**Лекція**

**Політичні партії і партійні системи**

**Політична партія** (лат. раrs (рагtis) – частина, група однодумців) – це добровільна, активна й організована частина суспільства, створена для виявлення і захисту соціально-економічних, національних, релігійних та інших інтересів політичними методами, тобто шляхом завоювання влади, участі в ній на коаліційній основі чи впливу на її здійснення.

= Організація, що виражає інтереси певної групи населення, мета якої – завоювання прямого, відкритого контролю над владою з тим, щоб використовувати державний механізм для реалізації своїх програмних установ.

«Нервова система влади» – має основний вплив на формування та функціонування структури влади та забезпечує гармонічне функціонування всіх ланок влади в цілому.

**Значення ПП:**

– інститут забезпечення демократії (конкуренція за голоси виборців, політичний плюралізм) – саме представницької демократії.

**Сутність ПП:**

1) ПП як громадська організація:

– членство в ПП є добровільним

– ПП виражає інтереси тільки частини суспільства – об’єднання групи людей в боротьбі за їх спільні інтереси

– порушення внутріпартійних норм не має адміністративної чи кримінальної відповідальності (ПП не може застосовувати примусові заходи, максимум – виключення з ПП)

– членство в ПП не відображається на цивільно-правовому статусі особи

2) ПП як політична організація:

– бере участь в реалізації влади

– можуть створювати фракції в парламенті

– формують представницькі органи влади

– беруть участь у формування правових норм

– якщо особа хоче брати участь в державному житті, вона має вступити до політичної партії

**Причини появи ПП**

– З’являються в період буржуазних революцій, коли з’являються представницькі органи і принципи демократії

– ускладнення соціальної структури та загострення соціальних протиріч

– ускладнення державного механізму і розширення функцій держави

– розвиток засобів комунікації (ЗМІ)

З ХІХ ст. формування основних владних інститутів на партійній основі стало загальновизнаною практикою.

**Функції ПП**

а) посередництво між суспільством і державою

б) забезпечення функціонування політичної системи

– ПП дають можливість кожній особі політично самовизначитися (інструмент боротьби громадян за свої інтереси)

– ПП формулюють інтереси окремих соціальних груп (виражені в програмах ПП – їх розробка є найважливішим завданням ПП)

– ПП дають можливість проводити державну політику у відповідності до волі більшості, водночас враховується воля меншості через діяльність опозиції

– ПП забезпечують механізм зворотного зв’язку між державою і суспільством

– ПП забезпечують інституційні форми виходу з кризових ситуацій (взаємодія правлячої партії та опозиції – чергування демократів і республіканців в США=схема управління кризами)

– підготовка управлінських кадрів і політичних еліт («відділ кадрів для державного апарату»)

– на діяльності ПП тримається весь механізм формування представницьких органів влади, організація і проведення виборчих компаній (як наслідок, партійне забарвлення має весь державний апарат)

– ПП забезпечують ефективну роботу парламенту, вся внутрішня будова парламенту (створення фракцій і комісій) прив’язана до діяльності ПП

– ПП формують і визначають загальний політичний курс і ухвалення законодавства

– ПП мають вирішальний вплив на вибори голови держави

– ПП забезпечують діяльність місцевого самоврядування

**Організаційна будова ПП**

1) Програма – основний партійний документ, декларує стратегічні цілі і шляхи ї досягнення, політичні, економічні, соціальні пріоритети. Показує, чиї інтереси представляє ПП (ліві, праві, центристи ПП)

**Ідеологія** (грец. іdea – поняття, уявлення; logos – слово, вчення) – це система поглядів та ідей, в яких відбивається ставлення людей до дійсності. Інколи – це цілісна теорія, що містить політичні, філософські, соціальні, правові, моральні, релігійні та інші погляди та ідеї на організацію суспільства. Наприклад, теорія постіндустріального суспільства, теорія плюралістичної демократії, теорія конвергенції, марксистсько-ленінська теорія тощо. Значне місце в ідеології партії посідають ідеали й цінності, до яких партія має прагнути. Коли партія приходить до влади, то її концептуальну теорію закладають в основу діяльності уряду, президента. В такий спосіб ідеологія втілюється у життя, стає політикою. Відпрацьовують партійну ідеологію так звані мозкові центри, створені у партійному апараті. Зазвичай, ідеологія партії викладається у вступній частині партійної програми.

2) Соціальна база ПП – електорат – групи населення, які підтримують ПП і її програму

3) Вищий керівний орган ПП – З’їзд ПП – скликаються 1 раз на 2 роки (по-різному)

4) Центральні керівні органи – обираються на з’їзді на чолі з лідером ПП, вирішують усі питання, в т.ч. складання програми, кадрова політика…

5) Апарат – основа ПП (периферійні організації, що будуються за територіальним принципом)

6) Членство ПП: індивідуальне або колективне (в складі Лейбористської партії Великобританії є всі профспілки)

7) Статут ПП – документ, що регламентує організаційну структуру і норми внутрішньопартійного життя

8) Аналітичні та дослідницькі центри (Бруклінський інститут демократичної партії США, Фонд населення республіканської партії США)

9) ПП можуть створювати власті ЗМІ

10) ГОЛОВНЕ: заборона створювати партійні силові структури.

