Додаток Г

до п. 3.8.

(Ф \_\_- \_\_\_)

 **НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Навчально-науковий Юридичний інститут

#### Кафедра конституційного і адміністративного права

**Методичні рекомендації**

для підготовки студента

**до практичних занять**

з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн»

для студентів 2 курсу

для галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

Укладач: О.Гусар, к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного і

адміністративного права

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри конституційного і

адміністративного права

Протокол № \_\_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_р.

Завідувач кафедри Пивовар Ю.І.

 стор.

Вступ…………………………………………………………………………....2

Модуль 1. «Основи державного (конституційного) права зарубіжних країн»

Практичне заняття 1. Загальна характеристика державного (конституційного) права зарубіжних країн. Конституції та конституціоналізм у зарубіжних країнах........................................................................................................3

Практичне заняття 2. Форми держави у зарубіжних країнах……………..….…5

Практичне заняття 3. Глава держави та уряд у зарубіжних країнах...................8

Практичне заняття 4. Парламенти та парламентаризм у зарубіжних країнах…9

Практичне заняття 5. Судова влада та конституційний контроль у зарубіжних країнах. Місцеве управління та самоврядування у зарубіжних країнах..……12

Практичне заняття 6. Основи конституційного права Німеччини..………15

Практичне заняття 7.Основи конституційного права Франції…………..…...17

Практичне заняття 8. Основи конституційного права США. Основи конституційного права Великої Британії………………………………..……..20

Список літератури……..…………………………………………………..…..24

ВСТУП

Державне (конституційне) право зарубіжних країн як право­ва (юридична) навчальна дисципліна – це система знань про відповідну галузь і науку. Основна мета навчальної дисципліни – формування певного рівня правової культури юриста на основі засвоєння знань, умінь з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» , а також формування у майбутніх юристів знань, вмінь та навичок для роботи в конституційно - правовому просторі.

Вивчення дисципліни « Державне (конституційне) право зару-біжних країн» сприяє студентами набуттю вміння аналізувати чинне конституційне законодавство зарубіжних країн і механізми його реалізації на сучасному етапі їх розвитку, проводити порівняльний аналіз основних інститутів конституційного права країн розвиненої демократії.

Практикум для студентів напряму 6.030401 « Правознавство» з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» розроблено з метою закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з даного курсу.

 Відповідно до змісту навчальних і робочих програм практикум складається з двох модулів, що логічно поділені на шістнадцять тем, в яких сформульовані питання до семінарських занять, практичні завдання до кожної теми та список джерел.

Під час розв’язання завдань студент повинен продемонструвати вміння оцінювати факти і обставини, виявляти необхідні джерела регулювання, аналізувати правові акти, застосовувати правові акти до фактів та обставин і на цій основі вирішувати проблему, а також обґрунтовувати правові позиції з урахуванням особливостей конституційно-правового регулювання.

Якщо завдання передбачає порівняння, студент повинен продемонструвати навички порівняльно-правового аналізу (вміння правильно ставити мету порівняння, визначати об'єкти та джерела, зіставляти об'єкти, виявляти їх подібності та відмінності, формулювати висновки).

Складаючи логічні схеми, необхідно графічно і текстуально показати елементи досліджуваного явища (процесу) і звʼязки між ними. Під час підготовки доповіді важливо керуватися правилами оформлення письмових робіт у НАУ.

Модуль №1. «Основи державного (конституційного) права зарубіжних країн»

 **Практичне заняття 1**. Загальна характеристика державного (конституційного) права зарубіжних країн. Конституції та конституціоналізм у зарубіжних країнах

1. Предмет і система конституційного права зарубіжних країн.
2. Джерела конституційного права
3. Поняття конституції. Види конституцій іноземних держав
4. Порядок прийняття та внесення змін до конституції.

Основні теоретичні відомості

Конституційне право зарубіжних країн являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють економічну основу держави, форму правління і форму державного устрою, визначають організацію, компетенцію і порядок діяльності вищих органів державної влади, місцевого самоврядування, права, обов’язки і свободи громадян, виборче право і виборчу систему. У зарубіжній науці конституційного права існує три школи: юридична, політологічна, теологічна.

Джерела конституційного права – це писані та неписані норми, які регулюють конституційно-правові відносини. Вони поділяють-ся на формалізовані та неформалізовані. В кожній державі існує власна національна система джерел права. До джерел конституційного права належать: Конституція, конституційні закони, органічні закони, звичайні закони, надзвичайні закони, акти органів виконавчої влади, парламентські статути чи регламенти, судові прецеденти чи рішення суду, звичаї, конституційні угоди, доктринальні джерела, міжнародні міждер-жавні договори.

Конституція є основним джерелом конституційного права, законом, який визначає найхарактерніші риси, особливості та інші важливі характеристики держави і права, закріплює державно-правовий устрій держави. Таким чином вона відображає економіч-ні, соціальні, релігійні та інші особливості держави.

Серед основних характеристик конституцій виділяють основоположний характер, установчість, народність, стабільність, легітимність. Функції конституцій: юридична, політична, ідеоло-гічна.

За часом прийняття розрізняють конституції чотирьох поколінь. За способом зміни та внесення поправок конституції поділяють на жорсткі та гнучкі. За часом дії конституції поділяють на постійні і тимчасові. За способом прийняття конституціїї поділяють на народ-ні і даровані (октроюровані).

