й суспільства, забезпечення багатоманітності політичного та культурного життя. Проголошення України соціальною державою означає її орієнтацію й діяльність щодо здійснення широкомасштабної та ефективної соціальної політики, спрямованої на реальне забезпечення прав людини і громадянина, охорони праці та здоров'я людей, встановлення гарантованого мінімального розміру оплати праці, надання державної підтримки сім'ї, материнству, батьківству, дитинству, інвалідам і людям похилого віку, розвиток системи соціальних служб, встановлення державних пенсій і допомог.

Правовою називають державу, в якій забезпечене верховенство права, а діяльність держави, її органів і посадових осіб реалізується на основі й у межах, визначених правом; в якій не тільки особа відповідає перед державою за свої дії, а й держава реально відповідальна перед особою за свою діяльність та її наслідки Принцип унітарності держат означає її єдність, соборність у політичному, економічному, соціальному, культурному (духовному) та інших аспектах Вузловим моментом єдності держави є її територіальна єдність

64. Сувереннтет государства. Украйна - суверенно\* Суверенітет, незалежність держави виявляються в її верховенств самостійно, без будь-якого тиску і впливу вирішувати &сі внутрішнього життя, міжнародного життя. Ст. 18 Конституції У країни ЖН зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національні інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами \ нормами міжнародного права Конституція України зробила важливий крок до нового співвідношення внутрішнього та міжнародного права, згідно з яким міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України відповідно до Конституції і які набули чинності, є частиною її національного законодавства Укладання міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України (ст. 9) Принцип суверенності - означає внутрішній і зовнішній суверенітет, незалежність наї держави в усіх основних сферах: політичній, економічній, соціальній та культурі (духовній, інформаційній). За своєю суттю суверенітет, незалежність означає верховенство, повноту і самостійність державної влади всередині країни та рівноправність і незалежність держави у відносинах з іншими державами. Внутрішній суверенітет — це суверенітет у внутрішньополітичній сфері, як означає незалежність держави від інших суб'єктів політичної системи, насампе] від політичних партій і блоків, верховенство, повноту та самостійність держав влади шодо статусу і політики цих суб'єктів Держава залежить лише від одне суб'єкта політичної системи — від Українського народу, народу України, сучасною Конституцією України, держава позбавляється колишньої залежності партії, керівна роль якої шодо себе визнавалась нею певний час за попереднь конституцією Із зовнішнього погляду Україна має у повному обсязі суверенітет насампере політичній (зовнішньополітичній) сфері.Утвердження зовнішньоекономічного суверенітету та суверенітету в інших сферах зовнішньої діяльності нашої держави у повному обсязі є значною мірою наміром, програмою, метою

**65. Содержание и практическая реализация властей в Украине.**

Поділ єдиної державної влади на законодавчу, виконавчу і судову насамперед у здійсненні влади кожною з них самостійними, незалежними одної структурами державного механізму. Мета такого поділу - забезпечити громадянські свободи і законність, створити відповідні гарантії від свавілля. В умовах поділу влади одна з них обмежується іншою, різні її гілки врівноважують одна одну, діють як система стримувань і противаг Це такі засоби стримань і противаг, як: а) законодавча влада обмежена референдумом (рт. 73), прямими виборами Президента (ст. 103), його\* правом вето (п ЗО ст. 106), Конституційним Судом (ст. 147); 6) виконавча влада обмежена відповідальністю перед парламентом (пункти 10, 12, 13 ст. 85, ст. 113, ст. 115), підзаконним характером нормативних актів, шо нею приймаються (ст 106), внутрішнім розподілом повноважень між Президентом і Кабінетом Міністрів (пункти 9, 10 ст 106), між республіканською владою і місцевими органами влади

Судова влада підпорядкована Конституції і закону (ст. 129), а її внутрішній розподіл виявляється в тому, шо Конституційний Суд виділений із загальної судової системи (ст. 147). Принципу поділу влади, який гарантується Конституцією України, відповідають: наявність сильного Президента, шо володіє значними повноваженнями (ст. 102), механізмів контролю над Президентом (особлива процедура імпічменту — ст. III); відповідального уряду (колективна та персональна відповідальність його членів — частина друга ст. І І З, частина четверта ст. 115); участь\* парламенту в призначенні глави уряду (пункти 12, 24 ст 85): неприпустимість сумісності депутатського мандата з міністерським портфелем (частина друга ст. 78) та ін. Свої повноваження органи законодавчої, виконавчої та судової влади мають здійснювати в межах, встановлених Конституцією. України та відповідними законами.

66. Приниип децентрализации государственного управления и аЯ|Н власти в Украине. ^^^Н

Децентралізація, як і інші форми „розподілу" державної влади, означає, зпоміжиЯ^^^Н монополізму державного управління з царини суспільних відносин

Сучасна політична теорія розглядає місцеве самоврядування переважно крізь призму понят^^^Н „деконцентрації\*' та „децентралізації" державної влади. Однак серед дослідницького загалу не ^^ помітно одностайності щодо цього ,Деякі дослідники вважають, шо децентралізація - це характерне для сфери державного управління явище, обумовлене об'єктивними і суб'єктивними факторами Його необхідність є актуальною з цілого ряду причин, перш за все - через розподіл функцій між центральними інстанціями і місцевим самоврядуванням" У дослідницькому середовищі користується популярністю французький погляд на проблему децентралізації і деконцентрації публічно-владних повноважень у рамках політичної системи суспільства. Його апологетом прийнято вважати Ж Веделя, за тлумаченням якого децентралізація - lieорганізаційна техніка, котра полягає у передачі важливих прав з прийняття рішень представникам центральної влади, поставленим на чолі різного роду адміністративних округів чи державних служб Деконцентрація - це передача прав на прийняття рішень органам, які не перебувають в ієрархічному підпорядкуванні центральним органам влади і котрі, як правило, обираються зацікавленими громадянами ,Деконцентрація - це спосіб організації владарювання всередині держави, а децентралізація - це відчуження повноважень однієї юридичної особи (держава) на користь іншої (місцевий управлінський колектив)'\* Загальними принципами децентралізації у Франції є: •

а) вільне самоуправління місцевих колективів,

б) передача місцевим колективам повноважень держави,

в) паралельно з такою „передачею" необхідне забезпечення органів місцевого самовряду вання відповідними фінансовими, людськими та юридичними ресурсами

За 1 Грицяком, децентралізація державного управління - це „діяльність незалежного місцевого самоврядування в результаті передачі їм повноважень держави" Передача повноважень у цьому випадку розглядається не як делегування, а як перетворення державних повноважень на самоуправлінські, шо, очевидно, дає можливість розгляду різної природи влади місцевого самоврядування і державної влади При цьому І Гри ця к зауважує: „Якшо процеси деконцентрації поширюються лише на державну виконавчу владу на місцях, то деиентралізаційна діяльність своїм об'єктом має сферу місцевого самоврядування"

**67.«Принцип** республиканской формы правления в Украине. **ггр**

**парламентско-президентскон и президентско-нарламентский республики. У Конституції України чітко зафіксовано, що Україна с республікою (стаття 5), тобто однозн| проголошено встановлення в Україні республіканської форми державного правління! Історичний досвід засвідчує, шо існує кілька видів республіканського правління^ найпоширенішими з яких є парламентська, президентська та •напівпрезидентська, аоо президентсько-парламентська, республіки Вони різняться насамперед роллю, яку ві^уграє в політичному житті суспільства глава держави - президент, і розподілом відповідальності й компетенції між президентом і урядом**

**Парламентська республіка характеризується, що, по-перше, парламент формально є повновладним органом, який формує політично відповідальний перед ним уряд і обирає (безпосередньо чи у складі особливої колегії виборців) президента, який стає главою лише держави, але не виконавчої влади Президент здійснює свої повноваження зазвичай тільки за пропозицією уряду, очолюваного прем'єр-міністром Парламент може відправити уряд у відставку, висловивши йому вотум недовіри, якшо той втрачає підтримку парламентської більшості. В останньому випадку президент має право за пропозицією уряду розпустити парламент і оголосити дострокові вибори Класична модель парламентської республіки існує у ФРН та Італії**

**Президентська республіка характеризується тим, що президент, який обирається, як правило,' всенародно, юридично і фактично є главою держави й виконавчої влади. Він сам призначає й очолює уряд, який є відповідальним перед ним. Існує кілька моделей президентської республіки - США, Коста-Ріка, Уругвай, Замбія, Білорусія, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан Напівпрезидентська республіка - це своєрідний симбіоз із двох попередніх і відрізняється від них тим, шо президент хоча й не є безпосереднім главою виконавчої влади, проте поділяє її з главою уряду, оскільки саме він за згодою парламенту призначає главу уряду і припиняє його повноваження Уряд же відповідальний за свою діяльність перед президентом, хоча пои цьому підконтрольний і парламенту. Безумовно, існують й інші відмінності між зазначеними трьома видами республіканського правління, але вони не такі суттєві**

**Отже, якшо в Конституції України форма державного устрою України зафіксована як беззаперечно унітарної держави, то тип республіканського правління в ній не визначений З огляду на наведені поняття і детальний аналіз конституційних повноважень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, доходимо висновку, шо Україна є напівпрезидентською республікою.**

**Конституція України передбачає доволі значні й широкі повноваження Президента України (розділ V), Верховної Ради України (розділ IV) і Кабінету Міністрів України (розділ** vi).

68. Конституционная организация государственной власти" самоуправления в Украине.

Відповідно до статті 6 Конституції України "державна владев УкрЯ здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову". У статті 75І Конституції України проголошується, що "єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України'^ Термін "глава держави" не означає, шо Президент поставлений Конституцією України над усіма іншими органами державної влади і не передбачає встановлення субординаційних зв'язків між ним та парламентом або урядом. Його роль у державному механізмі полягає не в тому, щоб бути над гілками влади, а в тому, щоб бути поряд з.ними, забезпечуючи' єдність державної влади і державної політики, цілісність державного механіз^. Не перебуваючи з іншими органами державної влади у відносинах влади —■ підпо­рядкування, Президент України наділяється достатнім обсягом повноважень для того, щоб неупереджено, авторитетно й оперативно забезпечувати узгоджене функціонування всіх гілок влади, вирішувати конфлікти, що виникають всередині державного механізму.

До системи органів державної виконавчої влади в Україні належать Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади, центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації. Систему судів складається з Конституційного суду і судів загальної юрисдикції. Систему судів загальної юрисдикції складають: І) місцеві суди; 2) апеляційні суди; 3) вищі спеціалізовані суди; 4) Верховний Суд України. *Місцеве самоврядування в Україні*— це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів села чи добровільного об'єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно чи під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України та законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

*69. Конституиионняя система функиий Укряинского госуд*ярства. *Сучасна Українська держава має* досить багато функцій, котрі *виконує* як у самій дер її *кордонами Внутрішні* - це напрямки і сторони діяльності держави, в яких конкретик *внутрішня політика шодо* економічних, ідеологічних, екологічних, *культурних* та інших сто *життя* громадянського суспільства.

Розрізняють наступні види внутрішніх функцій Української держави залежно від сфери *суспільного* життя

А) у гуманітарній *сфері:* І) гуманітарна (забезпечення, охорона і захист основних прав людини), 2) екологічна (забезпечення екологічної безпеки особи, захист навколишнього природного середовища), 3) оиіальна (соціальний захист особи, охорона і відновлення здоров'я, соціальне забезпечення); 4) культурно-виховна (організація освіти, виховання, підтримка і розвиток науки, культури);

Б) в економічній сфері І) господарсько-стимулююча (створення умов для розвитку виробництва, захист різних форм власності), 2) господарсько-організаційна (програмування і організація виробництва на державних підприємствах, розпорядження об|єктами державної власності, забезпечення права громадян на підприємницьку діяльність). Зі науково-організаторська (організація та стимулювання наукових досліджень);

В) у політичній сфері І) демократизаторська функція (створення демократичних умов, інститутів для вільного виявлення і врахування інтересів різних соціальних груп суспільства, зокрема для діяльності різноманітних політичних партій та інших громадських об'єднань, також створення умов для існування легальної опозиції); 2) національно-забезпечувальна функція (забезпечення- умов для збереження і розвитку національної самобутності корінної та всіх інших націй); 3) охоронна функція (охорона і захист державно-конституційного ладу, громадського миру, законності та правопорядку, прав і свобод громадян) Зовнішні функції Української держави мають таку ж класифікацію

1. у гуманітарній сфері; І) участь у міжнародному забезпеченні та захисті прав людинн,2) допомога населенню інших країн *{у* разі стихійного лиха, кризових ситуацій тошо),3) участь у захисті природного середовиша,4) участь у міжнародному культурному співробітництві.

Б) в економічній сфері: І) участь у створенні світової економічної системи на основі міжнародного розподілу та інтеграції виробництва і праці,2) участь у розв'язанні господарських та наукових проблем (енергетичної, дослідження і освоєння космосу тощо);

1. у політичній сфері І) організація, підтримка і розвиток міждержавних договірних відносин на основі загальновизнаних принципів міжнародного права, 2) оборона країни від зовнішнього нападу, анексії, 3) участь у забезпеченні ненасильницького миру в усіх регіонах планети, 4) участь у боротьбі з порушеннями міжнародного правопорядку (в тому числі з використанням військових засобів).

**70. Понятие, система и функции государственных символов УкраиньЛ У статті 20 Конституції України встановлено, що державними символамиУкрїЯ Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України Державний прапор - один з основних символів держави, її роз-пізнавальний знак,** емблемі **може відображати суспільно-політичний і державний устрій країни. Опис державного прапор^Н звичай встановлюється конституцією чи спеціальним законом Державний прапор с** символом! **суверенітету держави Це одноко-лірне чи багатоколірне полотнище з гербом держави або іншою символікою або без них**

**Державний герб - розпізнавальний знак, який є офіційною емблемою держави; відображається на прапорах, грошових знаках, печатках і деяких офіційних документах Зміст державного гербу встановлюється конституцією чи спеціальним законом**

**Державний гімн (від грецьк. Иутпоэ - урочиста пісня) - по-етично-музичний твір, який славить Батьківщину, державу, історичні події, їх героїв і є одним із символів держави Державний Прапор України (стаття 20 Конституції України) -це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів.**

**Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України і герба Війська Запорізького за-коном, що приймається не менш як двома третинами конституційного складу Верховної Ради України Головнимх елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) (стаття 20 Конституції України). Великий Державний Герб України'досі не встановлений. Державний Гімн України І національний гімн на музику М. Вербииького зі словами, затвердженими законом, шо приймається не менш як двома третинами конституційного складу Верховної Ради України (стаття 20 Конституції України).**

**З часу проголошення незалежності нашої держави. Державні символи України с важливим атрибутом державності України Вони с справжніми'символами нашої держави, нації і народу І Державні символи України широко використовуються для представництва нашої. держави у внутрішніх і зовнішніх відносинах, вони встановлені в примішених органів державної влади і місцевого самоврядування, офіційних представництвах України за кордоном, елементи державної символіки широко застосовуються у Збройних Силах України, органах внутрішніх справ, інших компетентних державних органах, вшануванням Державних символів розпочинаються і закінчуються офіційні державні церемонії та різноманітні публічні заходи, тошо Одна з найважливіших функцій Державних символів України полягає у вихованні високого патріотизму, національної гідності і самосвідомості громадян України Державні символи України об'єднують, згуртовують український народ і надихають на розбудову незалежної, демократичні, сильної і заможної України!**

72. Государственнан территория: понятие и состав. Територія — одна з основних ознак держави, що визначає простір, на я поширюється суверенітет і влада держави. Під територією розуміють не тільки сухопутну її частину, а й водний і повітряний простір над ними.

