**Лекція**

**КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН**

**Парламенти. Глава держави зарубіжних країн. Уряд зарубіжних країн. Конституційні основи судової влади.**

План семінарського заняття

1. Поняття і види парламентів.

2. Статус депутата та повноваження парламентів

3. Місце та роль глави держави в державному механізмі. Монарх − глава держави. Президент − глава держави. Порядок заміщення посади глави держави.

4. Строк повноважень глави держави. Припинення строку повноважень. Повноваження глави держави.

5. Відповідальність глави держави. Імпічмент.

6. Місце уряду в системі вищих органів державної влади. Види урядів. Формування урядів. Склад і структура урядів.

7. Повноваження уряду. Інститут парламентської відповідальності уряду.

8. Місце судової влади в системі органів державної влади. Судові системи.

9. Конституційні принципи правосуддя. Конституційний статус суддів.

Лат. «constitutio» - встановлюю, засновую

= Основний Закон держави, акт вищої юридичної сили, що регулює найбільш важливі супільні відносини в державі.

Поряд з терміном "**конституція**" вживається термін "**основний закон**". Вважається, що для позначення нормативно-правового акта з юридичними властивостями основного закону термін "**конституція**" уперше був вжитий 1780 року в північноамериканському штаті Масачусетс. Для відповідних цілей цей термін було використано 1787 року і в новоутвореній федеративній державі США. Згодом він був прийнятий у Франції (1791 р.) і поширився в усьому світі.

Термін "**основний закон**" для позначення конституційного акта вперше був використаний 1809 року в тексті документа "Форми правління у Швеції". У 1814 р. основним законом було названо чинну й нині конституцію Норвегії, а також прийняту того ж року конституцію Нідерландів.

Зазвичай конституція — це своєрідний **суспільний договір**, який фіксує й узгоджує політичні інтереси різних соціальних груп, прошарків, класів тощо.

За словами німецького соціаліста Ф. Лассаля, чинна **конституція — це фактичне співвідношення сил у країні**; писана конституція лише тоді надійна й має значення, коли є точним відтворенням реальних співвідношень соціальних сил.

Поява конституцій у сучасному їх розумінні пов'язана з епохою буржуазних революцій. Першими такими конституціями вважаються конституції штатів Північної Америки:

Декларація прав Віргінії (1776 p.),

Білль про права Пенсільванії (1776 p.),

конституція Північної Кароліни (1776 p.),

конституція Меріленда (1776 p.),

конституційні акти інших штатів.

У 1787 р. установчими зборами була розроблена і згодом конституційними конвентами штатів ратифікована конституція США

До перших належать Конституція Пилипа Орлика 1710 року, а також

конституції Франції й Польщі 1791 року.

Протягом першої половини XIX ст. конституції були прийняті майже в усіх країнах Західної та Центральної Європи, а у другій його половині — у країнах Латинської Америки, Канаді й Новій Зеландії.

**Функції конституції:**

ПОЛІТИЧНА. Конституція — категорія політична. Її норми безпосередньо пов'язані з політикою держави; у конституції закріплюються основні засади політики держави і суспільства. Конституція визначає правила поведінки усіх учасників політичного процесу в країні

ЮРИДИЧНА закріплює місце конституції в системі правових актів; визначає її як основне джерело права в державі, виступає основою всієї системи правового регулювання суспільних відносин; закріплює найбільш важливі суспільні відносини

ОРГАНІЗАЦІЙНА закріплює механізм здійснення державної влади, систему вищих органів державної влади та місцевого самоврядування, форму держави

ІДЕОЛОГІЧНА формує правосвідомість громадян, їх відношення до державного устрою, закріплює визнані у суспільстві цінності

ІНТЕГРАЦІЙНА є основою всієї системи права, Конституція оформляє національну систему права, об'єднує чинне законодавство, визначає основи законності й правопорядку у країні, норми всіх галузей права, нормотворча і правозастосовча діяльність щодо здійснення правових приписів повинні бути зорієнтовані на конституцію

УСТАНОВЧА встановлює основи державного ладу та політичного режиму

**Властивості конституції**

а) Верховенство - має правове верховенство стосовно всіх інших її актів. Це не просто закон країни, а основний її закон, закон законів, як називав його К. Маркс.

б) конституції властивий особливий порядок її прийняття і зміни, який зазвичай міститься в ній

в) підвищений рівень охорони з боку держави

г) стабільність

д) засадничий характер, оскільки предметом конституційного регулювання є фундаментальні, найважливіші політико-правові, суспільні відносини, що відтворюють сутність суспільства

**ВИДИ КОНСТИТУЦІЙ**

1. У конституційному праві розрізняють **фактичну і юридичну конституції.**

**Фактична конституція** — це наявний суспільний устрій (конституційний лад), основою якого є ті об'єктивні відносини, які визначають найсуттєвіші економічні, політичні, соціальні та інші характеристики суспільства.

Іншими словами, фактичну конституцію становлять органічно взаємопов'язані економічна, політична і соціальна основи суспільства.

Фактична конституція існує в будь-якому суспільстві незалежно від того, чи має юридичне закріплення.

**Юридична конституція** є офіційним визнанням фактичного стану речей, засобом правового впорядкування реальних суспільних відносин.

Фактична і юридична конституції цілком самостійні явища, які не можна ототожнювати. Проте юридичну конституцію можна вважати похідною від фактичної.

Фактична конституція зазвичай випереджає юридичну в часі. Це засвідчує, наприклад, стан справ в Україні періоду 1991-1996 pp.