Основні поняття: конституційне право зарубіжних країн, джерела конституційного права зарубіжних країн, методи, інститути, суб’єкти конституційного права зарубіжних країн. Конституція, конституціалізм, конституційний контроль, фактична конституція, юридична конституція

Джерела: [13]; [15]; [16]; [17]; [18]; [25]; [27]; [28]; [30];.

Завдання 1

 Завершіть думку: термін «конституційний закон» застосовується в конституційному праві зарубіжних держав для позначення \_\_\_\_\_.

Завдання 2

Яку назву мають акти, що мають силу закону та прирівнювані до закону в зарубіжних країнах (публічні; приватні; акти делегованого законодавства)?

Завдання 3

Відомо, що системотворча функція конституції полягає у тому, що вона забезпечує цілісність і збалансованість правової системи, її динамізм і стабільність, визначає принципові вимоги щодо призначення, змісту та методів галузі права, окреслює єдині засади правотворчості і застосування права, законності та правопорядку, є своєрідним нормативним орієнтиром.

Проілюструйте цю функцію на прикладі конституції країни, яку оберіть за власним бажанням.

Завдання 4

У зарубіжній науці конституційного права існують три основні школи: 1) юридична, 2) політологічна і 3) геологічна. Проміжне положення між першою та другою займає інституціоналізм, що тяжіє більше до політологічної школи. Охарактеризуйте їх суть та наведіть прізвища прихільників кожної їз шкіл.

Завдання 5

Розкрийте значення і співвідношення понять «консти­туціоналізм», «конституціологія», «фактична конституція» і «юридична конституція» .

Яке смислове значення мають терміни: «фіктивна конституція», «формальна конституція», «реальна конституція», «конституційний інститут», «конституційна тяглість (континюітет)», «конституційний дисконтинюітет» ?

Завдання 6

З наведених тверджень виберіть те, яке, на Вашу думку, є правильним. Відповідь обґрунтуйте.

А. Юридичні властивості конституції такі ж, як і будь-якого пра-вового документа.

Б. Юридичні властивості конституції ˗˗ це її ознаки як основного закону держави.

 **Практичне заняття 2**. Форми держави у зарубіжних країнах

1. Поняття форми правління, класифікація форм правління.
2. Поняття монархії, види монархії.
3. Поняття, види республіки.
4. Поняття політичного режиму. Типи політичного режиму.
5. Поняття форми державного устрою в зарубіжних країнах.
6. Загальна характеристика унітарного і федерального устрою держави.

Основні теоретичні відомості

Форма правління *–* це організація верховної влади, яка визна-чається структурним і правовим становищем вищих органів державної влади і залежить від визначення правового становища вищого орану держави – глави держави (виборний – республіка, чи успадкований – монархія).

Політичний режим – це сукупність реальних засобів і методів, за допомогою яких здійснюється державна влада, реальний порядок взаємовідносин частин державного механізму. Політичний режим включає діяльність і органів держави, партій, суспільних організа-цій, і статус громадян.

Види політичного режиму: 1) демократичний; 2) недемократич-ний (фашистський, тоталітарний, авторитарний).

Форма державного устрою *–* це спосіб територіальної органі-зації держави чи держав, які утворюють союз, який обумовлює певні взаємовідносини інститутів держави з органами її складових. Існують такі форми державного устрою: унітарна держава, федерація (основні); конфедерація; автономія.

Основні поняття: монархія, республіка, політико-територіальний устрій, політичний режим.

Джерела: [13]; [17]; [25]; [27].

Завдання 1

На прикладі однієї з країн (за вибором) простежте порядок формування держави, виділивши при цьому роль таких чинників:

* території, її геополітичного положення, кордонів;
* населення, рівня його соціально-етнічної диференціації;
* політичних сил, що боролися за державну незалежність;
* міжнародного середовища, в якому країна знаходилася.

Завдання 2

А. Назвіть пʼять федеративних країн (за вибором) і вкажіть їх субʼєктів.

Б. Перерахуйте десять унітарних країн (за вибором) і розподі-літь в залежності від ступеню самостійності їх терторіальних оди-ниць (децентралізовані країни, централізовані, відносно цент-ралізовані).

Завдання 3

Завершіть думку.

Система методів здійснення влади – це \_\_\_\_.

А. Якщо демократія – влада всіх\_\_\_\_\_.

Б. Аристократія – влада \_\_\_\_\_\_\_.

В. Олігархія – влада \_\_\_\_\_.

Г. Тиранія – влада \_\_\_\_\_\_\_.

Д. Охлократія – влада \_\_\_\_\_.

Завдання 4

Більшість конституцій федеративних держав замовчують права субʼєктів федерації на відділення (сецесію). Які доводи можна навести «за» і «проти» права субʼєктів федерації на сецесію?

Висловіть свою точку зору і аргументуйте її.

Завдання 5

 А. Політичний режим залежить від наявності або відсутності політичної системи. Чому?

 Б. Які норм конституції КНР, що встановлюють основи загального ладу, прямо характеризують Китай як соціалістичну державу?

 **Практичне заняття 3**. Глава держави та уряд у зарубіжних країнах

1. Поняття глави держави, місце в системі влади.
2. Загальна характеристика повноважень глави держави.
3. Правовий статус монарха.
4. Конституційно-правовий статус президента в зарубіжних країнах.