Територіальний устрій України —*це внутрішній її поділ на певні територіальні частини, співвідношення держави в цілому з її складовщій частинами.*

Територіальному устрою присвячений IX розділ Конституції України. Норми цього розділу *є* одним із найважливіших правових .інститутів конституційного права України. Сутність територіального устрою України відбивається в його принципах, які визначені в Конституції України (ст. І 32). До них належать: єдність та цілісність державної території; поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади; збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів.

Сутність принципу єдності та цілісності територіального устрою полягає в тому, що територія України становить єдине ціле, шо її складові- частини перебувають у нерозривному взаємному зв'язку, що на ній чинними є тільки закони України. Цей принцип встановлений у ст. 2 Конституції України, у якій зазначається: «Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною».

73. Государственная граница: понятие, виды, порядок установления, режиЛ Державний кордон — лінія і уявна вертикальна поверхня, шо проходить ч£рЗ| визначас межі державної території. — суходолу, вод, надр, повітряного простору — тобі розповсюдження державного суверенітету. Види кордонів за своєю природою природні, або орографічні (від гр огоб — гора + ёгарЬо — опис **конфігурації** різних елементів рельефу), кордони, які встановлені з урахуванням рельефу місцевості (наприклад, за річищами річок або каналів, берегами озер, гірськими хребтами та ущелинами тошо)

геометричні кордони, тобто кордони, проведені по прямій, яка перетинае місцевість від однієї точки до іншої, незважаючи на характер місцевості (але оминаючи поселення)

Особливим видом геометричних кордонів є так звані астрономічні кордони, тобто такі, лінія яких збігається з паралеллю або меридіаном земної географічної сітки

У більшості випадків держави мають комбіновані кордони Типовим прикладом цього є африканська країна Ботсвана, яка мас орографічні, геометричні та астрономічні кордони Державний кордон України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, встановлюється

=на суші - по характерних точках і лініях рельєфу або ясно видимих орієнтирах,

=на морі - по зовнішній межі територіального моря України,

=на судноплавних річках - по середині головного фарватеру або тальвегу річкй; на несудноплавних річках (ручаях) - по їх середині або по середині головного рукава річки, на озерах та інших водоймах - по прямій лінії, шо з'єднує виходи державного кордону України до берегів озера або іншої водойми Державний кордон України, що проходить по річці (ручаю), озеру чи іншій водоймі, не переміщується як при зміні обрису їх берегів або рівня води, так і при відхиленні русла річки (ручаю) в той чи інший бік,

=на водосховищах гідровузлів та інших штучних водоймах - відповідно до лінії державного кордону України, яка проходила на місцевості до їх заповнення;

=на залізничних і автодорожніх мостах, греблях та інших спорудах, ию проходять через прикордонні ділянки судноплавних і несудноплавних річок (ручаїв), • по середині цих споруд

або по їх технологічній осі, незалежно від проходження державного кордону України на воді •і

Режим державного кордону України - порядок перетинання державного кордону України, плавання і перебування українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів | у територіальному морі та внутрішніх водах України, заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та перебування в них, утримання державного кордону України, провадження різних робіт, промислової та іншої діяльності на Я державному кордоні України 1 визначається актами законодавства України і міжнародними договорами України. 9

74. Понятие н принципы государственного устроПс! Державний устрій — це територіальна організація держаи поділ її на певні складові частини з.-метою найкращого упраї суспільством, це взаємозв'язок окремих складових частин держави яга собою і її спільними вищими (центральними) державними органами.

Організація державного устрою заснована на принципах поділу державної влади на законодавчого, виконавчого і судову, розмежування компетенції між центральною владою, місцевими радами | ін. органами самоврядування на основі верховенства Конституції і законів України: Конституційні основи державного устрою являють собою систему передбачених і закріплених Конституцією основних принципів організації і діяльності держави і його основних інститутів: форм держави, основних елементів (атрибутів) її механізму, основних функцій держави і гарантій державного устрою. Основними принципами державного устрою України відповідно до його Конституції є принципи суверенітету і незалежності держави, демократизму держави, соціального і правового характеру держави, унітарності (єдності) держави.

Виділяють наступні форми державного устрою: унітарну державу та федерацію.

Унітарна держава — це проста єдина держава, частинами якої є адміністративно-територіальні одиниці, що не мають суверенних прав

Федерація — це складова союзна держава, частинами якої с державні утворення, що мають суверенні права.

75. Госудярственно-прявовме (юрмдическне) признаки уннтир*ного* госудщ Унітарна держава (від франи. unitaire, від лат. uniras — єдність) — устрою, за якого територія держави поділяється на адміністративно-тернторі (області, провінції, департаменти), а в деяких випадках у складі території можуть буті утворення. Тобто унітарна держава — єдине централізоване утворення, до складу якого не| інші держави. Звідси розрізняють дві форми унітарних держав — просту і складну

У простій унітарній державі утворюються лише адміністративно-територіальні одинйціщ складній, поряд з адміністративно-територіальними одиницями, існують і певні автономні територіальні утворення (яскравий приклад - Україна) \*

Залежно від ступеня централізації розрізняють централізовані, децентралізовані та відносна централізовані унітарні держави

У централізованих унітарних державах усі ланки адміністративно-територіального поділу призначаються "зверху" представниками уряду або президента, які одноособово здійснюють управління на місцях (управителі в Болгарії, воєводи у Польші)

У децентралізованій унітарній державі управління в межах адміністративно-територіальних одиниць здійснюють виборні представницькі органи або посадові особи, яких обирає населення (Велика Британія, штати США. провінції Канади та ін.) Сутність відносно децентралізованої унітарної держави полягає в тому, шо у провінціях, департаментах тошо утворюються два органи: посадова особа, яка призначається урядом або президентом (префект) як представник державної влади, і орган місцевого самоврядування — рада, яку обирає населення і яка у свою чергу обирає мера (Франція).

Отже, залежно від ступеня централізації Україну можна віднести до числа відносно децентралізованих унітарних держав.

Основними рисами унітарної держави є:

=територія такої держави, що являє собою єдине ціле, яке поділяється на адміністративно- територіальні одиниці,

=приймається і діє одна Конституція, І існує єдине громадянство;

=наявність єдиних законодавчих, виконавчих і судових органів

Все це сприяє організаційно-правовим передумовам для посилення впливу центральної влади на всій території країни. В деяких випадках до складу унітарних держав можуть входити одна або кілька територіальних одиниць, що користуються особливим статусом державних утворень (наприклад, автономії).

**76. Автономная Республика Крьім - территорнальная автономна в составе**

Особливий статус в Україні мас *Автономна Республіка Крим. ■* такого адміністративно-територіального утворення визначається аїтїмїмі 139 Конституції України.

Стаття 134 визначає Автономну Республіку Крим як невіддільну складову І України, тим самим підтверджуючи й закріплюючи цілісність і недоторканність території України в межах існуючих кордонів. Таки-й конституційний припис повністю знімає питання про можливість приєднання Криму до будь-якої іноземної держави чи набуття ним статусу суверенної держави.

За конституційною природою Автономна Республіка Крим є формою так\* званої *територіаіьної* (адміністративно-територіальної) *автономії,* суть якої полягає передусім у праві її населення (громадян відповідної держави, які постійно проживають у межах цієї автономії) і тих органів, які воно обирає, самостійно вирішувати питання, шо належать до відання автономії

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є її Верховна Рада. Вона в межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які р обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим. Верховна Рада Автономної Республіки Крим складається зі 100 депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада Міністрів. Голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з неї Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Президентом України.

**77. Политико-правовые средства совершенствования и межнациональных отношений в Украине.**

Нині виділяються такі аспекти національної політики територіальний, демографі^ економічний, соціальний, культурний, соціолінгвістичний, конфесійний. психологічниЩ Також виділяється 4 основних блоків взаємопов'язаних напрямків державної національної! політики. Це

=Сприяння національно-культурному розвитку народів,

• Сприяння формуванню рівноправності громадян і народів на національний розвиток,

=Запобігання міжетнічних, в тому числі етнополітичних і етнотериторіальних, конфліктів і кризове управління цими конфліктами,

=Підтримка співвітчизників, які проживають за межами України

Теоретично рівноправність народів означає відмову від поділу на титульні та нетитульні народи, національна меншина чи більшість та інші протиставлення. У строго термінологічному сенсі рівність народів означає відмову від практики Закріплення в тій чи іншій, в тому числі і в чисто символічною, формі різного статусу національних суб'єктів Національна політика тільки в тому разі стане консолідуючим фактором, якщо буде відображати все різноманіття інтересів народів України, в тому числі і самі головні, може бути, етнокультурні. При реалізації національної політики у духовній сфері необхідно реалізувати суспільством і державою наступні завдання

=Формування і поширення ідей духовної єдності, дружби народів, міжнаціональної злагоди, культивування російського патріотизму;

=Поширення знань про історію та культуру народів, шо населяють Україну,

=Збереження історичної спадщини, розвиток національної самобутності традицій взаємодії слов'янських, татарських, кавказьких та інших народів України в українському національно- культурному просторі, створення в суспільстві атмосфери поваги до їх культурних цінностей,

=Забезпечення оптимальних умов для збереження та розвитку мов усіх народів України, використання української мови як загальнодержавної,

=Зміцнення і вдосконалення національної загальноосвітньої школи як інструменту збереження та розвитку культури і мови кожного народу, поряд з вихованням поваги до культури, історії, мови інших народів України, світовим культурним цінностям,

=Облік взаємовпливу національних звичаїв, традицій і обрядів релігії, підтримка зусиль релігійних організацій у миротворчій діяльності

**78. Административно-территориальное устройство Ук порядок решения вопросов территориального деления.**

Адміністративно-територіальний устрій слід визначати які *обумовлений завданнями та функціями держави і проведений з урахуванням природно-історичних, економічних, національних та інших особливостей поділ території держави на окремі частини, згідно з яким будується система місцевого самоврядування, інших державних недержавних органів з метою забезпечення їх практичної діяльності.* Згідно зі ст. 133 Конституції України, до системи адміністративно- територіального устрою держави входять: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селиша і села.Система адміністративно-територіального поділу України побудована на базі координації та субординації, створення структурних рівнів (лайок). Для сучасної системи адміністративно-територіального устрою України характерні три струїїтурні рівні: виша ланка — Автономна Республіка' Крим, область, міста зі спеціальним статусом (Київ і Севастополь); середня ланка — район, місто обласного підпорядкування; низова ланка — місто районного підпорядкування, селише (селише міського типу), село, сільрада, селишна рада.

**79. Понятие к юридическая природа государственной власти**

Державна влада - це спосіб керівництва (керування) суспіЛ] якого характерна опора на спеціальний апарат примуса (авто чинності), \

Суть державної влади виражається у прийнятті актів (учиненні дій), які мають державно-обов'язкову силу, шо забезпечуються авторитетом, організаційними заходами, а у /разі необхідності і примусом з боку держави. Державна влада здійснюється або народом безпосередньо, або органами державної влади. Про це піде мова у наступних розділах.

З юридичної точки зору, державна влада характеризується особливими властивостями: суверенністю, верховенством, незалежністю і самостійністю. Насамперед із державною владою тісно пов'язане поняття "суверенітет держави". Характеризуючи цей взаємозв'язок, відомий • державознавець М.І.Палієнко зазначав: "... Суверенітет - не сама державна влада, але лише певна властивість її, в силу якої вона є вищою і незалежною правовою владою ... Якщо ми називаємо таку - то державу суверенною, то ми цим виражаємо, що вона володіє у межах своєї території вищою і незалежною владою. У цих межах суверенна державна влада не має ні рівних собі, ні вищої над собою правової влади..., але сама панує над усім і над усякою іншою правовою владою... Тому суверенітет часто і називають вищою, незалежною територіальною владою"

**80. Структура конституиионно-правовопнїнст!Тт^9 государственной власти в Украине.**

Першочергове значення у становленні і функціонуванні демократии^ держави мас порядок формування органів державної влади (державногоІ апарату).

Ряд органів державної влади України формується окремо представницьким органом державної влади - парламентом України (обираються безстроково судді судів загальної юриспруденції тощо) чи Президентом як главою держави (перше призначення на посаду професійного судді на п'ять років суду загальної юрисдикції) або спільно, за взаємною участю: за поданням, згодою одного органу державної влади щодо іншого, на паритетних засадах тошо. Зокрема, Прем'єр-міністр і Генеральний прокурор призначаються Президентом України за згодою Верховної Ради. Судді Конституційного Суду України (18 суддів) призначаються Президентом, Верховною Радою та з'їздом суддів України на паритетних засадах (по шість суддів).

Виборними органами державної влади в Україні є Верховна Рада і Президент.

Виборним представницьким органом державної влади є лише один орган державної влади - Верховна Рада України. „

Виборними представницькими органами місцевого самоврядування є сільські, селишні та міські ради. .

**81**Орган держави — частина державного апарату — група осіб, аб.о одні юридично визначену державо-владну компетенцію для виконання завдані держави. Кожний орган держави створюється для здійснення певного виду діяльні предмет вивчення, завдання і функції. Державні органи управління ділятьс^іі законодавчі -виконавчі -судові • органи з окремим статусом (президент, НБУ, ГП) Ознаки органів держави:

=Вони здійснюють від імені держави її завдання і функції за допомогою певного виду діяльності в певній галузі.

=Мають владні повноваження, чим і відрізняються від державних установ і підприємств. Наявність владних повноважень означає здатність державного органу встановлювати загальнообов'язкові правила поведінки — видавати нормативні акти або акти правозастосування та забезпечувати їх виконання.

=Мають певну компетенцію, тобто закріплену в Законі сукупність завдань, функцій, прав і обов'язків (повноважень). Компетенція — владні повноваження як сукупність прав і обов'язків. Державним органам та їх посадовим особам дозволено лише те, шо прямо визначено законом.

=Органи держави мають внутрішню будову (структуру), складаються з підрозділів, скріплених єдністю цілей і дисципліною. Орган держави складають державні службовці, які мають офіційний статус, одержують зарплату за рахунок державного бюджету.