2. У конституційному праві розрізняють **реальну і фіктивну конституції.**

Якщо фактична і юридична конституції збігаються, то конституційна система є **реальною**, якщо ж вони не збігаються, існують відокремлено, то конституційна система є **фіктивною**, нереальною.

Розбіжності між фактичною і юридичною конституціями можуть існувати в будь-якій країні. І це природно, оскільки певна їх розбіжність запрограмована власне розвитком конституції. Однак у країнах розвиненого конституціоналізму ця розбіжність недовготривала: юридична конституція вчасно достосовується до фактичної. Це стабілізує суспільні відносини, упорядковує їх згідно з цілями і завданнями конституційно-правового регулювання.

Розбіжності між фактичною і юридичною конституціями свідчать про те, що частина норм юридичної конституції стала фіктивною, тобто не відповідає дійсності. Такий стан негативно впливає на суспільні відносини, дестабілізує правову систему, робить її неефективною.

3. Юридична наука досліджує **формальну (писану) і матеріальну (неписану) конституції.**

**Формальна** конституція складається з одного закону або низки законів. Такими є чинні конституції більшості країн світу. Конституція Швеції (складається з трьох конституційних актів) і Фінляндії (складається з чотирьох органічних законів).

**Матеріальна** конституція складається з великої кількості писаних нормативних актів і конституційних звичаїв, наприклад, такою є чинна конституція Великої Британії.

4. За часом дії конституції поділяють на **тимчасові (**з обмеженим строком дії) **та постійні** (без обмеженого строку дії).

Часта зміна конституції зумовлюється нестабільністю політичної та економічної обстановки, частою зміною верхніх ешелонів влади.

Так, до середини 60-х років XX ст. історія Гаїті налічувала 23 конституції, Венесуели — 22, Болівії — 20.

Фактично кілька конституцій було прийнято в Україні впродовж 1917-1920 pp. (універсали, гетьманські закони, власне конституції).

5. За державним режимом конституції бувають **демократичні та авторитарні** (у тому числі тоталітарні), за формою правління — **монархічні та республіканські**, за формою територіального устрою — **федеративних та унітарних держав**.

6. За порядком внесення змін і доповнень — **гнучкі, жорсткі та змішані**.

ГНУЧКІ - зміни та доповнення вносяться до Конституції шляхом прийняття звичайного закону

ЖОРСТКІ - зміни та доповнення вносяться в більш складному порядку - кваліфікованою більшістю у парламенті, подвійним вотумом шляхом референдуму, а також ратифікації доповнень законодавчими органами

ОСОБЛИВО ЖОРСТКІ - зміни та доповнення вносяться в особливому порядку - проведенням референдуму, затвердження поправок органами суб’єктів федерації та ін.

ЗМІШАНІ - окремі частини конституції змінюються по-різному

7. Залежно від процедури прийняття розрізняють конституції

– откройовані (даровані),

– "народні" (тобто прийняті на підставі проведення референдуму), прийняті парламентом, установчими зборами (Конвент)

– договірні

Конституції різняться за формою і структурою.

**Форма конституції** — це спосіб відтворення і організації конституційних норм та інститутів.

Конституція може функціонувати у вигляді моно-конституційного акта чи сукупності актів.

Конституції першого виду називають ще **кодифікованими**, другого — **некодифікованими**.

До першого виду належать конституції Німеччини, Іспанії, Мексики, до другого — конституції Швеції і Фінляндії.

Конституція Великої Британії належить до некодифікованих конституцій. Вона об'єднує парламентські закони, судові рішення-прецеденти, доктринальні тлумачення, статути, конституційні угоди, які містять так звані конвенційні норми.

У переважній більшості країн структура конституції має сталий характер, включає низку елементів: **преамбулу, основну частину, заключні, перехідні та додаткові положення**.

Преамбула, як правило, відіграє політичну й ідеологічну функції і не є типовою правовою нормою. Вона становить декларацію з притаманними їй цілями і завданнями.

Основна частина конституції включає інститути і норми, які розкривають її зміст.

**За формою внесення змін до конституції розрізняють:**

а) конституції, де зміни вносяться до основного тексту (Україна)

б) конституції, де поправки складають окремий список, сам текст конституції змінам не підлягає (США)

**Конституціоналізм –** це:

1) правління, обмежене конституцією, політична система, що спирається на конституцію і конституційні методи правління;

2) політико-правова теорія, що обґрунтовує необхідність встановлення конституційного ладу.

Конституціоналізм визначають також як теорію і практику конституційного будівництва.

Елементами конституціоналізму є фактична і юридична конституція, конституційна теорія і практика, конституційні відносини.

Конституціоналізм не можна ототожнювати з конституційним законодавством або процесом його реалізації, оскільки це складові конституціоналізму.

**Правова охорона конституції** – сукупність засобів і способів, за допомогою яких досягається суворе дотримання режиму конституційної законності, відповідність конституції всіх інших правових актів, які приймаються державними органами, дотримання принципу неприйняття або відміни вже прийнятих неконституційних правових актів, а також їх окремих норм.

**Конституційний контроль** – перевірка на відповідність конституції:

законів

підзаконних нормативних актів

міжнародних договорів

дій посадових осіб

**Види конституційного контролю:**

За часом реалізації (попередній, наступний)

За місцем здійснення (внутрішній, зовнішній)

З точки зору правових наслідків (консультативний, установчий)

За обов’язковістю проведення (обов’язковий, факультативний)

**Органи конституційного контролю**

Не судові органи (Франція) – президент, парламент, уряд

Судові органи – суди загальної юрисдикції (Японія, США), Верховний суд (Австралія, Ірландія), спеціальні суди (Австрія, Іспанія, Польща )