5. Поняття, види і структура урядів.

6. Формування та компетенція урядів, урядова правотворчість.

7. Конституційна відповідальність урядів.

8. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої вла-ди.

**Основні теоретичні відомості**

Глава держави – це посадова особа чи орган, який займає верховне місце в системі органів державної влади, є найвищим представником країни на її території та поза її межами, символом єдності нації і держави.

Конституційно-правовий статус глави держави залежить від форми правління і характеру політичного режиму в тій чи іншій державі.

Як глава держави можуть виступати: спадковий монарх (король, цар, імператор, султан, шах, герцог, великий герцог і т.д.), виборний президент, колегіальний орган, глава держави за сумісництвом, генерал-губернатор, племінний вождь.

Поняття уряду є неоднозначним. В одних країнах (більшості) уряд є органом, який очолює виконавчу владу, в інших країнах під цим поняттям розуміють весь державний механізм, який включає як виконавчу, так і законодавчу та судову владу.

Під урядом розуміють державний колегіальний орган, за допомогою якого здійснюється щоденне поточне управління внутрішньою і зовнішньою політикою, таким чином, це є орган універсальної компетенції, який здійснює виконавчу і розпорядчу владу в країні (таке визначення підходить для країн парламентської та змішаної форми правління. Для країн президентської форми правління та дуалістичних і абсолютних монархій рішення приймаються не більшістю голосів, а главою держави).

Основні поняття: глава держави, уряд, виконавча влада, коаліційний уряд, відповідальність уряду, глава уряду, субделегація, делеговане законодавство, парламентська модель.

Джерела: [22]; [23]; [27]; [28].

Завдання 1

Назвіть особливості конституційно-правового статусу Її Величності Королеви Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Короля Іспанії, Президента США.

Завдання 2

Охарактеризуйте конституційно-правовий зміст системи престолонаслідування. У чому полягає зміст «салічної», «кастильської» , «австрійської» систем престолонаслідування?

Завдання 3

Письмово розкрийте історію виникнення інституту контрасігнатури й порядок, правові наслідки його застосування. Наведіть приклади з двох- трьох конституцій про використання інституту контрасігнатури*.*

Завдання 4

А. Визначте загальні і специфічні риси правового статусу глави уряду Франції, Японії, ФРН;

Б. Порівняйте конституційне закріплення функцій уряду в США, Іспанії, Данії;

В. Проаналізуйте в яких формах виражається політична відповідальність уряду перед парламентом. За яких форм правління вона має місце?

 **Практичне заняття 4**. Парламенти та парламентаризм у зарубіжних країнах

1. Конституційно-правова природа парламенту. Завдання та функції парламенту в конституційних моделях організації публічної влади зарубіжних країн.

2. Конституційно-правовий механізм формування парламенту.

3. Структура парламенту і організація його палат.

4. Компетенція парламентів зарубіжних країн.

5. Конституційно-правовий механізм взаємодії парламенту з інши-

ми органами державної влади

6. Конституційно-правовий статус парламентаря.

7. Поняття, стадії законодавчого процесу.

8. Органи, установи та посадові особи, що діють при парламентах. Інститут лобізму.

**Основні теоретичні відомості**

Парламент *–* це виборний колегіальний орган держави, тобто це вищий орган народного представництва, який виражає суверенну волю народу, покликаний регулювати важливі суспільні відносини, насамперед через прийняття законів, здійснює контроль за діяльністю органів виконавчої влади і вищих посадових осіб.

В історії розвитку парламенту і парламентаризму Виділяють три етапи, а саме

Парламентаризм – це форма державного управління суспільством, якій притаманні керівна роль представницького органу в системі органів держави. Принцип поділу влад є характерним для парламентаризму.

Сучасні парламенти складаються з однієї чи двох палат, хоча історії відомі випадки трьох і шести палат у парламенті.

Порядок формування парламентів залежить від їх структури.

Як правило, однопалатні парламенти обирає населення, а в двопалатному парламенті нижню палату обирає населення, а верхня палата формується у спосіб, передбачений законодавством країни. Термін повноважень палат може збігатися (Італія, Іспанія, Польща), але, як правило, термін повноважень вищої палати є більшим. Законодавство більшості країн встановлює різні вікові цензи для обрання членів верхньої та нижньої палат парламенту. Кількісний склад парламенту визначається у конституціях та інших нормативних актах.

Парламент припиняє свої повноваження після обрання нового складу парламенту, щойно останній розпочне роботу (в деяких країнах після прийняття присяги депутатами).

 Депутати – професійні парламентарі, яких з моменту отримання депутатського мандата наділено спеціальними правами та привілеями, найважливішим із яких є невідповідальність і недоторканність (імунітет) депутата.

Основні поняття: парламент, парламентаризм, лобізм, депутати, індемнітет, імунітет, імпічмент, інтерпеляція, промульгація, парламентський контроль, дебати, резолюція недовіри, регламент.

Джерела: [15]; [16]; [22]; [24]; [26].

Завдання 1

Існує пʼять способів формування парламенту:

1. Прямі вибори;

2. Непрямі, або багатоступневі вибори;

3. Шляхом призначення;

4. На змішаній основі (частину обирають, частину посад передає-ться у спадок).

5. Палата Лордів.

 Охарактеризуйте їх і наведіть приклади країн по кожному із способів.