І Для здійснення своєї компетенції державний орган наділений необхідною матеріальною базою, має фінансові кошти, рахунок у банку. • Державні органи мають певний територіальний масштаб діяльності. | Вони утворюються в порядку, встановленому законом. Конституція України регламентує такі основні складові організації і діяльності органів державної влади: а) закріплює загальне призначення цих органів як засобу, інструменту реалізації народовладдя, народного суверенітету (ст. 5); б) встановлює основні принципи їх організації і діяльності (поділ влади, участь громадян в управлінні державою, законність діяльності тощо) (статті 5, 6, 19); в) розмежовує повноваження загальнодержавних і місцевих органів (статті 116, 119 Конститу ції\*); г) встановлює структуру державних органів і правовий статус найважливіших з них: Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, Конституційний Суд (розділи 4, 5, 6, 12).

82. Классификации (виды) органов государственной властїЩ За способом створення вони поділяються на первинні та похіднії Первинні створюються шляхом прямого волевиявлення всього аба більшості населення (Верховна Рада), або виникають внаслідок спадкування (монархія), а похідні утворюються первинними органами та їм підзвітні.

За обсягом владних повноважень державні органи класифікуються на виші (їх влада розповсюджується на територію всієї держави) та місцеві (функціонують в адміністративно-територіальних одиницях, їхні повноваження розповсюджуються лише на ці регіони)

За широтою компетенції виділяють органи загальної та спеціальної компетенції. Органи загальної компетенції уповноважені вирішувати широке коло питань, яке охоплює всі функції держави (уряд), органи спеціальної компетенції виконують одну функцію (міністерство фінансів, міністерство ЮСТИЦІЇ).

За принципом розподілу владних повноважень державні органи поділяють на законодавчі, виконавчі та судові

За способами створення — виборні, призначувані та ті, шо успадковуються. За часом функціонування — постійні та тимчасові. За складом — одноособові (монарх або президент) та колегіальні (парламент, уряд).

83. Структура денствуюиіего законодательства <^™сударст| Украйни.

**Завдання і функції Української держави реалізуються через діяльність віді державних органів, правовий статус яких закріплюється в Конституції Укрі інших нормативно-правових актах. Орган держави — ие частина державного механізму. Кожний з них володіє специфічними рисами. Державні органи мають відповідні особливості, специфічні ознаки, за якими вони відрізняються від інших організацій, які** є **в державі й суспільстві.**

**Орган держави (державний орган) - - це організаційно і структурно уособлена частина державного механізму, яка наділена в установленому Конституцією України порядку державно-владними повноваженнями, правовими і матеріально- фінансовими ресурсами для реалізації завдань і функцій державної влади. Конституція України регламентує такі основні складові організації і діяльності органів державної влади, а) закріплює загальне призначення цих органів як засобу, інструменту реалізації народовладдя, народного суверенітету (ст. 5); б) встановлює основні принципи їх організації і діяльності (поділ влади, участь громадян в управлінні державою, законність діяльності тошо) (статті 5, 6, 19); в) розмежовує повноваження загальнодержавних і місцевих органів (статті 116, 119 Конституції); г) встановлює структуру державних органів і правовий статус найважливіших з них: Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, Конституційний Суд (розділи 4, 5, 6,** 12).

**Сукупність норм Основного Закону складають відповідний конституційний інститут**

**основи системи державних органів України. Зміст цього інституту конкретизується як у нормах конституційного права, так і в нормах та інститутах інших галузей права (наприклад, адміністративного в частині питань функціонування виконавчої влади), регулювання діяльності органів судової системи, прокуратури має міжгалузевий характер: організаційна структура, устрій -**

* **предмет конституційного права; компетенція, форми діяльності — цивільно- процесуального, кримінально-процесуального, адміністративного та інших галузей права України. ^^^^**

84.Принципьі органіїзаини н деятельност государственной .власні в Украине. Демокп организаиии и деятельиостн государственного аппарата. Загальними засадами організації органів державної влади є: |

=поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову та взаемої органів державної влади;

=демократичний порядок формування органів державної влади (виборність, призначення за згодою інших органів тошо);

=системність і структурованість;

=конституційність, законність в організації й діяльності;

=постійний характер діяльності і детермінованість повноважень органів державної влади;

=врахування загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, досягнень національної і світової конституційної думки й практики державного будівництва;

=гарантування діяльності органів державної влади.

В Конституції України встановлені основи організації держави, принципи здійснення державної влади, повноваження державних структур, затвердження та виконання бюджету, порядок формування органів держави тошо. Ці конституційні положення надають можливість забезпечити стабільність влади, стійкість владних інститутів, послідовно реалізувати функції, покладені на державні органи, доцільно використовувати методи правового впливу держави на суспільство, підтримувати баланс елементів механізму держави, сприяти демократизації влади шляхом залучення громадян до управління державними справами.

85.Система органов государственной власті« в УіЯ Систему органів державної влади, за Конституцією У краї

=Орган законодавчої влади.

=Глава держави.

=Органи виконавчої влади.

=Інші органи держа'ви. Органом законодавчої влади є Верховна Рада України. Верховна Рада є загальнонаціональним, виборним, представницьким, колегіальним, постійно діючим, однопалатним органом законодавчої влади, який складається з 450-ти народних депутатів. Вони обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного, голосування терміном на чотири роки (ст. 76).

Главою держави є Президент України. За Конституцією, він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина (ст. 102). Органи виконавчої влади, за Конституцією, становлять собою певну систему. До неї входять: Кабінет Міністрів, який є вищим органом у системі органів виконавчої влади і місцеві державні адміністрації. Судочинство в Україні здійснюється, відповідно до Конституції, Конституційним Судом та судами загальної юрисдикції (ст. 124). До органів судової влади належать також Виша рада юстиції. Поряд з цими органами державної влади є органи, які передбачені Конституцією, але безпосередньо не віднесені до органів певного виду державної влади. Це, зокрема, Центральна виборча комісія, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення тощо.

86.Законодательная власть в У крайнє. Констит) парламента - Верховной Радьі Украиньї.

Органом законодавчої влади е Верховна Рада України. Верховїі загальнонаціональним, виборним, представницьким, колегіальним, пост діючим, однопалатним органом законодавчої влади, який складається з 450-ти народних депутатів. Вони обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на чотири рокк Пріоритетною рисою українського парламенту як органу законодавчої влади є його єдність, виключність, універсальність в системі органів державної влади, шо зумовлено насамперед унітарним характером нашої держави, тобто державним устроєм, вже згаданим поділом державної влади, його внутрішньою структурою та ін.

Нині в Україні не існує інших органів законодавчої влади

загальнонаціональних або місцевих і крім її Верховної Ради.

Верховна Рада є загальнонаціональним представницьким органом державної

влади, оскільки вона представляє увесь український народ - громадян України'

всіх національностей і виступає від імені всього народу. Це випливає як з

Преамбули Конституції та її змісту, так і назви парламенту - "Верховна Рада

України".

Колегіальний характер Верховної Ради як парламенту України полягає насамперед у її складі та порядку роботи. Верховна Рада складається з 450 народних депутатів (ст. 76 Конституції) і є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу (ст. 82 Конституції). Рішення Верховної Ради приймаються на її пленарних засіданнях шляхом голосування (ст. 84 Конституції). Закони та інші акти Верховна Рада приймає більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією (ст. 91).

87.Конституцнонньій состав и *структура* Верховной Радьі Ук-ранньі.

Верховна Рада України складається з однієї палати. У статті 76 КГь України встановлюється, що конституційний склад Верховної Ради Укр налічує 450 народних депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 4 роки Верховна Рада України є повноважною за умови обрання щонайменше двох третин її конституційного складу. Як колегіальний законодавчий орган вона здійснює діяльність в особливій організаційній формі, збираючись на сесії. Саме в період сесії парламент реалізує свої повноваження, визначені Конституцією України. Така організаційна форма дає можливість збирати в парламенті одночасно весь депутатський корпус для вирішення питань такою більшістю, шо вимагається Конституцією України та законами України. Сесія парламенту забезпечує його безперервну роботу протягом певного (тривалого) часу.

Статтею 88 Конституції України встановлюється склад керівництва Верховною Радою України, до якого входять Голова Верховної Ради України, Перший заступник Голови Верховної Ради України, заступник Голови Верховної Ради України. Цих посадових осіб Верховна Рада України обирає зі свого складу і відкликає їх.

Для розгляду питань, віднесених до повноважень . Верховної Ради, утворюються комітети Верховної Ради України, які працюють постійно. Верховна Рада України затверджує їх перелік і обирає голівцих комітетів В окремих випадках для підготовки й попереднього розгляду питань, що належать до компетенції Верховної Ради України, але мають тимчасовий характер або не входять у коло питань, що підлягають розгляду в комітетах, Верховна Рада може створювати тимчасові спеціальні комісії.

З метою проведення розслідувань з питань, що становлять суспільний інтерес, Верховна Рада може створювати тимчасові слідчі комісії. Але оскільки такі комісії не належать до системи органів правосуддя України, їх висновки та пропозиції не є вирішальними для слідчих органів і суду. Отже, вони мають суто моральне значення.

88.Принципы деятельности Верховной Рады Украины.

*Правовою* базою порядку роботи Верховної Ради є Конституція України, Регламент|| Ради України, інші закони Парламент України — постійно діючий орган У Конституції (час! першій ст. 78) записано *«Народні* депутати України здійснюють свої повноваження на постітїШ| основі».

У конституційному законодавстві відображені також принципи функціонування парламенту України законність (ле-гітимність) діяльності парламенту, постійність і гласність роботи, колегіальність, ведення роботи державною мовою

*Принцип законності* (лептимності) діяльності Верховної Ради випливає із самоі природи розділу Конституції «Верховна Рада України», де визначені умови легітимності парламенту, його конкретні повноваження, основи взаємовідносин з іншими структурами державного механізму.

Принцип постійно діючого органу означає, шо парламент України фу нкціону є на постійній основі, а не так, як було в радянський період, коли Верховна Рада збиралася двічі на рік на кілька днів Чинний український парламент має право в бу дь-який час збиратися і приймати рішення з питань своєї компетенції

Принцип гласності діяльності парламенту України означає, шо громадяни (виборці) повинні мати змогу спостерігати за роботою своїх парламентаріїв. У Конститу ції (частина перша ст. 84) встановлено, що засідання Верховної Ради проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу парламенту . Згідно з Регламентом засідання Верховної Ради, інших органі? парламенту є відкритими і гласними, за винятком, встановленим Регламентом. Гласність роботи Верховної Ради забезпечується згідно зі ст 1.04 Регламенту шляхом трансляції її засідань по телебаченню і радіо, публікації стенографічного звіту засідань Верховної Ради, публікації її рішень у «Відомостях Верховної Ради України», газеті «Голос України» та інших виданнях парламенту Представники телебачення, радіо і преси можуть бути акредитовані на певний термін або на весь час сесії Верховної Ради На засіданнях парламенту можуть бути присутні громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде Апарат Верховиої Ради Принцип гласності — один із визначальних конституційних принципів діяльності органів влади у правовій державі І.

Принцип колегіальності роботи Верховної Ради України означає, шо ні одне її рішення не може прийматися кимось одноособово. Конститу ція (частина друга ст 84) встановлює: «Рішення Верховної Ради приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування», а в ст 91 закріплено, шо Верховна Рада приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу. крім випадків, передбачених Конституцією.

Принцип ведення роботи парламенту державною мовою встановлений у ст. 1.03 Регламенту . «Робота Верховної Ради України ведеться державною мовою». У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він мас право висту пати Іншою мовою.

89. Функции и полномочия Верховной *Ряды* Укрямны.

Конституцією України передбачається багато *функцій* вищого виборного колегіального! держави — Верховної Ради До повноважень Верховної Ради України належить: І) внесенні до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції; *2ц* призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статгею 73 цієї . Конституції^) прийняття законів; 4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до| нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; 5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики. 6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культу рного розвитку, охорони довкілля;7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становите У країни,9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України, 10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції; 11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України; 12) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр- міністра України; І З4) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції, 14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю\* за їх використанням, 15) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначенню і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією Конституцією, 16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати, 17) призначення . на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної\* Ради України з прав людини, заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: 18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України. 19) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;20) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.**і**т**.д.**Функції Верховної Ради України можна виділити за двома основними критеріями, за формами діяльності та за об'єктами державно-владного впливу За формами діяльності зазвичай розрізняють законодавчу, установчу і контрольну функції парламенту , а за об'єктами - політичну, економічну та соціальну

*90.* Организация и порядок работы Верховной Ряды Украины, организационно-правовая форма деятельности Верховной Рады Украй

Першочергове значення у встановленні порядку роботи парламенту має] нормативно-правове визначення. Порядок роботи Верховної Ради, а також її органГй посадових осіб визначається Конституцією, Регламентом Верховної Ради, а надалі Закої про Регламент Верховної Ради, законами України про комітети Верховної Ради, про стату народного депутата, іншими законодавчими актами. Відповідно до цих правових актів основними організаційними (організаційно-правовими) формами роботи Верховної Ради є її сесії і засідання.

Верховна Рада, зазначається у чинній Конституції, працює сесійно (ст. 82). Сесії Верховної Ради України поділяються на чергові й позачергові. Чергові сесії Верховної Ради починаються з першого вівторка лютого і першого вівторка вересня. У зв'язку з такою конституційною визначеністю початку роботи парламенту чергові сесії не скликаються.

Позачергові сесії Верховної Ради із зазначенням порядку денного скликаються Головою Верховної Ради на вимогу не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради або на вимогу Президента. У разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада збирається у дводенний строк без скликання (ст. 83 Конституції).

Засідання Верховної Ради поділяються на пленарні, тобто загальні, і засідання її органів (комітетів тошо).

Засідання Верховної Ради проводяться згідно з розкладом засідань.

Перед кожним пленарним засіданням відбувається поіменна реєстрація депутатів з пред'явленням посвідчення, персональної картки для голосування і з особистим підписом' депутата. Рішення Верховної Ради приймаються відкритим голосуванням за допомргою електронної системи підрахунку голосів та таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Кожна функція Верховної Ради (законодавча, установча, контрольна та ін.) має свій порядок здійснення або свої особливості. Здійснення цих функцій або окремих дій Верховної Ради та її органів, як правило, називається процедурами, або процесом. Відповідно розрізняють: законодавчу процедур^^ормування органів державної влади

91. Аппарат Верховной Рады Украины. Під апаратом Верховної Ради Україні! розуміють її внутрішній допоміжний орг складається з посадових, службових осіб та технічного персоналу і здійснює організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, аналітичного, матеріально- технічного та іншого забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів і народних депутатів Співробітники парламентського апарату самі ніяких державно-владних рішень від імені парламенту чи його структурних підрозділів не приймають, а лише забезпечуйсь розробку проектів таких рішень, їх підготовку і виконання

Апарат Верховної Ради України не має статусу самостійного органу державної влади, ^є лише необхідною допоміжною структурою, яка забезпечує функціонування парламенту як єдиного органу законодавчої влади Саме таке призначення парламентського апарату закріплене Регламентом Верховної Ради України За визначенням українського державознавця О І Юшика • допоміжна роль апарату Верховної Ради України при відсутності у нього статусу самостійного державного органу означає, що "він не може функціонувати відокремлено від Верховної Ради України, в автономному режимі, а утворює разом з останньою специфічну цілісність, *а* саме парламент як державну установу" Парламентський апарат складається з наступних структурних підрозділів - Керівництво апарату; 1 Секретаріат Голови Верховної Ради України; 1 Секретаріат Першого заступника Голови Верховної Ради України.