**Класифікація ПП**

ГОЛОВНЕ: як ПП розуміє роль і функції держави і шляхи вирішення економічних і політичних проблем

1) Праві (консервативні) – ставка на приватну власність та приватне підприємництво

– зниження податків як фактор розвитку економіки

– обмежене втручання держави і економіку

– мінімальний державний сектор економіки

– сильна держава («рейганоміка» в США, «тетчеризм» у Великобританії)

– соціальні проблеми не є пріоритетними, повинні вирішуватися приватним бізнесом за рахунок додаткового прибутку від зниження податків

2) Центр (ліберальні) – за ринкові відносини при мінімальній участі держави, держава не має втручатися в економіку або регулювати її

– не допускається втручання держави в сферу громадянського суспільства

– за державою визнається лише роль підтримання правопорядку та забезпечення безпечних умов життя і додержання законів

– орієнтація переважно на середні прошарки населення

3) Ліві (соціалістичні) – за активне втручання держави в економіку та безпосередню участь держави в економічній діяльності

– велика роль державного сектору економіки, націоналізація цілих галузей економіки

– соціальні проблеми є пріоритетними, забезпечення соціальної справедливості, масштабна участь держави в соціальному регулюванні, чисельні соціальні програми

– підвищення податків

**За методами діяльності:**

1) демократичні – діють в рамках законодавства

2) радикальні – допускають можливість порушення демократичних процедур

3) екстремістські – ставка на силу і використання протизаконних методів

**За ставленням до релігії**

1) конфесіональні – активно використовують в програмі ідеологічні постулати християнства, традиційні цінності (ХДС в Німеччині).

На особливу увагу заслуговує діяльність японської партії Комейто (партія «чистої політики»), що об’єднує представників буддійської релігії країни. У програмі цієї партії зазначається, що Комейто веде боротьбу за забезпечення добробуту всього народу і керується концепцією «гуманного соціалізму», закликає до згуртування всіх партій опозиції, крім КПЯ. Партія широко представлена в обох палатах японського парламенту.

2) клерикальні – претендують на контроль суспільства і держави (в мусульманських країнах)

**За національним питанням:**

1) націоналістичні – характерні для держав, де існують міжнаціональні конфлікти, партії національних меншин (Шотландська і Уельська націоналістичні партії у Великобританії).

+) Партія зелених – акцент на вимогах захисту навколишнього середовища + загальнодемократичні і соціальні цінності

**Партійні системи**

= визначаються можливістю і ступенем реальної участі існуючих ПП в формування органів влади і можливістю їх впливати на політичний курс держави.

**Види:**

1) багатопартійні системи (не тотожне поняття багатопартійності або політичному плюралізму, наявність великої кількості ПП характерна для будь-якої демократії)

= у формуванні уряду на рівних умовах беруть участь декілька ПП, що відображено і у виборчому процесі

Характерно:

– демократизм політичного процесу

– відкрита політика, міжпартійна конкуренція і взаємокритика

– наявність різноманітних і альтернативних ідей і концепцій при ухваленні рішень

– гнучкість влади в критичних ситуаціях, створення нових блоків і коаліцій, зміна лідерів

Види багатопартійних систем:

а) багатопартійні системи без домінуючої ПП – в боротьбі за владу беруть участь більш-менш рівні по силі противники. При формування уряду неминучими є союзи і коаліції (але: нестабільність уряду і затримка в його формуванні)

б) багатопартійні системі з 1 домінуючою партією – одна ПП має перевагу перед іншими, вона може контролювати більшість в парламенті і формує однопартійний уряд. Вибори завжди передбачувані, стабільність уряду гарантована.

В) «блокові» багатопартійні системи – характерна різка поляризація політичних сил, що групуються в 2 протилежні блоки. Партії і кандидати, що є поза блоками, шансів на успіх не мають.

2) Двопартійні системи

= стійка перевага на політичній арені двох ПП, які періодично змінюють одна одну в керівництві держави. Одна партія – в уряді, інша – в опозиції. Водночас існують багато інших ПП в державі

Характерно:

– стабільність уряду – однопартійний уряд, вільний від нестабільності коаліційних угод. Пост глави уряду зберігається за лідером ПП

– Проблеми для діяльності третіх партій (// бар’єр на шляху радикальних лівих і правих партій – реальної загрози владі радикали не становлять)

– більш надійний механізм захисту демократії, ніж багатопартійна система

– зміна влади означає різку зміну політичного курсу

– двопартійна система чітко фіксує межі допустимих змін в політичні й системі, не дозволяє ставити під питання основи – ринкову економіку і демократію

3) Однопартійні системи – тільки одна ПП має статус легальної і право формувати уряд // юридично заборонені всі інші ПП

Характерно:

– інститут виборів якщо і збережений, то чисто формально, оеальної альтернативи немає

– зростання партійного і державного апарату, ухвалення політичних рішень переходить до партійного керівництва

– спільний партійний і державний бюджет

– громадські організації не мають самостійності

– офіційна ідеологія

– руйнування інституту прав і свобод людини і громадянина

Сьогодні: Куба, КНДР (+ Африка =- Камерун, Габон)

**Заборонена діяльність політичних партій у Саудівській Аравії, Кувейті, Омані, ОАЕ.**