Завдання 2

З конституцій Швеції Іспанії, Португалії, Фінляндія, Росії, Греції, Ісландії, Японії, Китаю, Ізраїлю випишіть статті, які визначають правовий статус і функції парламенту.

Завдання 3

Правовий статус парламенту зумовлений багатьма факторами, і особливостями історії політичних інститутів відповідної держави, її державного й суспільного ладу, проголошеними в основних законах принципами, існуючими партійними системами і соціально-економічними і політичними умовами. Враховуючи вищенаведене, підготуйте доповідь про парламент країни, обраної Вами.

Завдання 4

До умов, які забезпечують ефективність роботи парламентарів, належать депутатські імунітет і імдемнітет. Проаналізуйте,чим вони відрізняються. Визначте, яка різниця між депутатом і делегатом. Висловіть Ваше ставлення до лобізму і впливу на па­рламентарів груп тиску.

 **Практичне заняття 5**. Судова влада та конституційний контроль у зарубіжних країнах. Місцеве управління та самоврядування у зарубіжних країнах

1.Судова влада в зарубіжних країнах як самостійна гілка державної влади.

2. Основи судової системи в зарубіжних країнах відповідно до державного (конституційного) права зарубіжних країн.

3. Конституційне правосуддя в зарубіжних країнах.
4. Місцеве самоврядування і територіальна автономія зарубіжних країн.

**Основні теоретичні відомості**

Судова влада відповідно до теорії розподілу влад є самостійною і незалежною сферою публічної влади і являє собою сукупність повноважень із здійснення правосуддя, тлумачення норм права з відповідними контрольними повноваженнями спеціально уповноважених органів – судів.

 Специфічною формою діяльності суду є правосуддя. Судовій владі належить роль арбітра у спорах про право. Можна виділити такі напрями здійснення судової влади охорона прав і законних інтересів громадян; охорона правопорядку від злочинів та інших правопорушень; контроль за тим, щоб діяльність державних органів не виходила за правові межі. Виділяють дві основні моделі судових систем: англо-американську (англосаксонську) і романо-германську (європейську континентальну). Залежно від кількості елементів судової системи виділяють дворівневу, трирівневу та чотирирівневу судові системи.

Інститут конституційного нагляду (контролю) – це встановле-ний в більшості країн порядок, в якому здійснюється правова екс-пертиза (оцінка) відповідності законодавства нормам конституції.

Під місцевим самоврядуванням розуміється право і реальна можливість органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину державних справ і управляти нею, діючи в рамках закону, під свою відповідальність та в інтересах населення. Це право здійснюється радами чи зборами, які складаються із членів, обраних шляхом вільного, таємного, рівноправного, прямого, всезагального голосування. Місцеве самоврядування характеризується виборністю, його органи обирають безпосередньо громадян.

Залежно від застосування концепції єдиної державної влади чи розділення державної влади і місцевого самоврядування, від національних особливостей чи традицій держав розрізняють три основні системи здійснення муніципальної влади на місцях: англо-саксонська (США, Велика Британія, Австралія, Канада), романо-германська (континентальна) (Франція, Італія, Польща, Болгарія, Туреччина, Сенегал), іберійська (Бразилія, іспаномовні країни Латинської Америки).

Основні поняття: судова влада, статус суддів, конституційне правосуддя, суддівське самоврядування, релігійні суди, процес, колегія суддів, суди присяжних, оскарження судового рішення. Конституційний контроль. Місцеве самоврядування, автономія, місцева громада, мер, губернатор, бургомістр, радники, муніципальна рада, децентралізація країни.

Джерела: [13]; [17]; [18]; [19]; [20]; [22]; [27]; [28].

Завдання 1

Наведіть приклади країн де суддівський корпус формується шляхом призначення та країн де нижчих суддів обирають громадяни або представницькі органи.

Завдання 2

Зробіть порівняльний аналіз органів конституційного контролю держав, які належать до американської системи та ісламських країн. У чому полягає специфіка правосуддя ісламських країн? Відповідь повинна обов’язково містити назву країни та органу, до компетенції якого входить здійснення конституційного контролю.

Результати оформіть у вигляді таблиці.

 Завдання 3

Здійсніть аналіз та визначте:

А.Співвідношення державних та шаріатських судів у мусульманських країнах;

Б.Обсяги конституційного регулювання судової влади у демократичних (ФРН, Франція, США) та соціалістичних (КНР, КНДР, Вʼєтнам, Куба) державах..

Завдання 4

Проаналізуйте діяльність органів і закладів, що сприяють судовій владі.

 Наведіть приклади країн щодо місця прокуратури в системі державних органів

* Країни, де прокуратура знаходиться у складі Міністерства юстиції \_\_\_\_\_.
* Країни, де прокуратура включена до складу суддівського кор.-пусу (магістратури) і знаходиться при судах\_\_\_\_\_.
* Країни, де прокуратура виді­лена в окрему систему і підзвітна парламенту\_\_\_\_\_.
* Країни, де прокуратура взагалі відсутня \_\_\_\_\_.

Завдання 5

Скільки основних систем здійснення муніципальної влади на місцях розрізняють в залежності від застосування концепції єдиної державної влади чи розділення державної влади і місцевого самоврядування, від національних особливостей чи традицій держав?