=Секретаріат заступника Голови Верховної Ради України. -Секретаріати комітетів, депутатських фракцій, груп, 1 Головне науково-експертне управління; 1 Головне юридичне управління; І Головне управління документального забезпечення; 1 Головне організаційне управління; 1 Інформаційне управління. -Управління комп'ютеризованих систем;

=Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування З Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків, 1 Управління кадрів, І Відділ зв'язків з органами правосуддя.

=Відділ контролю;

=Відділ з питань звернень громадян;

=Перший відділ,

=Сектор мобілізаційної роботи;

=Управління справами

92. Парламентские процедури: законодательная, учредительная] осушествления парламентського контроля.

Парламентські процедури — це встановлений нормами права порядок розгл прийняття рішень у парламенті. Встановлені чинним законодавством процедури розгляду і прийняття актів Верховною радою України можна поділити на загальні і спеціальні. До загальних парламентських процедур відносять процедури здійснення Верховною радою України функцій, в яких виявляється її соціальне призначення як законодавчого органу\* держави, а саме процедури законотворення, формування органів судової і виконавчої влади та здійснення парламентського контролю за діяльністю останніх. Спеціальні парламентські процедури виявляються у спеціальному ускладненому чи спрошеному відносно загальних парламентських процедур порядку розгляду Верховною радою України окремих питань, віднесених до її повноважень, такі процедури розгляду питань і прийняття рішень застосовуються Верховною радою тоді, коли ці питання безпосередньо не обумовлені здійсненням нею законодавчої діяльності, участю у формуванні органів державної влади або здійсненням функцій парламентського контролю. Спеціальний ускладнений порядок розгляду пита'нь і прийняття рішень застосовується у\* парламенті з приводу питань, які мають надзвичайно важливе значення для держави та суспільства (наприклад, розгляд і прийняття державного бюджету, імпічмент президента, відправлення у відставку Кабінету Міністрів і т. ін.).

Спеціальний спрошений порядок розгляду питань і прийняття рішень застосовується у Верховній раді з приводу питань, які по суті своїй мають інформаційний, організаційний або представницький формалізований характер (наприклад, заслуховування шорічних і позачергових послань президента України), або питань, які потребують якнайшвидшого розв'язання (наприклад, розгляд питань про запровадження в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану, оголошення війни і укладення миру тошо) Норми, шо стосуються правового врегулювання спеціальних парламентських процедур у Верховній раді, містяться в Конституції України, регламенті Верховної ради України та ряді інших актів законодавства України включно із процедурними рішеннями Верховної ради, прийнятими в межах її конституційних повноважень

93. Акты Верховной Рады Украины. Закони; постанови; заяви та звернення; декларації. Стаття 91 Конституції України передбачає, шо Верховна Рада У приймає закони, постанови та інші акти.

Закон - це, зазвичай, нормативно-правовий акт, шо приймається органом законодавчої влади (Верховною Радою України) чи безпосередньо народом України (на всеукраїнському референдумі) з дотриманням вимог законодавчої процедури, який має вишу (стосовно до всіх інших нормативно-правових актів) юридичну силу та регулює найважливіші\* суспільні відносини переважно за-гапьного характеру. Заяви та звернення - акти ненормативного характеру, які містять заклики до парламентів, інших виших органів інших країн здійснити певні дії (або утриматися від здійснення певних дій) з метою підтримання миру, подальшого розвитку дво- та багатосторонніх відносин, усунення фкерел ускладнення міжнародного становиша в цілому чи двосторонніх відносин.

Декларація - акт, який у загальній, принциповій формі передає основні властивості конституційно-правового регулювання, виражає наміри та зобов'язання учасників правових відносин. Декларації, прийняті Верховною Радою (зокрема Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р.), мають нормативний характер, але безпосереднє їх застосування, через загальний характер норм декларацій, ускладнено. Декларативні положення реалізуються, здебільшого, за допомогою конкретніших приписів.

94. Уполномоченный Верховном Радой Украины по правам человека. Один із видів парламентського контролю за дотриманням конституційних прав4 й громадянина здійснює на підставі статті 101 Конституції України Уповноважені Ради України з прав людини.Уповноважений з прав людини здійснює діяльність незЩ інших державних органів і посадових осіб. Його діяльність доповнює наявні засоби] конституційних прав і свобод людини й громадянина, не відміняючи їх і не зумовлюю^ перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав та свобод Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини може бути призначено громадянина України, який на день обрання до-сяг віку 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх .5 років проживає в Україні Він призначається строком на 5 років, початком якого є день прийняття ним присяги на сесії Верховної Ради України Уповноважений з прав людини не може мати представницького мандата, обіймати будь-які інші посади в органах державної влади, виконувати іншу оплачувану або неоплачувану роботу в органах Державної влади чи місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, крім викладацької, наукової чи іншої творчої Діяльності. Він не може бути членом будь-якої політичної партії.Актами реагування Уповноваженого щодо порушень положень Конституції України, законів України, міжнародних договорів України стосовно прав і свобод людини й громадянина є конституційне подання Уповноваженого та подання Уповноваженого Конституційне подання Уповноваженого — це акт реагування до Конституційного Суду України шодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону України чи іншого правового акта Верховної Ради України, акта Президента України та Кабінету Міністрів України, правового акта Автономної Республіки Крим, а також офіційного тлумачення Конституції України та законів України Подання Уповноваженого — це акт. який він вносить до органів державної влади та місцевого самоврядування, об'єднань вгромадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадовим і службовим особам для вжиття в місячний строк відповідних заходів усунення виявлених порушень прав і свобод людини й громадянина

Уповноважений з прав людини здійснює діяльність на підставі відомостей про порушення прав і свобод людини й громадянина, які він отримує за зверненнями громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи їх представників, народних депутатів України, а також з власної ініціативи

95. Конституционно-правовой статус народного депутата Украйні гарантии его деятельности. Природа депутатского мандата.

*Статус депутата* — це його правове положення у представницьких о| державної влади, яке визначається сукупністю правових норм, шо регулюю^ суспільні відносини, пов'язані з політико-правовою природою депутатського мандата] його виникненням, припиненням і терміном дії, повноваженнями депутатів,] гарантіями їхньої діяльності, а також їх підзвітністю, підконтроль-ністю та відповідальністю. З Конституції України та Закону України "Про статус народного депутата України" випливають основні характеристики статусу народного депутата України: - здійснення депутатських повноважень на постійній основі;

=несумісність статусу депутата із зайняттям будь-якої іншої виробничої чи службової посади, за винятком викладацької, наукової та іншої творчої роботи;

=непорушність депутатських повноважень;

гарантування державою необхідних умов для здійснення депутатських повноважень;

*Гарантування державою необхідних умов дія здійснення народними депутатами України депутатських повноважень* полягає в за-зпеченні непорушності; недоторканності народного депутата; встановленні законом процедури одержання, згоди Верховної Ради України на його притягнення до відповідальності; забезпеченні його інформаційними матеріалами та юридичною допомогою, можливості використання ним засобів масової інформації та технічних засобів, відповідальності посадових осіб за невиконання обов'язківшодо забезпечення умов для депутатської діяльності та його законних вимог; захисті трудових прав народного депутата, належній оплаті праці; відшкодуванні йому витрат, пов'язаних із депутатською діяльністю; обов'язках виконавчих органів рад і органів місцевої державної адміністрації забезпечувати належні умови для виконання народними депутатами депутатських повноважень; ство­ренні належних житлово-побутових умов, наявності штатних помічників-' консультантів і таких, які працюють на громадських засадах МАНДАТ (від лат. тапсіаіит І доручення), документ, що засвідчує ті чи інші повноваження чи права пред'явника.

95. Конституционно-правовой статус народного депутата Украйні гарантии его деятельности. Природа депутатского мандата.

*Статус депутата* — це його правове положення у представницьких о| державної влади, яке визначається сукупністю правових норм, шо регулюю^ суспільні відносини, пов'язані з політико-правовою природою депутатського мандата] його виникненням, припиненням і терміном дії, повноваженнями депутатів,] гарантіями їхньої діяльності, а також їх підзвітністю, підконтроль-ністю та відповідальністю. З Конституції України та Закону України "Про статус народного депутата України" випливають основні характеристики статусу народного депутата України: - здійснення депутатських повноважень на постійній основі;

=несумісність статусу депутата із зайняттям будь-якої іншої виробничої чи службової посади, за винятком викладацької, наукової та іншої творчої роботи;

=непорушність депутатських повноважень;

гарантування державою необхідних умов для здійснення депутатських повноважень;

*Гарантування державою необхідних умов дія здійснення народними депутатами України депутатських повноважень* полягає в за-зпеченні непорушності; недоторканності народного депутата; встановленні законом процедури одержання, згоди Верховної Ради України на його притягнення до відповідальності; забезпеченні його інформаційними матеріалами та юридичною допомогою, можливості використання ним засобів масової інформації та технічних засобів, відповідальності посадових осіб за невиконання обов'язківшодо забезпечення умов для депутатської діяльності та його законних вимог; захисті трудових прав народного депутата, належній оплаті праці; відшкодуванні йому витрат, пов'язаних із депутатською діяльністю; обов'язках виконавчих органів рад і органів місцевої державної адміністрації забезпечувати належні умови для виконання народними депутатами депутатських повноважень; ство­ренні належних житлово-побутових умов, наявності штатних помічників-' консультантів і таких, які працюють на громадських засадах МАНДАТ (від лат. тапсіаіит І доручення), документ, що засвідчує ті чи інші повноваження чи права пред'явника.

мак

96. Институт президентства в Украине: история становлении и современный л ап рЯ На початк> 1990-х років Україна, як і всі пострадянські та постсоціалістичні країни, стала под політичну модель доцільно розбудовувати в державі. Більшість науковців, політиків дійшли вис нот президентства історично виправдав себе в багатьох країнах світу Тому становлення інституту ПрезндеіЩ було ключовим у реформуванні державної влади, пов'язаним з проголошенням незалежності України тазмиИ конституційного ладу. У своєму розвитку інститут президентства пройшов кілька етапів.

=етап: 1991 — 1995 pp. У цей період відбулося закладення основ для функиіону вання наш «президентської (президентсько-парламентської) форми правління. Президентська посада вперше з'явилася в Україні згідно із Законом УРСР від б липня 1991 р. "Про заснування поста Президента Української PCP і внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української PCP". Тоді ж було прийнято Закон "Про вибори Президента Української

. PCP". Згідно з законодавством Президент проголошувався главою держави і главою виконавчої влади

=етап: 1993 — 19% pp. Період наближення вітчизняного владного механізму до президентської форми правління відповідно до Конституційного договору між Верховною Радою України та Президентом України від 8 червня 1995 року. За Конституційним договором політична система України отримала "сильного" Президента та "слабкого" Прем'єр-міністра

ІИ етап: 1996 — 2004 pp. Цс період повернення до президеитсько-парламентської форми Конституційний договір, ухвалений у Києві 8 червня 1995 р. завершу вався визнанням необхідності прийняття нової Конституції в термін не пізніше одного року з дня підписання цього документу. Верховна Рада ухвалила Конституцію України червня 19% р. Нова Конституція України формально виводить Президента України за межі виконавчої влади взагалі та уряду зокрема. Стаття 102 Конститу ції визначає Президента главою держави, тобто він є уособленням держави і державної влади в цілому, а не якоїсь її окремої гілки, що обумовлено колом повноважень, його роллю та місцем у політичному житті суспільства.

IV етап — з 2004 р. Прийняття проекту конституційної реформи, змістом якоїе перехід України від президентсько- парламентської до парламентсько-президентської республіки Запроваджена у 2006 р політична реформа суттєво вплинула на роль і місце інституту президентства у сучасній політичній системі України

Обмеження ролі Президента України полягало в наступному: 1. Президент став залежним від Верховної Ради шодо визначення кандидатури на посаду; Прем'єр-міністра (ст Н5 Конституції України). 2 Президент України втратив своє право відправлення Прем'єр-міністра у відставку. Відповідно до ст. № Конституції України лише Верховна Рада України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України 3 Скоротився вплив Президента на призначення міністрів Лише Міністр оборони та Міністр закордонних справ призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України (ст. 106 Конституції), інші члени Кабінету Міністрів призначаються Верховною Радою за поданням Прем'єр-міністра України Відповідно. Президент втратив право і на звільнення міністрів 4.**Суттєво** обмежено вплив Президента на діяльність Кабінету Міністрів За новими повноваженнями він матиме право лише призупиняти дію актів Кабінету Міністрів України (а не скасовувати, як раніше і з мотивів невідповідності Конститу ції з одночасним зверненням до Конститу ційного Суду України шодо визначення їх конституційності (ст.106 Конституції). Попри вищевказані обмеження за Президентом України збережено досить

„широке коло повноважень. уДИ^і^і^^ШІІі?'І

**Таким чином, інститут** президентства **в Україні перебуває у стані безперервної трансформації, детермінуючи зміст ш інтенсивність перебігу політичного життя країни. Підсумовуючи зміни, ям вибувалися в обсязі повноважень Президента України, слід зазначити, шо найвищий рівень їх був забезпечений від часу прийняття Конституційного договору і до прийняття нової Конституції. Є певна надія, що реалізація політичної реформи стабілізує даний інститут, внесе відповідну корекцію в існуючу модель політичної .системи.**

97. Роль її положення Президента Украй ньі в системе *Оргяноь* государст

Термін "глава держави" не означає, шо Президент поставлений Констиі> над усіма іншими органами державної влади і не передбачає встановлення субординаш зв'язків між ним та парламентом або урядом Його роль у державному механізмі полягає не в тому, щоб бути над гілками влади, а в тому, щоб бути поряд з ними, забезпечуючи єдність державної влади і державної політики, цілісність державного механізму Не перебуваючи з іншими органами державної влади у відносинах влади. — підпорядкування. Президент України наділяється достатнім обсягом повноважень для того, шоб неупереджено, авторитетно й оперативно забезпечувати узгоджене функціонування всіх гілок влади, вирішувати конфлікти, шо виникають всередині державного механізму.