Названі нижче країни розподіліть до певної системи місцевого самоврядування. США, Польща Австралія, Росія, Сенегал, Канада, Франція, В’єтнам, Італія, Білорусь, Греція, Туреччина, Великобританія, Корея, Куба, Болгарія, Іспанія.

 Завдання 6

Місцевими органами державної влади КНР є збори народних представників адміністративно-територіальних одиниць та їх комітети. Термін їх повноважень три роки або пʼять років. Чи можна їх розглядати як орган місцевого самоврядування відповідно до європейської традиції? Відповідь обґрунтуйте.

 **Практичне заняття 6**. Основи конституційного права Німеччини

1. Загальна характеристика конституції Німеччини
2. Політична система Німеччини. Особливості партійної системи.
3. Німецький федералізм. Правовий статус земель.

4. Конституційні основи розподілу влади

**Основні теоретичні відомості**

 Нині чинна конституція Німеччини 1949 року офіційно іменується Основним законом, який базується на засадничих принципах демократизму, парламентаризму і розподілу влад, плюралізму, рівності. Німеччина є парламентарною, федеративною, демократичною, соціально-правовою державою. Основний закон може бути змінений лише за згодою двох третин членів Бундестагу (парламенту) і двох третин голосів Бундесрату (палата земель). Перше місце у конституції посідає каталог основних прав із зобовʼязанням держави поважати й захищати гідність людини, право на вільний розвиток особистості. Надається широкий захист від протиправних втручань держави. До класичних прав, що їх називає основний закон, належать свобода віросповідання, свобода слова (включаючи свободу друку) і гарантія власності.

Конституція Німеччини надає широкі права політичним партіям з яких найбільшими є Соціал-демократична партія Німеччини, Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз, Вільна демократична партія.

Республіканська державна форма означає, що не лише федерації, а й 16 окремим федеральним землям надається ранг держав. Вони мають власну, обмежену на певні царини верховну владу, яку вони виконують.

Главою держави у Федеративній Республіці Німеччині є федеральний президент. Він обирається строком на пʼять років Федеральними зборами – конституційним органом, який скликає-ться лише з цією метою і складається з депутатів Бундестагу, а також рівної їм кількості делегатів, що обираються парламентами земель. Більшість актів президента потребує обов’язкової контрасигнації главою уряду або міністрами.

Законодавчу гілку влади представляє двопалатний парламент, який складається з: нижньої палати (Бундестагу) складається з 622 депутатів, що обираються на чотирирічний термін на загальних виборах, та Федеральної Ради (Бундесрату), яка складається з 69 представників земель (кожна з 16 земель має визначену кількість голосів: від 3 до 6).

Виконавчу гілку влади представляє федеральний уряд «кабі-нет», який складається з федерального канцлера і федеральних міністрів. Федеральний канцлер у межах федерального уряду обіймає самостійну, вищу посаду і головує у федеральному кабінеті. Його обирає парламент, а висувається президентом. Уряд здійснює усі функції з управління державою і має право законодавчої ініціативи.

Судова влада представлена Федеральними судами. Федераль-ний конституційний суд стежить за додержанням основного закону. Він складається з двох сенатів, по вісім членів Федерального конституційного суду в кожному. Очолює роботу всього суду і першого сенату голова суду. Робота другого сенату координується віце-головою. Він вирішує спірні питання тлумачення Конституції, наприклад, між федерацією і землями або між окремими федеральними органами.

Основні поняття: основний закон, жорстка конституція, федеральні землі. Бундестаг, Бундесрат, федеральний президент, федеральний канцлер, бургомістр, лантаги, федеральні суди.

Джерела: [2]; [3]; [5]; [11]; [18]; : [9]; [13]; [15]; [22]; [28].

Завдання 1

Охарактеризуйте основний закон ФРН від 23 травня 1949 р. з точки зору різних класифікаційних критеріїв. У чому полягають особливості преамбули конституції ФРН?

Завдання

Визначте орган, який повинен розглядати спір, що виник між урядами двох земель з питання публічно-правового характеру. Відповідь обґрунтуйте посилаючись на відповідну статтю Основного закону.

Завдання 4

Бундестаг ФРН поставив питання про відповідальність
канцлера. Яка форма відповідальності канцлера встановлена консти­туцією ФРН? Яких додаткових умов при цьому слід дотримуватися? Кому надано повноваження для внесення на розгляд цього питання?

Завдання 5

Найважливішим органом судової влади в Німеччині є Федеральний конституційний суд (ФКС), що знаходиться в місті Карлсруе (земля Баден-Вюртемберг). Визначте, з яких двох сенатів складається ФКС та якими строго визначеними повноваженнями вони наділені.

Чи можна стверджувати, що в цілому Федеральний консти-туційний суд покликаний забезпечити рівновагу трьох влад: законодавчої, виконавчої і судової, рівновагу між державою і громадянином?

Завдання 6

У ФРН виник спір між урядами двох земель з питання
публічно-правового характеру. Який орган повинен розглядати цей спір? Обґрунтуйте відповідь посиланнями на відповідну статтю Основного закону.

Завдання 7

Як Ви гадаєте, чому парламент ФРН (Бундестаг) вважається однопалатним парламентом? Розкрийте порядок формування, структуру, місце у системі федеральних органів та компетенцію Бундестагу та Бундесрату.

 **Практичне заняття 7**. Основи конституційного права Франції

1. Загальна характеристика конституції Франції.