Конституційне закріплення статусу Президента України як гаранта державного суверенітету означає, шо глава держави повинен використовувати всі свої повноваження для забезпечення існування України як незалежної, самостійної держави. 1 для того шоб Президент України мав реальні можливості для гарантування державного суверенітету й територіальної цілісності України, його конст итуційний статус як глави держави підкріплений значними повноваженнями в зовнішньополітичній сфері України і як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

Поряд із забезпеченням державного суверенітету й територіальної цілісності України на главу держави покладено завдання гарантувати додержання Конституції України. Йдеться про те, шо Президент України, ефективно реалізуючи надані йому повноваження, мас забезпечити реальність реалізації конституційних приписів, стабільність встановленого конституційного правопорядку. При цьому він може діяти як безпосередньо, самостійно вирішуючи конкретні питання, так і опосередковано, через інші органи державної влади, вимагаючи, шоб вони ефективно функціонували й оперативно вирішували питання, які входять до їх компетенції.

Конституційне визнання Президента України гарантом прав і свобод людини § громадянина цілком логічно випливає з проголошення людини, її життя і здоров'я, честі й гідності, недоторканності й безпеки найвишою соціальною цінністю.

98. Конституционно-правовой статус Президента Украины. ^^^Н

Статус Президента України визначено у розділі V Конституції України, де права та обов'язки Президента як глави держави, порядок його обрання, а також можл^^^Н усунення з поста та припинення його повноважень ^

Статус Президента. Гаранта Конституції, закріплений у Конституції Украіни[1], покладає на нього обов'язок припиняти'будь-які дії законодавчої, виконавчої та судової влади, які прямо чи опосередковано порушують основний закон України Для виконання цього обов'язку Президент наділений відповідними повноваженнями: він може призупинити рішення органів влади, застосувати право вето до законів, за які проголосувала Верховна Рада

Президент є Гарантом державного суверенітету та територіальної цілісності України Його повноваження у цій сфері визначені ст 102 Конституції України та покладають на Президента обов'язок приймати рішення та виконувати дії, спрямовані на захист і зміцнення державного суверенітету, збереження цілісності та недоторканності території України у межах існуючих кордонів

Згідно зі ст. 102 Конституції України, як гарант прав та свобод громадян. Президент наділений повноваженнями виконувати необхідні дії шодо ставлення до гілок та структур влади, до рішень, які вони приймають, з метою захисту прав та свобод громадян

Повноваження Президента шодо проведення внутрішньої політики закріплено статтею 106 Конституції України, згідно з якою Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази та розпорядження, які с обов'язковими до виконання на території України. Взаємодіючи з усіма гілками влади. Президент призначає та звільняє членів уряду та інших органів виконавчої влади, може брати участь у засіданнях уряду, а також мати своїх представників у Кабінеті Міністрів, Конституційному Суді, Верховній Раді

У зовнішній політиці повноваження Президента визначено статтею 102 Конституції України Президент, як Глава держави, виступає від її імені, представляє Україну у міжнародних відносинах, веде переговори та укладає міжнародні договори, а також керує всією зовнішньополітичною діяльністю держави.

Президент є Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил України згідно зі статтею 106 Конституції України. У разі збройної агресії проти України Президент приймає рішення шодо застосування Збройних Сил України з метою оборони держави від ворога Як гарант державного суверенітету та територіальної незалежності України Президент очолює Раду національної безпеки та оборони України.

Президент здійснює свої Конституційні повноваження через вертикаль влади, до складу якої входять: Секретаріат Президента, Консультативна рада. Рада національної безпеки і оборони та місцеві адміністрації

декларації), поданої до органу державної податкової служби за своєюподатковою Ф

99. *Полномо* чия Президенте Украиньї. Ак\*тьі Президента Укрииньї.

*Президент* України не може передавати свої повноваження іншим особак органам.

*Президент* України на основі та на виконання Конституції України і законів *України видає* укази і розпорядження, які с обов'язковими до виконання н<і- території України 9

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3-5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21-24 статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.

Вся сукупність встановлених Конституцією України президентських повноважень поділяється на кілька груп, повноваження, шо визначають представництво України в державних зносинах, прийняття вірчих і відкличних грамот дипломатичних представництв інших держав тощо;

=повноваження, що стосуються діяльності Верховної Ради;

=повноваження, що стосуються призначення і звільнення з посад членів Кабінету Міністрів та інших посадових осіб;

=повноваження у сфері забезпечення державної незалежності, національної безпеки та оборони країни;

=повноваження, пов'язані з прийняттям до громадянства України та його припиненням, наданням притулку в Україні;

=установчі повноваження — утворення і ліквідація за поданням Прем'єр- міністра України міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

*Нспіхарактершшиии для Президента України завданнями є такі:*

=забезпечення повноважень державної влади на всій території України;

=забезпечення узгодженого функціонування та взаємодії органів державної влади;

=участь у здійсненні законодавчої, виконавчої та судової влади, що передбачено статтями 106, 107, 113-115, 128 та іншими Конституції України

100. Основания и порядок прекращения полномочий Президента Украины, импичмента.

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообра^ Президента. Повноваження Президента України припиняються достроково в разі його, відставки, неможливості виконувати повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту, у разі смерті.

Відставка Президента України набгає чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України, з неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на за- • сіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю її конституційного складу на підставі письмового подання Верховной) Суду України за зверненням Верховної Ради України і медичного висновку.

Президент України може бути усунутий з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю конституційного складу Верховної Ради України.

Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі, а висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.

За наявності підстав Верховна Рада України не менше як двома третинами ії конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічмент) приймається Верховною Радою України не менше як трьома четвертими її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку шодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент й отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

101. Администраций Президента Украины.

Адміністрація Президента України — постійно діючий орган, утворений України для здійснення його повноважень Загальне керівництво Адміністрацією здійснюй Адміністрації. Основними завданнями Адміністрації є забезпечення здійснення Президенті України його конституційних повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості

Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України затверджена у кількості 514 штатних одиниць

Структура Адміністрації Президента України визначена такою: Глава Адміністрації Президента України Перший заступник Глави Адміністрації Президента України; два заступники Глави Адміністрації Президента України, радники Президента України, в тому числі

Радник Президента України — Представник Президента України у Конституційному Суді України,

Радник Президента України — Керівник Головного управління з питань безпеково» та оборонної політики.

Радник Президента України - Керівник Головного управління з питан\*» судоустрою. Радник Президента України — Керівник Головного управління з питань діяльності правоохоронних органів, •

Радник Президента України — Керівник Головного управління з питань міжнародних відносин,

Радник Президента України - Керівник Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу,

Радник Президента України — Керівник Головного управління з питань конституційно- правової модернізації,

Радник Президента України - Керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно- політичних питань,

Прес-секретар Президента України; уповноважені Президента України, Підрозділи

Головне управління з піггань економічної політики та впровадження економічних реформ. Головне управління з питань реформування соціальної сфери. Головне управління з питань безпекової та оборонної політики. Головне державно-правове управління, та інші

102. Институт Представителя Президента Украины.

Враловуючи тст шо Президент України с главою держави постає необхіднії, іь тфиры.'Щ органу та представлення його інтересів в різних органах та на підприємствах України Такими су(|

Представники Президента України у Автономній Республіці Крим, Конституційном> Суді|

Верховній Рада України, Кабінеті Міністрів України

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим с державним органом, утвореним відповідно до Конституції України з метою сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України Представництво очолює Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Представництво утворюється Президентом України і безпосередньо йому підпорядковується Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим здійснює загальне керівництво діяльністю Представництва, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Представництво завдань Постійний Представник призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України Прсдставн и цтво

вивчає стан виконання в Автономній Республіці Крим Конституції і законів України, указів і • розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України

сприяє додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим

готує і подає на розгляд Президентові України аналітичні матеріали з питань розвитку соціально- економічних та політичних процесів в Автономній Республіці Крим виконує інші фу нкції передбачені законом.

Представник Президента України в Конституційному Суді України — посадова особа, яка уповноважена Президентом представляти його у Конститу ційному Суді України \*

Представник: бере участь у підготовці проектів конституційних подань до Конституційного суду України і представляє їх Президентові України.

вносить за дорученням -Президента зміни, або уточнення до конститу ційних. подань внесених до • Конституційного, а також до тих подань, шо перебу вають у конституційному провадженні.

інформує Президента України про хід і результати розгляду справ у Конституційному Суді Представник Президента України- у Верховній Раді України є особою, яка уповноважується Президентом України забезпечувати взаємодію між Президентом України і Верховною Радою України Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України представляє Президента України у відносинах з Кабінетом Міністрів України. Представник Президента України призначається та звільняється Президентом України. Представником Президента України є за посадою один із першах заступників Глави Секретаріату Президента України. Основними завданнями Представника Президента України є забезпечення здійснення постійного зв'язку між Президентом України та Кабінетом Міністрів України, вирішення питань, шо виникають у взаємовідносинах Президента України та Кабінету Міністрів України Організаційне забезпечення діяльності Представника Президента України здійснює відповідний структурний підрозділ Секретаріату Президента України.

103. Понятие исполнительнои властй и ее місто в механїїзме государств>

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні з дійсні засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судовуОргани законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у| встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.

Серед органів державної влади важливе місце посідають органи виконавчої влади, що здійснюють функції державного управління економічним, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом. Від результатів діяльності цих органів понад усе залежить соціально-економічний та політичний стан країни. Саме ці органи виступають основним суб'єктом адміністративного права.

В адміністративно-правовій науці під органом виконавчої влади визнається частіша державного апарату (організація), яка має власну структуру та штат службовців і в межах встановленої компетенції здійснює від імені і за дорученням держави функції державного управління в економічній, соціально-культурній, адміністративно-політичній сферах суспільного життя. Це поняття мас найбільш вагомі ознаки органів виконавчої влади

Такі органи є державними і разом з органами законодавчої та судової влади складають єдиний державний апарат. Тому органи виконавчої влади мають усі найважливіші ознаки державних органів, але, крім того, вони мають і власні специфічні риси, які обумовлені завданнями та особливим характером державного управління Органи виконавчої влади створюють і свій власний апарат - апарат державного управління, який належить до числа складних самоврядних систем. Він являє собою цілісне утворення, яке складається з великої кількості різноманітних частин - окремих органів та їх структурних підрозділів

Органи виконавчої влади реалізують функції держави, виконуючи положення Конституції та законів України, актів Президента України, а також нормативні акти органів державного управління вишого рівня.

Органи виконавчої влади багато в чому відрізняються від органів законодавчої та. судової влади - своїм цільовим призначенням, функціями, характером діяльності, порядком утворення окремих органів та взаємовідносинами між різними органами, складом службовців та порядком заміщення ними посад, формами та методами здійснення своїх юридично-владних повноважень.

104. Система исполнительной власти в Украине. (

Вищим органом у системі органів виконавчої влади в Україні с Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрВ^И| підзвітний Верховній Раді України 3 одного боку. Президент України як глава держави признаки за згодою Верховної Ради України (ВРУ) Прем'єр-міністра України, припиняє його повноваження та приймає рішення про його відставку. За поданням Прем'єр-міністра України Президент визначає членів уряду, керівників інших центральних органів виконавчої влади, голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах 3 іншого боку — підконтрольність та підзвітність КМУ проявляється в тому, шо ВРУ розглядає та ухвалює рішення шодо Програми діяльності КМУ, контролює його діяльність. ВРУ може розглянути питання про відповідальність КМУ за свою діяльність та висловити йому недовіру.

Відповідно до ст. 114 Конституції України до складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-прем'єр-міністри, міністри Персональний склад КМУ призначається Президентом України за поданням Прем'єр- міністра України за згодою більше ніж половини від складу Верховної Ради України До системи органів виконавчої влади в Україні входять також центральні органи виконавчої влади (міністерства, державні комітети, відомства) Функції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади визначаються Указом Президента України від 12 березня. 1996 р 'Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади" Завдання та функції конкретних міністерств та інших органів виконавчої влади регламентуються положеннями про зазначені органи, затвердженими Президентом України Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади здійснюють керівництво дорученими їм сферами соціально- економічного життя, несуть відповідальність за їх стан та розвиток і в межах своїх повноважень' видають накази, інструкції, директиви, статути і правила, які підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Виконавчу владу в областях і районах, у містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посаді Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України Голови місцевих державнії: адміністрацій формують персональний склад місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також реалізують повноваження, делеговані цим органам відповідною радою

105. Кабинет Министров Украины - высший орган в исполнительной власти. Порядок формирования Кабіі Министров Украины. Вищим органом у системі органів виконавчої влади в Україні є Кабінет Міністрів України (КМУ). Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. З одного боку, Президент України як глава держави призначає за згодою Верховної Ради України (ВРУ) Прем'єр-міністра України, припиняє його повноваження та приймає рішення про його відставку. За поданням Прем'єр-міністра України Президент визначає членів уряду, керівників інших центральних органів виконавчої влади, голівмісцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах. З іншого боку — підконтрольній та підзвітність КМУ проявляється в тому, що ВРУ розглядає та ухвалює рішення шодо Програми діяльності КМУ, контролює його діяльність. ВРУ може розглянути питання про відповідальність КМУ за свою діяльність та висловити йому недовіру.

Відповідно до ст. 114 Конституції України до складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-прем'єр-міністри, міністри. Персональний склад КМУ призначається Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України за згодою більше ніж половини від складу Верховної Ради України.

106. Кабинет Министров Украины: состав, компетенция, акты.

Особливе місце серед ррганів виконавчої влади посідає *Кабінет Міністрів Щр* проголошує стаття І ІЗ Конституції України, с вишим органом у системі органів внконавч Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом та підконтрольний і підзвіті Верховній Раді в межах, визначених Конституцією України

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший вше-прем'ср- мінісгр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

На підставі статті 116 Конституції України до відання Кабінету Міністрів України належить:

1. забезпечення державного суверенітету й економічної самостійності України,
2. здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави;
3. виконання Конституції та законів України, актів Президента України.
4. вжиття заходів шодо забезпечення прав і свобод людини й громадянина/забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики,
5. забезпечення здійснення політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки та природокористування;
6. розробка і здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України;
7. забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності,
8. управління об'єктами державної власності відповідно до закону,
9. розробка проекту закону про Державний бюджет України і забезпечення виконанії/! затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подання до Верховної Ради звіту про його виконання;
10. здійснення заходів забезпечення обороноздатності й національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
11. організація й забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України митної справи;
12. виконання інших функцій, визначених Конституцією України та законами України, актами Президента України

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та іншихв центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом Якщо нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України с>г»с|.»«?чать Конституції України та прийнятим законам, то Президент України може їх скасувати.

еклараціїї поданої пг» ппгаии л\*«

107. Премьер-министр Украины: *порядок* назнячений, статус, полЯ политическая роль.