2. Основи соціально-економічної системи. Політична система Франції.

3. Конституційні основи діяльності органів влади

**Основні теоретичні відомості**

Конституцією Франції вважається основний закон 1958 р., хоча фактично вона складається з трьох документів: «Декларації прав людини і громадянина» 1789 р., преамбули Конституції 1946 р.; Конституції 1958 р., в якій є посилання на деякі міжнародні акти, (договір про Європейський Союз 1992 р.).Франція є неподільною, світською, демократичною і соціаль-ною Республікою». За формою територіально-політичного устрою Франція - складна унітарна держава (Корсика - політична автономія, Нова Каледонія - щось на зразок «асоційованого штату» ). Конституція встановлює, що держава є децентралізована; у ній існує демократичний державно-правовий режим.

Конституція 1958 р. не містить положень про соціально-економічні структури суспільства; в ній майже немає положень про політичну систему (крім статті про партії), немає розділу про правовий статус особи. Спеціального закону про політичні партії у Франції немає; їх створення і діяльність регулюються законами про асоціації 1901 р. і 1971 р

Президент республіки займає вершину в ієрархії державних органів. У 2000 р. у під час референдуму було прийнято рішення про зміну терміну президентських повноважень з семи років до пʼяти років. Президент республіки обирається абсолютною більшістю голосів. Відповідно до цього положення конституції, формально-юридичні повноваження президента поділяються на повноваження здійснювані ним особисто, і на повноваження, що потребують контрасигнації прем'єр-міністра або відповідальних міністрів. Найважливішим особистим повноваженням президента Франції є право розпускати Національні збори.

Законодавчий орган республіки – парламент, який складається з двох палат – Національних зборів і Сенату. Основна функція парламенту – прийняття законів – сильно обмежена конституцією. Права парламенту обмежено й у фінансовій сфері. Парламент має право контролювати діяльність уряду. Парламент збирається на одну сесію на рік: вона відкривається в перший робочий день жовтня і закінчується в останній робочий день червня

Уряд Франції – Рада міністрів, згідно зі ст. 20 Конституції, визначає і провадить політику нації. До складу уряду входять прем'єр-міністр – глава уряду, міністри, які очолюють міністерства, і державні секретарі, що керують підрозділами окремих міністерств. Уряд відповідальний перед Національними зборами.

 Система правосуддя у Франції включає пʼять різних гілок. Це:
1) громадські суди, де розгляд дрібних суперечок здійснюється непрофесійними суддями-медіаторами; 2) ієрархічна система судів загальної юрисдикції, які розглядають кримінальні та цивільні справи; 3) спеціальні суди (для неповнолітніх, військовослуж-бовців; 4) ієрархічна система адміністративних судів; 5) суди присяжних. Крім того, діють деякі квазісудові органи (наприклад, при Рахунковій палаті  суд бюджетної і фінансової дисципліни).

Основні поняття: П’ята республіка, партії, складна унітарна держава, змішана форма правління. Президент Франції, Рада міністрів, Національні збори, Сенат, Конституційна Рада.

Джерела: [1]; [2]; [7]; [8]; [10]; [11]; [13]; [15]; [22]; [27].

Завдання 1

Ознайомтеся з історією Французської конституції протягом останніх 200 років. Поясніть чому Францію називають «Лабораторією конституцій», а французів ˗ великими споживачами конституцій. У Франції було\_\_ конституцій і\_\_\_\_ полуконституціонних режимів.

Завдання 2

Яка різниця в правничому статусі м. Марсель (Франція) і м. Гамбурга (Німеччина)? Відповідь обґрунтуйте і оформіть у вигляді порівняльної таблиці.

Завдання 3

Розкрийте політичну систему Франції  через тлумачення змісту понять, посилаючись на норми конституції Франції

а) політичний плюралізм;

б) президентська республіка;

в) взаємини держави і церкви;

г) демократична, соціальна республіка;

д) національна незалежність, теріторіальна цілісність.

 Завдання 4

Шістдесят п’ять депутатів Національної асамблеї Франції звернулися в Конституційну раду із заявою, про неконституційність закону. Чи правомірне таке звернення? Чи має право Конституційна рада перевіряти конституційність законів за своєю ініціативою, за зверненням громадян? Відповідь обґрунтуйте.

Конституційна рада не є гарантом дотримання конституції. Зробіть правову оцінку наданому твердженню.

Завдання 5

 Франція є однією з країн засновниць Європейського Союзу і, безумовно, одним з найважливіших акторів світової політики. Має членство у багатьох світових і регіональних міжнародних органі-заціях.

 У Франції знаходяться штаб-квартири таких організацій, як \_\_\_\_\_ (Париж), \_\_\_\_\_(ОЕСР)\_\_\_\_\_\_(Париж),\_\_\_\_\_(Ліон),  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (МБМВ) (Севр).

Завдання 6

 А. У 2012 р Ф. Олланд був обраний 24-м президентом Франції строком на пʼять років. Які конституційні поправки були внесені щодо терміну тривалості президентських повноважень і в якому році?

Б. Прокоментуйте конституційні атрибути президента Франції, що визначені в розділі II [французької конституції](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97).

В. Як називається офіційна резиденція Президента Франції?

 Відповідь на завдання оформіть у вигляді доповіді обсягом до 5 сторінок.