Прем'єр-міністр України — посада*Голови* Кабінету *Міністрів в Україні Очолює ШконаьчЩЩ* влади в країні Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України Прем'єр-міністр України. І) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету Міністрів *України на* забезпечення здійснення *внутрішньої і* зовнішньої політики *держави, виконання Програми* діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення *інших* повноважень, покладених на Кабінет Міністрів України, 2) координує діяльність *членів Кабінету* Міністрів України, 3) вносить на розгляд Верховної Ради України *подання про призначення членів* Кабінету Міністрів України (крім міністра закордонних справ України та міністра *оборони* України), а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, 4)*вносить на* розгляд Кабінету Міністрів України: — пропозиції щодо кандидатур для *призначення на посаду і* звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій та шодо *внесення Президенту* України подань про призначення на посаду або звільнення з посади *голів місцевих державних* адміністрацій; — подання шодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з *посади керівників* центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів *України.*—*подання* відповідно до закону щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з *посади членів* колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу *Кабінету Міністрів України;* — подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних *органів виконавчої* влади; — пропозиції шодо утворення урядових комітетів та їх посадового складу, 5)*формує проект* порядку денного засідання Кабінету Міністрів України; 6) скликає засідання *Кабінету Міністрів України та* головує на них, 7) підписує акти Кабінету Міністрів України: 8)*скріплює підписом акти Президента* України у випадках, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті*106 Конституції* України 9) представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, *підприємствами, установами* організаціями в Україні та за її межами: 10) вступає у відносини з урядами іноземних держав, ве переговори і підписує міжнародні договори відповідно до закону та актів *Президента України. 11) внось* на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції шодо затвердження голів спільних *міжурядових комі* з питань співробітництва, шо утворюються на підставі міжнародних *договорів, укладених* від їмся Кабінет) Міністрів України Для здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України утворюється патронатна служба — апарат Прем'єр-міністра України, керівник якого призначається на посаду та звільняється з посади в *установленому* порядку Кабінетом Міністрів України У разі відсутності Прем'єр-міністра України його *повноваження* виконує Перший віце-прсм'єр-міиістр України або віце-прем'єр-міністр України згідно з визначеним Урядом | розподілом повноважень

108. Система центральных органов исполнительной власти.

До системи центральних органів виконавчої влади України вход міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом

Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності. Міністерства мають або галузевий (багатогалузевий), або функціональний (міжфункціональний) характер Державний комітет (державна служба) с центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем'єр-міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів чи міністрів. Зокрема, діяльність Державного комітету України у справах релігій спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, а діяльність Головного контрольно-ревізійного управління України і Державного казначейства України - через Міністра фінансів України.

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження, щодо нього може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. Центральний органі виконавчої влади зі спеціальним статусом очолює його голова. До таких! органів належать Антимонопольний комітет, Державна податкова ] адміністрація, Державна митна служба, Державний департамент з питань виконання покарань, Фонд державного майна. Служба безпеки, Головне управління державної служби та інші

109. Министерства н иные центральные *органы* исполни власти: порядок формирования, *прннинны* деятельности, стат структура, основные задачи, полномочия, анты. Центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України Однак зазначені зміни можуть здійснюватись виключно в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання органів виконавчої влади . Центральні органи виконавчої влади діють на підставі положень, які затверджує Президент України. Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України затверджене Указом Президента України від 12 березня 1996 р. № 179/96.

Кожен із центральних органів виконавчої влади є єдиноначальним, тобто його владні повноваження здійснюються одноосібно його керівником, який персонально відповідає за результати своєї роботи перед Президентом і Кабінетом Міністрів України. Статус керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників встановлюється положеннями про ці органи. При цьому прирівняння будь-яких посад в органах виконавчої влади за статусом до членів Кабінету Міністрів України не допускається. Керівника центрального органу виконавчої влади та його заступників (якщо такі передбачені) призначає на посаду і звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України

Актами центральних органів виконавчої влади є накази керівника, інструкції положення, правила. Нормативно-правові акти, що видаються міністерствами державними комітетами та центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом і мають міжвідомчий характер або стосуються прав, свобод громадян, підлягають державної реєстрації в Міністерстві юстиції. Такі акти набувають чинності через 10 днів після їхньої реєстрації.

110. Конституционно-правовой статус и система органов исполнительн местах.

Місцеві державні адміністрації — це державні органи виконавчої влади в регіонах, якії правом представляти інтереси держави і приймати від її імені розпорядження, шо діють території відповідної адміністративно-територіальної одиниці Вони працюють за принципом субординації, відповідальності перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України, підзвітності та підконтрольності органам виконавчої влади вишого рівня, а також районним і обласним радам у межах, передбачених Законами України "Про місцеві державні адміністрації" і "Про місцеве самоврядування в Україні". в ' ■

Місцева державна адміністрація с місцевим органом у системі органів виконавчої влади на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Вона виконує повноваження держаної влади і делеговані їй відповідними радами виконавчі функції через створюван управління, відділи та інші структурні підрозділи .та діє під керівництвом голови місцевої державної адміністрації

Саме місцеві державні адміністрації реалізують принцип поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, покладений в основу побудови територіального устрою України Отже, можна зробити висновок, шо управління місцевими справами здійснюється через органи державної адміністрації в областях і районах, шо виступають як периферійні ланки виконавчого апарату, призначаються з центру та формуються за участю представницьких органів, шо обираються населенням відповідних адміністративно-територіальних одиниць Такий підхід повною мірою відповідає змісту управління місцевими справами, якого додержується більшість країн сучасного світу

Основною функцією місцевої державної адміністрації є виконавча функція, оскільки цей орган, його діяльність безпосередньо пов'язані з практичною реалізацією виконавчої влади Саме областях і районах зосереджена переважна більшість різного роду об'єктів власності різних формі на їх території мешкає більшість населення України, якраз у них створюються всі ті матеріальні та інші цінності, від наявності яких безпосередньо залежить доля виконання усіх без винятку державних програм, зокрема Програми діяльності Уряду. Звідси випливає і конкретне визначення у Законі України "Про місцеві державні адміністрації" об'єктів управління місцевих державних адміністрацій. В управлінні відповідних місцевих адміністрацій перебувають об'єкти державної власності До них входять і заклади освіти, культури, охорони здоров'я, масової інформації, інвестиційні фонди, засновниками яких є відповідні місцеві державні адміністрації, об'єкти, які забезпечують діяльність державних організацій, установ та служб, шо перебувають на відповідному обласному чи районному бюджеті, інші об'єкти відповідно до чинного законодавства

декларації), поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.

111. Местные государственные администрации: правовая при^І^Н формирования, структура, принципы деятельности, компетенция, акты.

До єдиної системи органів виконавчої влади із загальною компетенцією належаЯ місцеві державні адміністрації. Згідно зі статтею 118 Конституції України "виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації". Зокрема, до них входять державні органи виконавчої влади в областях, районах, у районах Автономної Республіки Крим, а також у містах Києві та Севастополі,, які наділені правом представляти інтереси держави та приймати від її імені розпоряд­ження, шо діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України. Кандидатури на посади голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних j адміністрацій за дорученням Прем'єр-міністра України пропонують Департамент кадрового забезпечення та персоналу і Управління експертизи та аналізу розвитку територій Департаменту внутрішньої політики Секретаріату Кабінету Міністрів України. Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій пропонують голови відповідних обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а голів районних державних адміністрацій Автономної Республіки Крим - Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим. На кожну посаду вноситься тільки одна кандидатура.

Місцева державна адміністрація є місцевим органом у системі органів виконавчої влади на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці Вона виконує повноваження державної влади і делеговані їй відповідними радами виконавчі функції через створювані управління, відділи та інші структурні підрозділи. Місцева державна адміністрація діє під керівництвом її голови (крім міст Києва та Севастополя).

Місцеві державні адміністрації реалізують принцип поєднання централізації та децентралізації у здійсненні державної влади, покладений в основу побудови територіального устрою України.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними

чи обласними радами. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вишого рівня.

декларації), поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресо^

112. Судебная власть: понятие, состав и п функционирования.

Судова влада — незалежна і самостіґіна гілка державної влади, здійснюється судовими органами, і реалізується судами Органи судової влади вирішують правові суперечки між конкретними особами, а також розглядають справи щодо норм контролю, а саме відповідності законів конституції і підзаконних нормативних актів — законам В окремих випадках ці органи дають тлумачення правовим нормам, в основному нормам конституції країни, поза зв'язком з конкретним позовом. Судова система складається з Конституційного суду та судів загальної- юрисдикції.

Систему судів загальної юрисдикції складають: І) місцеві суди; 2) апеляційні суди; 3) вищі спеціалізовані суди; 4) Верховний Суд України.

Згідно зі статтею 129 Конституції України до *основних засао. судочинства* належать такі: • • законність;

1. рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом,
2. забезпечення доведеності вини;
3. змагальність сторін і свобода в наданні ними своїх доказів суду й у доведенні перед судом їх переконливості;
4. підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
5. забезпечення обвинуваченому права на захист; і гласність судового процесу та його повне фіксування технічними

засобами;

І забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

1. обов'язковість рішень суду.

112. Судебная власть: понятие, состав и п функционирования.

Судова влада — незалежна і самостіґіна гілка державної влади, здійснюється судовими органами, і реалізується судами Органи судової влади вирішують правові суперечки між конкретними особами, а також розглядають справи щодо норм контролю, а саме відповідності законів конституції і підзаконних нормативних актів — законам В окремих випадках ці органи дають тлумачення правовим нормам, в основному нормам конституції країни, поза зв'язком з конкретним позовом. Судова система складається з Конституційного суду та судів загальної- юрисдикції.

Систему судів загальної юрисдикції складають: І) місцеві суди; 2) апеляційні суди; 3) вищі спеціалізовані суди; 4) Верховний Суд України.

Згідно зі статтею 129 Конституції України до *основних засао. судочинства* належать такі: • • законність;

1. рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом,
2. забезпечення доведеності вини;
3. змагальність сторін і свобода в наданні ними своїх доказів суду й у доведенні перед судом їх переконливості;
4. підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
5. забезпечення обвинуваченому права на захист; і гласність судового процесу та його повне фіксування технічними

засобами;

І забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

1. обов'язковість рішень суду.

113. Судебняя система Украиньї. Система судов обшей юрисдикції»«. Судова система складається з Конституційного суду України та судів загальної юрисдикції Систему судів загальної юрисдикції складають: 1) місцеві суди, 2) апеляційні суди, 3) виші спеціалізовані суди, 4) Верховний Суд України.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції с Верховний Суд України. Верховний Суд України виконує такі функції: переглядає справи у зв'язку з винятковими обставинами у порядку, встановленому процесуальним законом; псреглядас справи в касаційному порядку у випадках, встановлених законом. у| передбачених законом випадках розглядає інші справи, пов'язані з розглянутими обставинами, дає суддям роз'яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики і аналізу судової статис­тики; у разі необхідності визнає нечинними роз'яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду, які той дає з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції; складає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звин>вачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; надає за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я.звертається до Конститу цій ного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів шодо конститу ці йності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України; ідійснює інші повноваження, лередбачені законом Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні виші спеціалізовані суди. Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення У судах загальної юрисдикції може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляд) конкретних категорій справ Повноваження місцевого суду Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та йорядку. передбачених процесуальним законом. Місцеві господарські суди розглядають справи, шо виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності: Місцеві адміністративні су ди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи). Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом. Апеляційний суд; 1) розглядає справи відповідної судової юрисдиАш в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом; 2) у випадках, передбачених'процесу альним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції. 3) аналізує, судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику; 4) надає місцевим судам методичну допомогу' в застосуванні законодавства. 5) здійснює інші повноваження, визначені законом. Повноваження вищого спеціалізованого суду І) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом: 2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної су дової юрисдикції як суд першої або апеляційної інстанції; 3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику; 4) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу су дової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства шодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції; 5) здійснює інші повноваження, визначені законом

декларації), поданої до органу державної податкової служби за ~~своєю податково^~~

*w / / //*

**115** • Конституцнонно-правовон статус судей.

Суддя у своїй діяльності шодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного

впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і закошг України, керуючись при цьому принципом верховенства права

Втручання в діяльність судді шодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собокЗ відповідальність, установлену законом Суддя не зобов'язаний давати жодних пояснень шодо суті справ, які перебувають у його провадженні, крім випадків, установлених законом. Суддя є недоторканним Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення судом обвинувального вироку

Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду

Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та закону призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.

Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді.

Суддя має право брати участь у суддівському самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності суду в порядку, встановленому законом Судді можуть утворювати об'єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвишення професійного рівня Суддя має право вдосконалювати свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку.

Суддя зобов'язаний: 1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;

1. дотримуватися правил суддівської етики;
2. виявляти повагу до учасників процесу;
3. додержуватися присяги судді;
4. не розголошувати відомості, які становлять таємницю, шо охороняється законом, в тому числі і таємницю нарадчої кімнати\* і закритого судового засідання,
5. дотримуватися вимог шодо несумісності;
6. подавати щорічно не пізніше 1 травня до Державної судової .адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України, копію декларації про майновий стан^ і доходи (податкової декларації), поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою

онститу

*штт^ятщ*

116. Конституционно-правовой статус Высшего совета юстиции Украины.

Важливе значення в забезпеченні високопрофесійної діяльності судді вськог корпусу України має Виша рада юстиції Створення такого органу передбачено статтею 131 Конституції України Загальні положення про неї, порядок її утворення, організація роботи, вирішення питань, шо належать до її компетенції, організаційне та інформаційне забезпечення її діяльності викладені в Законі України "Про Вишу раду юстиції" від 15 січня 1998 р.

До відання Вишої ради юстиції належить внесення подання про призначення суддів на посади чи їх звільнення з посад; прийняття рішення стосовно порушення суддями та прокурорами вимог про несумісність; здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України та виших спеціалізованих судів; розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних і місцевих судів, а також прокурорів Діяльність Вишої ради юстиції покликана, з одного боку, не допускати проявів корпоративності у формуванні суддівського корпусу, а з іншого — забезпечувати гарантію незалежності суддів у здійсненні правосуддя від можливого тиску з боку представників виконавчої та законодавчої гілок державної влади шляхом використання процесу призначення суддів Тому склад Вишої ради юстиції формується так, шоб жодна з гілок державної влади не мала вирішального голосу під час прийняття рішення шодо кандидата на посаду судді чи притягнення його до відповідальності.Виша рада юстиції складається з. двадцяти членів. Верховна Рада України, Президент Уіфаїни, з'їзди суддів України, адвокатів України, представників юридичних виших навчальних закладів і наукових установ призначають до Вишої ради юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури — двох членів. До складу Вишої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.