Завдання 7

Національна асамблея і Сенат Франції прийняли поправку до Конституції. На спільному засіданні палат парламенту за ратифікацію поправки проголосували 1/3 членів Національних зборів і 2/4 членів Сенату. Чи має право парламент ратифікувати прийняту ним поправку і чи набуде вона чинності?

 **Практичне заняття 8.** Основи конституційного права США. Основи конституційного права Великої Британії.

1. Загальна характеристика конституції США. Поправки.

2. Конституційні онови організації влади США.

3. Загальна характеристика конституції Великої Британії.
4. Партійна система Великої Британії

5. Конституційні онови організації влади Великої Британії .

**Основні теоретичні відомості**

Конституція США – найдавніша із писаних конституцій, діючих на сьогодні (прийнята 17 вересня 1787 р.). Конституція складається із трьох частин: 1) преамбула; 2) 7 статей і 3) 27 поправок. Конституція закріпила республіканську форму правління, принцип розподілу влад, Верховний суд набув функції конституційного нагляду. Конституцію США відносять до жорстких. Поряд із писаною конституцією діє і так звана жива конституція, яка регулює відносини конституційного рівня та формується конгресом, президентом, верховним судом та включає частково конвенційні норми.

Конституція закріплює федеративну форму територіального устрою. США складається із 50 штатів та федерального округу Колумбія з особливим статусом, на території якого знаходиться столиця країни – Вашингтон. Крім того, до складу США входять і асоційовані держави, які мають обрані парламенти та президентів.

Питання громадянства врегульовано на законодавчому рівні. Розділ ІІІ Зводу законів США присвячений питанням громадянства і натуралізації. Громадянство набувається за народженням та в порядку натуралізації.

Основні політичні партії - республіканська і демократична. Крім того, існує багато інших, дрібніших партій.

У Великій Британії немає єдиного акту, який діє як конституція. Специфічний нестандартний характер британської конституції пояснюється умовами історичного, правового, філософського та політичного характеру (збереження старих феодальних інститутів, що свідчить про компроміс між старими аристократами і новим дворянством та буржуазією, який було досягнуто у ХVII ст.). Вона складається із двох частин – писаної та неписаної, як і всі галузі права цієї держави. Зовні конституційне законодавство здається нечітким, невизначеним.

Права британців регламентуються як статутним правом («Вели-ка хартія вольностей», 1215 р., «Білль про права», 1689 р.,«Акт про права людини», 1998 р. тощо), так і прецедентним правом та конституційними угодами. Не існує загальновизнаного поділу прав та свобод на конституційні та галузеві. Насамперед усі права людини і громадянина є галузевими правами, які обмежуються державою та базуються на основі принципу «кожен може робити те, що не заборонено законом» .

У Великій Британії двопартійна політична система, в якій діє дві політичні партії – консервативна та лейбористська, яка зайняла місце лібералів.

Основні поняття: Білль про права, Декларація незалежності 1776 р., штати, губернатор, графства, президент, віце-президент, сенат, палата представників, Конгрес, федеральні суди, Верховний Суд. Велика хартія вольностей», «Білль про права», «Акт про громадянство», лейбористи, консерватори. палата общин, палата лордів, Високий суд, суд корони, Скотланд-Ярд.

Джерела: [2]; [11]; [13]; [14]; [15]; [18]; [21]; [22]; [23]; ; [27].

Завдання 1

Конституцію США відносять до жорстких, процедура її зміни досить складна. Крім того, поряд із писаною конституцією діє і так звана жива конституція. Поясніть, які відносини вона регулює та ким формується.

Завдання 2

Зобразіть політико-територіальну організацію США (децентралізована, асиметрична федерація) у вигляді схеми.

Завдання 3

А. «Закон однаково справедливий до всіх», – ці слова, написані над головним входом в будівлю\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, і виражають найголовніший обовʼязок яких громадян?

Б. Який суд США наділений відповідальністю за забезпечення справедливості закону щодо всього американського народу і, таким чином, також і в ролі оборонцем і і тлумачем Конституції? Визначте його склад та повноваження.

## В. Чи можуть федеральні судді всіх рівнів в ході розгляду справи вважати закони, підзаконні акти або дії держслужбовців і держвідомств неконституційними? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 4

А. Чи правильне твердження: « Соціально-економічні права ма-ють пряме закріплення у конституції США». З якими особли-востями пов’язана їх реалізація?

Б. Підтвердіть або спростуйте твердження: «Система захисту цих прав на основі клаузул XIV Поправки про «рівність захисту законів» і «належної правової процедури», суперечливо використовується Верховним судом США» .

В. Проаналізуйте історичні періоди розвитку соціальної і економічної політики. Відповідь оформіть у вигляді доповіді (обсяг 5-8 с.)

Завдання 5

У дев’ятимандатному окрузі суперничали чотири політичні партії. Загальна кількість поданих виборцями голосів становить 974600, з них на користь консервативної партії - 242000, либеральної партії - 460000, соціал-демократичної партії - 163536, комуністичної партії - 109064. Визначте результати виборів і розподіліть мандати між партіями: а) за методом Хейра, б) за методом д'Ондта.

Завдання 6

Як загальнонаціональний представницький орган парламент Великої Британії являє собою триєдину установу. Поясніть, наявність яких трьох елементів утворює у правовому сенсі те, що називають британським парламентом. Відповідь оформіть у вигляді схеми, відображаючи звязок і функції цих трьох елементів.