*щШВШь&л^СЛш*

**117. *Правоохранительные и контрольно-надзорные органы: се*** компетенция.

Правоохоронні органи — органи *прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки,* митні органи, органи *охорони державного кордону; органи державної податкової \** служби, державної *контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісово/* охорони, інші *органи,*шо *здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції* Правоохоронна *діяльність визначається правоохоронною функцією держави,* здійснюється *в рамках правоохоронних відносин, повинна відповідати їх* принципам.

Державно-владна *діяльність правоохоронних органів виражається в тому;*як? *вони* як частина *механізму* держави *мають компетенцію розглядати різного роду* юридичних справ *і* спираються на *можливість застосування державного примусу.* Правоохоронна *діяльність* за своєю *структурою поділяється на*

1. запобігання виникненню умов *і причин суспільне небезпечного явища;*
2. припинення *процесу їх розвитку;*
3. ліквідацію *наслідків.*

Прокуратура —*специфічний* орган *державного управління, наділений* правоохоронними і контрольно-наглядовими *функціями ~*

Служба безпеки України —*державний правоохоронний орган спеціального* призначення. Його завдання — захист *незалежності України, її конституційного* ладу, територіальної цілісності та *обороноздатності від розвідувально-підривноі* діяльності служб іноземних *держав*, а *усередині країни*— в/л *підривної* ***діяльності*** з боку злочинних організацій, *груп людей або навіть окремих осіб; боротьба з* організованою злочинністю, мафією, *корупцією, шо створюють загрозу життєво* важливим інтересам України.

До недержавних правоохоронних *органів належать адвокатури, адвокатські* компанії, недержавні розшукові, *охоронні* і *деякі інші установи відповідного* призначення. Недержавні *організації створюються для охорони приватних, групових* інтересів, а не для охорони *публічних інтересів. У цьому полягає їхня відмінність.* Проте всі вони покликані служити *інтересам особи та суспільства*

нивлглшш вц».

ДТП N

118. Конституционно-правовой статус прокуратуры Украины. Фу полномочия прокуратуры Украины.

Значну роль у державному механізмі України відіграють *органи прокуратури.* Згідно зі статтею 121 Конституції України *Прокуратура України становить єдину систему,* на яку покладаються такі функції:

1. підтримання державного обвинувачення в суді;
2. представництво інтересів громадянина чи держави в суді у ви­падках, визначених законом;
3. нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4. нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
5. нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні -інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років.Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються законом.

119. Понятие конституционной юстиции. Становление и ( конститу ционной юстиции в Украине.

Конституційна юстиція як інститут конституційного права з'явилась у результац виокремлення правозахисної функції в діяльності органів конституційного контролю (конституційної юрисдикції), які, в свою чергу, були створені в результаті утвердження в конституційних системах відповідних країн принципів правової держави та верховенства права.

Нині інститут конституційної юстиції «пробиває» собі дорогу, навіть у тих країнах, які не особливо прихильні до принципів правової держави та верховенства права. В країнах, де цей інститут почуває себе впевнено, він творить дива: авторитет органів конституційної юстиції, як правило, є високим та стабільним порівняно з іншими органами державної влади; їх рішення можуть слугувати обов'язковими для модернізації або проведенню реформ у політико правовій та інших сферах суспільного життя тошо. Феномен органів конституційної юстиції у простому: чим доступнішою є судова система для громадян, тим більше вони акцентують увагу на неконституційних положеннях законодавства. Як наслідок, у цих органах громадяни успішно захищають свої права і свободи від неконституційних актів, з одного боку, та сприяють усуненню порушень Конституції в діяльності інших органів держави — з другого.

Новий інститут у конституційному праві України, який, на нашу думку, слугує механізмом захисту прав і свобод, тобто забезпеченню справедливості у відносинах між громадянами та державою, зокрема, шляхом перевірки конституційності законів та ікших підконституційних актів тошо, а виокремлення цього інституту насамперед зумовлене розвитком правозахисної функції в діяльності Конституційного Суду. Конституційна юстиція в Україні фактично стає реальним інститутом конституційного права, але ше не стала універсальним правовим інструментом у руках самих громадян. У реальному конституційному житті цей інститут пройшов стадію становлення і зараз починає динамічно розвиватися. На жаль, правозахисна функція держави та її органів, зокрема КСУ, ше не отримала належного визнання та\* закріплення.

120. Конституционный Суд Украины - орган конституционной юрисдикции] природа Конституционного Суда Украины. Функции и полномочия Конституционного

Украины. . ^

*Копстітщттт СудУкраїни*- єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні (стаття]

Конституції України та стаття І Закону України "Про Конституційний Суд України") Це означає, що він с единим органом, який уповноважений Конституцією вирішувати питання щодо відповідності конституційним приписам законів та інших нормативно-правових актів, а також дій відповідних посадових осіб (тобто уповноважений здійснювати конституційний контроль) Діяльність Конституційного Суду України базується на принципах верховенства права, незалежності колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти та всебічності розгляду справ і обгрунтованості прийнятих ним рішень. ,

Відповідно до повноважень Конституційного Суду України, які визначені Конституцією України і Законом України "Про Конституційний Суд України", він здійснює наступні функції І) перевірка конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 2) визначення відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, шо вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, 3) давання висновку шодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями III та 151 Конституції України, 4) офіційне тлумачення Кбнституції та законів України, 5) перевірка відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України

Проте функції Конституційного Суду України не можна **іводити** лише до його повноважень Якщо виходити з того, що функціями Конституційного Суду України с основні напрями його діяльності, то перелік функцій єдиного в Україні органу конституційної юрисдикції буде ширшим і включатиме в себе наступні функції: І. Функція конституційного контролю 2 Функція офіційного тлумачення Конституції України та законів України (стаття 150 Конституції України)

3. Функція захист) прав і свобод людини і громадянина - реалізується при здійсненні Конституційним Судом України чи не усіх своїх повноважень. 4 Правотворча функція 5 Арбітражна функція - Конституційний Суд України покликаний вирішувати спори, бути миротворцем, арбітром між сторонами конституційного провадження. 6. Установча функція - полягає у визначені чи точніше кажучи деталізації Конституційним Судом України правових засад, порядку своєї діяльності на основі Конституції України і Закону України "Про Конституційний Суд України'\*. 7. Управлінська функція 8 Представницька функція Дана функція реалізується при приведенні Президента України 'до присяги, представництві Української держави у питаннях конституційної юрисдикції, а також представництві Конституційного Суду України у відносинах з органами державної влади Виділяють також міжнародну, політичну, інформаційну, інтеграційну. координаційну функцію тощо

121. Состав и порядок\* формирования Конституционного Суд Структура и организация деятельности Конституционного Суда УкраннШ До складу Конституційного Суду України входять 18 суддів, по шість з яких згідно з порядком, визначеним законом, призначають відповідно Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України (стаття 148 Конституції *України).* Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який *на* день призначення досяг віку 40 років, має вищу юридичну освіту та стаж *практичної* роботи за фахом не менше Десяти років, володіє державною мовою та *проживає в* Україні протягом останніх 20 років. Суддя Конституційного Суду *України* призначається строком на дев'ять років без права призначення повторно, *він вступає І* на посаду з дня складання ним присяги судді Конституційного Суду *Укрдїни на* засіданні Верховної Ради України, яке проводиться за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, йе пізніше як за місяць після призначення суддею Конституційного Суду України. Зі складу суддів- Конституційного Суду України на спеціальному його пленарному засіданні лише на один трирічний строк таємним голосуванням обираються Голова Конституційного Суду України та два його заступники. Судді Конституційного Суду України під час здійснення своїх повноважень є незалежними, вони підкоряються лише Конституції ***і*** України та керуються законами України. Допоміжними органами Конституційного к Суду України з питань організації його внутрішньої діяльності є постійні комісії Конституційного Суду України Нині в Конституційному Суді України утворено | чотири таких комісії з питань регламенту та етики, бюджету та кадрів, наукового та інформаційного забезпечення, міжнародних зв'язків Організаційне, науково- експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення- діяльності Конституційного Суду України покладається на Секретаріат Конституційного Суду України. Загальне керівництво та організацію діяльності Секретаріату здійснює Голова Конституційного Суду України, а безпосереднє— керівник Секретаріату. У складі Секретаріату функціонують різні служби, управління, відділи та інші підрозділи. Кожний суддя Конституційного Суду України мас наукового консультанта та помічника, які виконують доручення судді зі справ конституційного провадження.

122. Статус судей Конституционного Суда Украины.^ Суддею. Конституційного Суду України може бути громадянин України, на день призначення досяг сорока років, мас вишу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не . менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років.

Судді Конституційного Суду України не можуть належати до політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Повноваження судді Конституційного Суду України та його **конституційні** права і свободи не можуть бути обмежені при введенні воєнного **чи надзвичайного** стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Суддя Конституційного Суду України здійснює попередню підготовку

питань для їх розгляду Колегією суддів Конституційного Суду України,

Конституційним Судом України, бере участь у розгляді справ

Суддя Конституційного Суду України має право витребувати від Верховної

Ради України, Президента України, Прем'єр-міністра України, Генерального

прокурора України, суддів, органів державної влади, органів влади Автономної

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств,

установ, організацій усіх форм власності, політичних партій та інших об'єднань

громадян, окремих громадян необхідні документи, матеріали та іншу інформацію з

питань, шо готуються до розгляду Колегією суддів Конституційного Суду

України, Конституційним Судом України.

Ухилення від дачі пояснень або відмова від надання документів,

матеріалів, інформації судді Конституційного Суду України тягне за собою"

відповідальність винних осіб згідно з законом

Суддя Конституційного Суду України має право публічно висловлювати

свою думку з питань, що стосуються провадження у Конституційному Суді

України лише щодо тих справ, у яких Конституційним Судом України прийнято ' рішення чи дано висновок.

124.Суб ъект и и форы обращения в Конституционный Суд Укрянмы^

Розгляд справ у Конституційному Суді України здійснюється за участю певних суОоа мають різний правовий статус, неоднакову мету участі у конституційному провадженні. За роллю в-ЯрЯей і характером зацікавленості учасники конститу ційного провадженим поділяються на такі війн

- Конституційний Суд України. - сторони (їх представники). - особи, залучені Конституційним Судом України до участі у розгляді справи (експерти, свідки, перекладачі тошо)

Коло >часників конкретного конститу ційного провадження визначається характером розглядуваної Конституційним Судом справи

Конституційний Суд України є специфічним учасником конституційного провадження Він с .головним і обов'язковим його суб'єктом. Саме Конституційний Суд України наділений повноваженнями шодо вирішення усіх питань, які виникають при розгляді справи, саме він уповноважений приймати підсумкові рішення в справах конституційного провадження Відповідні питання Конституційний Суд України вирішує у різних організаційно-правових формах: пленарних засіданнях, засіданнях, колегіях Окремі повноваження в конституційному провадженні здійснюють Голова Конституційного Суду і його заступники, Секретаріат Конституційного Суду, суддя-доповідач. г ' •

Сторонами в конститу ційному провадженні є:

1. суб'єкти права на конституційне подання, конституційне звернення, які звернулися до Конституційного Суду України.
2. органи або посадові особи, якими бу ли прийняті чи підписані правові акти, конститу ційнїсть яких оспорюється.

Відповідно **до** ст. 38 Закону, формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне звернення. Форма звернення залежить від суб'єкта звернення та кола питань, з приводу вирішення яких він звертається до Конституційного Суду України. .

Конституційне подання — це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу висновку шодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України у справах про конституційність законів та інших правових актів, є Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Верховна Рада Автономної Республіки Крим (ст. 40 Закону)

Конституційне звернення — це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи (ст 42 Закону). Суб'єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків Конститу ційним Судом України у справах шодо офіційного тлумачення Конститу ції та законів України, відповідно до ст. 43 Закону, с громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи

123. Принципы конституционного судопроизводства.

Діяльність Конституційного Суду*України* грунтується на принципах а права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебі\* розгляду справ та *обгрунтованості прийнятих ним* рішень

Верховенство права, будучи *загальним* принципом діяльності Конституційного Суду України, є водночас і принципом *конституційного* провадження Його зміст полягає у підпорядкованості конституційного судочинства праву, визнання Конституційним Судом України і учасниками конституційного провадження пріоритету права Прикметно, шо законодавство не визначає серед засад конституційного провадження принципу законності Справа в тому, шо Конституційний Суд України сам може визнавати положення законів та інших правових *актів* неконституційними. Керуючись у своїй діяльності положенням Закону "Про Конституційний Суд України", іншими законами України, крім тих законів або їх окремих положень, шо є предметом розгляду Конституційного Суду України, він, тим не менше, слідує правовому порядку *вишого* рівня, яким є верховенство права

Принцип верховенства права реалізується в конституційному процесі через визнання і забезпечення верховенства, вишої юридичної сили Конституції України як *Основного* Заїзну держави Здійснюючи свою діяльність на основі принципу верховенства права. Конституційний Суд України водночас виконує визначене ст. З Закону "Про Конституційний Суд України" завдання шодо гарантуванню верховенства Конституції як Основного Закону на всій території України

Незалежність Конституційного Суду України полягає у створенні таких умов здійснення конституційногосудочинства, які б виключили сторонній вплив на нього, забезпечили його самостійність у здійсненні визначених законодавством повноважень Незалежність Конституційного Суду України тісно пов'язана з незалежністю суддів Конституційного Суду. Справа в тому, що незалежність Конституційного Суду України гарантується незалежністю суддів Водночас незалежність суддів в конституційному провадженні залежить від гарантованості незалежності Конституційного Суду Відповідно до статті 27 Закону "Про Конституційний Суд' України", судді Конституційного Суду України при здійсненні своїх повноважень є незалежними і підкоряються лише Конституції України Незалежність суддів Конституційного Суду України спрямована на те, щоб при здійсненні своїх повноважень вони не зазнавали втручання в свою діяльність чи стороннього впливу на своє волевиявлення. Саме за цих умов можуть бути реалізовані принципи верховенства права, повного і всебічного розгляду справ та обгрунтованості прийнятих Судом рішень Принцип колегіальності означає, шо усі справи, винесені до компетенції Конституційного Суду України, він вирішує колегіально На відміну від інших видів Судочинства конституційне провадження не передбачає одноособового розгляду і вирішення справ. Воно здійснюється в різних організаційно-правових формах, але у кожному разі колегіально

125. Понятия и правовая природа актов Конституционного Суд\* позиции Конституционного Судя Украины: *понятия и* значения.

Конституційний Суд України за результатами розгляду справ шодо конституційносЧ законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим шодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України приймає рішення Конституційний Суд України дає висновки у справах з питань

про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або *тих* міжнародних договорів, шо вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість,

шодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

шодо відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України,

шодо порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України

Термін "правові позиції" Конституційного Суду України в законодавстві України не передбачений, але сьогодні він досить часто вживається у рішеннях, висновках і ухвалах Конституційного Суду України \ випадку посилання на аргументи, шо їх Конституційний Суд використовував у раніше прийнятих актах Вживається він і у так званих збірниках правових позицій Конституційного Суд) України Крім того, вказаний термін с загальновизнаним у науці конституційного права, хоча й тлумачиться різними вченими по-різному.

Результатом діяльності Конституційного Суду України як єдиного орган) конституційної юрисдикції є його рішення і висновки у конкретних справах. Проте неабияке значення для лравозастос) вання має не лише кінцевий результат розгляду Судом справ, віднесених до його компетенції, а й з'ясування засад, з яких він виходив при прийнятті відповідних актів, його аргументації, мотив) вання ним своїх рішень Важливою є позиція, тобто точка зору, думка. Конституційного Суду України з тих проблем, які ним розглядалися

Тому під правовими позиціями Конституційного Суду роз) миоть не лише остаточний варіант його рішення (в широкому роз) мінні), але і систему правових арг\ ментів, які використав) валися для його обгрунтування, уявлення Суду про сутність розглядуваної ним проблеми і висновки, до яких він приходив під час її вирішення

По суті, правові позиції Конституційного Суду України є формою і результатом інтерпретації ним Конституції і законів України. При цьому така інтерпретація здійснюється не лише в межах конституційного провадженим шодо офіційного тлумаченнц Конституції і законів України, але і в справах про конституційність правових актів, а також при здійсненні Констит\ цінним Судом нших своїх повноважень

126. Современный ЭТЯП раЗВНТИЯ конституционной ЮСТИЦИИ в V к паї і проблемы и тенденции. Конституційна юстиція як інститут конституційного права з'явилась у результаті виокремлення правозахисної функції в діяльності органів конституційного контролю (конституційної юрисдикції), які, в свою чергу, були створені в результаті утвердження в конституційних системах відповідних країн принципів правової держави та верховенства права.

Нині інститут конституційної юстиції «пробиває» собі дорогу навіть у тих країнах, які не особливо прихильні до принципів правової держави та верховенства *права. В* країнах, де цей інститут почувас себе впевнено, він творить дива, авторитет органів конституційної юстиції, як правило, с високим та стабільним порівняно з іншими органами державної влади; їх рішення можуть слугувати обов'язковими для модернізації або проведенню реформ у політико правовій та інших сферах суспільного життя тощо. Феномен органів конституційної юстиції у простому: чим доступнішою є судова система для громадян, тим більше вони акцентують увагу на неконституційних положеннях законодавства. Як наслідок, у цих органах громадяни успішно захищають свої права і свободи від неконституційних актів, з одного боку, та сприяють усуненню порушень Конституції в діяльності інших органів держави — з другого.

Новий інститут у конституційному праві України, який, на нашу думку, слугує механізмом захисту прав і свобод, тобто забезпеченню справедливості у відносинах між громадянами та державою, зокрема, шляхом перевірки конституційності законів та інших підконституційних актів тошо, а виокремлення цього інституту насамперед зумовлене розвитком правозахисної функції в діяльності Конституційного Суду.

Конституційна юстиція в Україні фактично стас реальним інститутом конституційного права, але ще не стала універсальним правовим інструментом у руках самих громадян. У реальному конституційному житті цей інститут пройшов стадію становлення і зараз починає динамічно розвиватися. На жаль, правозахисна функція держави та її органів, зокрема КСУ, ще не отримала належного визнання та закріплення

*Місцеве самоврядування в Україні* — це гарантоване державою пра реальна здатність територіальної громади — жителів села чи добровільного об'єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста —. самостійно чи під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в мЗжах Конституції України та законів України Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами Сіл, селиш, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селиш, міст.Місцеве самоврядування в Україні відповідно до статті 4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" здійснюється на таких *приніїипах.*

1. народовладдя; ,
2. законності;
3. гласності;
4. колегіальності;
5. поєднання місцевих і державних інтересів;
6. виборності;
7. правової, організаційної та матеріально-фінансової самостій ності в межах повноважень, визначених законами України;
8. підзвітності та відповідальності перед територіальними грома дами їх органів та посадових осіб;
9. державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
10. судового захисту прав місцевого самоврядування

*ШШШІ*

128. Система местного самоупрявления в *У крайнє.*

*Система місцевого са\нщщшн>ія в Ук/хіїні віЬк)відно Оо статті 5 зазначеного Закону включає*

1. територіальну громаду,
2. сільську, селищну, міську раду;
3. сільського, селиш ного, *міського голову;*
4. виконавчі органи сільської, селищної, міської ради,
5. районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси *територіальних громад сіл,* селищ, міст;
6. органи самоорганізації населення

*Територіальна громада* — це жителі, об'єднані постійним *проживанням у межах села,* селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними *одиницями*, або *добровільне* об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний *центр.Сільські, селищні, міські, районні в містах (у* разі їх створення), *районні, обласні ради складаються з депутатів, які обираються* жителями — громадянами відповідної території на *основі* загального, *рівного та прямого* виборчого права шляхом таємного *голосування* строком (за *Конституцією України) на 4 роки Вибори сільських, селищних, міських голів проводиться за мажорітюрно/о виборчою системою відносної бічтасті* в єдиному одномандатному окрузі, межі якого *збігаються* з *межами відповідної* територіальної громади Участь громадян України в місцевих *виборах є добровільною і ніхто не* може бути примушений до участі або неучасті у *виборах Виконавчим органом сільської,* селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради є *виконавчий комітет ради, який* утворюється на строк повноважень ради в кількісному *складі, шо визначається відповідною* радою Пропозицію шодо персонального складу виконавчого *комітету вносить відповідно* сільський, селищний, міський голова або голова відповідної ради *Виконавчий комітет сільської,* селищної, міської ради утворюється в складі відповідно *сільського, селищного, міського голови,* районної у місті ради — голови відповідної ради, *заступника (заступників) сільського,* селншного чи міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, *керуючого справами* (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, *управлінь* та *інших виконавчих* органів ради, інших осіб і затверджується радою.До складу *виконавчого коміт^у сільської,* селищної, міської ради за посадою входить також секретар відповідної *ради (у виконавчому* комітеті сільської ради функції його секретаря за рішенням ради може *здійснювати секретар* відповідної ради). До його складу не можуть входити депутати відповідної ради *(крім секретаря* ради).

*ШШШІ*

128. Система местного самоупрявления в *У крайнє.*

*Система місцевого са\нщщшн>ія в Ук/хіїні віЬк)відно Оо статті 5 зазначеного Закону включає*

1. територіальну громаду,
2. сільську, селищну, міську раду;
3. сільського, селиш ного, *міського голову;*
4. виконавчі органи сільської, селищної, міської ради,
5. районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси *територіальних громад сіл,* селищ, міст;
6. органи самоорганізації населення

*Територіальна громада* — це жителі, об'єднані постійним *проживанням у межах села,* селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними *одиницями*, або *добровільне* об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний *центр.Сільські, селищні, міські, районні в містах (у* разі їх створення), *районні, обласні ради складаються з депутатів, які обираються* жителями — громадянами відповідної території на *основі* загального, *рівного та прямого* виборчого права шляхом таємного *голосування* строком (за *Конституцією України) на 4 роки Вибори сільських, селищних, міських голів проводиться за мажорітюрно/о виборчою системою відносної бічтасті* в єдиному одномандатному окрузі, межі якого *збігаються* з *межами відповідної* територіальної громади Участь громадян України в місцевих *виборах є добровільною і ніхто не* може бути примушений до участі або неучасті у *виборах Виконавчим органом сільської,* селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради є *виконавчий комітет ради, який* утворюється на строк повноважень ради в кількісному *складі, шо визначається відповідною* радою Пропозицію шодо персонального складу виконавчого *комітету вносить відповідно* сільський, селищний, міський голова або голова відповідної ради *Виконавчий комітет сільської,* селищної, міської ради утворюється в складі відповідно *сільського, селищного, міського голови,* районної у місті ради — голови відповідної ради, *заступника (заступників) сільського,* селншного чи міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, *керуючого справами* (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, *управлінь* та *інших виконавчих* органів ради, інших осіб і затверджується радою.До складу *виконавчого коміт^у сільської,* селищної, міської ради за посадою входить також секретар відповідної *ради (у виконавчому* комітеті сільської ради функції його секретаря за рішенням ради може *здійснювати секретар* відповідної ради). До його складу не можуть входити депутати відповідної ради *(крім секретаря* ради).

132. Конституционно-правовой статус депутата местного совета и правовые га деятельности. " ННІ

Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - дёЩ, \_ місцевої ради) с представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України" У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний: І) підтримувати зв'язок з виборцями. відповідною територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території, 2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців, 3) брати участь у громадських слуханнях з питань, шо стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу; 4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; 5) визначити і оприлюднити дні. години та місце прийому виборців, інших громадян: вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

Депутат місцевої ради, який не виправдав довір'я виборців, може бчти в будь-який час відкликаний ними у встановленому законом порядку При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має право: І) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання. 2) на невідкладний прийом: 3) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку Та інші права. Дсп>тат місцевої ради с відповідальним перед виборцями свого виборчого округу- і їм підзвітним У своїй роботі у виборчому окрузі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об'єднаннями громадян 1 Ніхто не може обмежити повноваження депутата місцевої ради інакше як *у* випадках, передбачених\* Конституцією та законами України Місцеві ради та їх органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами місцевих рад їх повноважень Кримінальну справу стосовно депутата місцевої ради може порушити відповідно Генеральний прокурор України, заступник Генерального прокурора України, прокурор Автономної Республіки Крим, області, міст Києва або Севастополя в межах його повноважень Депутат місцевої ради не несе відповідальності за виступи на засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за образу чи наклеп На час\* виконання депутатських повноважень депутату місцевої ради надасться відстрочка від призову на строкову військову чи

ВиЯВК ТЧТЛИ/ і-у^чМмИддепутат і

*шш*

134. Основные направления, и ел и, средства конституционной модерни государства и общества.

Недосконалість Основного Закону створює суттєві перешкоди для здійснення необхідних . реформ, адаптації країни до викликів посткризового світу, підриває довіру громадян до державних інституцій та нівелює цінність державного суверенітету

Ініціатива Президента України Віктора Януковича щодо конституційних змін була започаткована, виходячи з чіткого усвідомлення необхідності невідкладної і фундаментальної реформи політичної системи України, шо з обов'язковістю потребує реформування конституційних засад цієї системи Зміни до Основного Закону мають бути результатом кропіткої роботи спеціалістів з урахуванням кращого міжнародного досвіду

Основними напрямами нового конституційного процесу є такі

1. гарантування індивідуальних та соціогрупових прав (тендерних, екологічних, мовно- культурних тошо) відповідно до реальних можливостей держави та встановлення механізму її відповідальності за чітке дотримання цих гарантій;
2. посилення механізмів прямої участі та впливу громадян на владу, прозорості й підзвітності останньої перед громадянами, забезпечення дієвих гарантій дотримання владними інституціями, їх посадовими особами обов'язків і меж компетенції, зокрема уточнення та розширення можливостей для ухвалення державних рішень на всенародному референдумі, обмеження посадових імунітетів, запровадження санкцій за порушення державними органами конституційних приписів,
3. забезпечення балансу повноважень між парламентом як єдиним законодавчим органом, президентом як всенародно обраним главою держави, урядом як вищим органом виконавчої влади та судовою гілкою влади з виокремленням у ній Конституційного Суду України;
4. запровадження дієвого механізму зміни влади у разі неспроможності владних суб'єктів реалізувати свої повноваження,
5. вирішення проблеми рівного представництва інтересів усіх регіонів на центральному рівні, І зокрема у структурі законодавчої влади, або у спосіб створення двопалатного парламенту, або

І зміни виборчого законодавства Створення умов для реалізації механізму децентралізації влади та і зростання ролі місцевих громад у вирішенні важливих питань їхнього життя;

І запровадження механізму забезпечення участі громадян у прийнятті нової Конституції. Досить важливе значення має порядок організації та проведення комплексної конституційної ш\*форми Нова Конституція має стати по-справжньому «спільною справою», результатом Суспільної «домовленості» між громадянами шодо організації своєї держави Оновлення конституції України має відбуватися на засадах верховенства права у спосіб реалізації реституційного права народу змінювати та встановлювати конституційний лад

135. Изменения в Конституции Украины: реалии и проблемы. Псрспекі конституционных преобразований. У 2011 рік Україна увійшла з рішенням Конституційного Сулу шодо неконституційності змін ло Основного Закону, ухвалених у 2004 році Саме Конституція 1996 року може стати тією полггине­правовою моделлю, від якої слід відштовхуватися при модернізації політичної системи країни ь\* інтересах кожного громадянина і суспільства в цілому.

На сьогодні конституційні норми містять низку суттєвих недоліків нечіткість ПрИНЦ.і.іу народовладдя, зокрема права народу змінювати та встановлювати конституційний лад, недосконалий спосіб формування та відповідальності уряду, закріплення неефективної системі\* центральних органів виконавчої влади, відсутність реальних гарантій незалежності судів \*га прокуратури; невідповідність адміністративно-територіального устрою принципам організації ефективної системи влади та управління тощо ш

Недосконалість Основного Закону створює суттєві перешкоди для здійснення необхідних реформ, адаптації країни до викликів посткризового світу,, підриває довіру громадян до державних інституцій та нівелює цінність державного суверенітету

Досить важливе значення має порядок організації та проведення комплексної конституційної реформи Нова Конституція має стати по-справжньому «спільною справою», результатом суспільної «домовленості» між громадянами щодо організації своєї держави. Оновлення Конституції Українці мас відбуватися на засадах верховенства права у спосіб реалізації конституційного права народу змінювати та встановлювати конституційний лад Легітимність процесу зміни Основного Закону може бути досягнута лише в разі широкого, відкритого та вільного обговорення конституційних змін із залученням усіх ПОЛІТИЧНИХ си І .І громадянського суспільства

Президент як гарант дотримання Констіггуції України підтримує ініціативу створення Конституційної Асамблеї, завданням якої стане вироблення узгоджених пропозицій до зміни Основного Закону нашої держави.

Конституційна Асамблея має стати мозковим центром, шо об'єднає незалежних експертів, визнаних фахівців з конституційного права, досвідчених політиків, представників вітчизняних, іноземних та міжнародних правозахисник організацій. Робота Асамблеї будуватиметься на принципах конструктивного діалогу, свободи дебатів і компромісного ухвалення рішень Конституційна Асамблея має бути відкритою та відповідальною перед громадянами України Пропозиції Конституційної Асамблеї обговорюватимуться та схвалюватимуться Верховною Радою з подальшим можливим винесенням їх на всеукраїнський референдум Ідею конституційного референдуму підтримують 60 % українських громадян.