Завдання 7

Політична структура Великої Британії заснована на принципі унітарної держави і конституційної монархії. Система уряду відома як Вестмінстерська система, яка прийнята і в інших державах. Назвіть ці країни і визначте характерні ознаки Вестмінстерської системи.

Завдання 8

Продовжать думку.

Верховний суд Англії та Уельсу очолює лорд – канцлер. Він складається з (\_\_\_\_\_) суду, суду (\_\_\_\_\_), високого суду, апеляційного суду. Охарактеризуйте особливості судової системи Великої Британії.

Завдання 9

Містер Сміт, громадянин Великої Британії, звернувся до суду графства Західний Йоркшир з проханням розглянути його суперечку з сусідом щодо прав на колодязь, розташований між їхніми земельними ділянками. Розглянувши справу, суд виніс рішення на користь сусіда містера Сміта, пославшись на аналогічне рішення, винесене тим же судом трьома роками раніше. До яких судових інстанцій може оскаржити це рішення містер Сміт, і рішення якої інстанції буде остаточним? Чи можна говорити про те, що в даному випадку було застосоване прецедентне право?

СПИсок лІТЕРАТУРИ

1. Конституция Французской Республики. 04.10.1958 г. // Конституции государств Європейского Союза. – М.: Издадельская группа ИНФРА М-Норма. 1997. – С. 655- 682.
2. Конституції нових держав Європи та Азії // Українська правнича фундація. – К. : Право, 1996. – 529 с.
3. Основной Закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г. // Конституции государств Європейского Союза. – М.: Издадельская группа ИНФРА ·М-Норма. 1997. – С. 181– 234.
4. Конституции государств Центральной и Восточной Европы. –М., 1997. – 575 с.
5. Закон о политических партиях от 24 июля 1967 г. // Федеративная Республика Германия: Конституция и законода-тельные акты. М : Прогресс, 1991. – С. 125 – 148.
6. Закон о свободе комуникации от 30.09.1986 г. // Французкая Республика: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1989. – 400 – 421с.
7. Закон о свободе печати от 29.07.1981 г. // Французкая Республика: Конституция и законодательные акты. М. : Прогресс, 1989. – С. 369 – 303.
8. Закон об отделении церкви от государства от 9.12.1905 г. // Французкая Республика: Конституция и законодательные акты.– М.: Прогресс, 1989. – С. 339 – 347.
9. Федеративная Республика Германия: Конституция и законода-тельные акты. – М.: Прогресс, 1991. – 469 с.
10. Французская Республика: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1989. – 445 с.
11. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (4 ноября 1950 г.) // Государство и право. – 1993. – №4. – С. 37-53.
12. Авакьян С. А. Конституционное право: Энциклопедический словарь / Авакьян С.А. – М.: НОРМА, 2001. – 688 с.
13. Баглай М. В. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов. / Баглай М. В, Лейбо Ю. Л, Энтин Л. М. – М.: Изд. група Норма, 2004. – 832 с.
14. Бостан С. К. Державне право зарубіжних країн: Навч.-метод. посіб. / Бостан С. К., Сажне І. В.; Запоріз. юрид. ін-т МВС України. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2001. – 254 с.
15. Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / Георгіца А. З. – Тернопіль: Астон, 2003. – 432 с.
16. Гураль П. Ф., Конституції та конституціоналізм в зарубіжних країнах / Гураль П.Ф., Левицька Г.Р. – Л., 1997. – 108 с.
17. Гринюк Р. Ф. Конституційне право зарубіж них країн: Навчальник посібник / Гринюк Р. Ф., Захарченко М. А [2-е вид.]. – К. : Істина, 2009. – 376 с.
18. Дмитрієв А. І. Порівняльне правознавство: Навч. посібник / А. І. Дмитрієв, А. О. Шепель; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К. : Юстініан, 2003. – 184 с.
19. Маклаков В. В. Конституционные акты Великобритании / Конституции буржуазних государств: Учеб. пособие / Маклаков – М. : Юрид. лит., 1982. – С. 57 - 70.
20. Мартыненко П. Ф. Сравнительное конституционное право. – К. : Изд-во КГУ, 1985. – 87 с.
21. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. / Мишин А. А. [10-е изд.] – М. : «Юстицинформ», 2003. – 512 с.
22. Мишина Н. В. Государственное право зарубежных стран / Мишина Н. В., Михалев В. А., Куранин В. А Волкова Д. Е – К. : Юринком Інтер, 2012. – 416 с.
23. Сухарев А. Я Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник / Сухарев А.Я. - [3-е изд.,]. – М. : Норма, 2003. – 976 с.
24. Страшун Б. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4-т т.: учебн. Т.4. Часть Особенная: страны Америки и Азии / Страшун Б. А. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2001. – 656 с.
25. Ткаченко В. Д. Порівняльне правознавство: підруч. / Ткаченко В. Д. – Х.: Право, 2003. -– 274 с.
26. Топорнин Б. Н. Государственное право Германии / Топорнин Б. Н. В 2-х т., т. 1. – М. : Институт государства й права РАН, 1994. – 312 с.
27. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран.: учебник. / Чиркин В. Е – [7-е изд]. – М. : Норма: Инфра, –2012. – 608 с.
28. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. підручник / Шаповал В. М. – К. : Артек, 2002. – 264 с.