**Доповідь**

**На тему: «Норвегія»**

**Виконав:**

**Кривша Б. Г.**

**Норвегія**

Норве́гія, офіційна назва Королі́вство Норве́гія — суверенна та унітарна монархія, територія якої включає в себе західну частину Скандинавського півострова, острів Ян-Маєн і Арктичний архіпелаг Шпіцберген. Антарктичний Острів Петра I та субантарктичний вулканічний острів Буве є заморськими територіями, а тому не входять до складу Королівства. Норвегія також претендує на частину Антарктики, відому, як Земля Королеви Мод. До 1814 року, до складу королівства входили Фарерські острови (з 1035 року), Ґренландія (1261), та Ісландія (1262).

Норвегія займає територію площею у 385 252 км², і має населення чисельністю 5 109 059 осіб (2014). Країна має довгу лінію східного сухопутного кордону зі Швецією (протяжністю 1 619 км). Норвегія також межує з Фінляндією і Росією на північному-сході, а також з протокою Скагеррак на півдні, з Данією на іншому боці. Норвегія має довгу берегову лінію, межуючи з Атлантичним океаном та Баренцовим морем.

Король Гаральд V з династії Шлезвиг-Гольштейн-Сьоннерборг-Глюксбургів є поточним монархом Норвегії. Ерна Солберг стала Прем’єр-міністром у 2013, замінивши на посту Єнса Столтенберга. Бувши конституційною монархією, Норвегія розділяє державну владу між Парламентом, Королем та Верховним Судом, як це прописано у Конституції 1814 року. Між 1661 та 1814, Норвегія була абсолютною монархією, а до 1661 року, Король ділив владу з норвезькою знаттю. Бувши заснованою у 872 році, злиттям кількох дрібних королівств, Норвегія є однією з перших держав Європи та одним з найстаріших досі існуючих королівств у світі. Королівство безперервно існує протягом більше як 1 100 років, а перелік норвезьких монархів включає більше шістдесяти королів та графів.

Норвегія підтримує тісні зв’язки з Європейським Союзом та його країнами-членами (незважаючи на відмову від вступу до союзу на референдумі), так само, як і зі Сполученими Штатами Америки. Норвегія є однією з країн засновників Організації Об’єднаних Націй, НАТО, Ради Європи, Антарктичного Договору та Північної Ради; також членом Європейської Економічної Зони, Світової Організації Торгівлі, та Організації Економічного Співробітництва та Розвитку; і частиною Шенгенської зони.

Країна підтримує комбінацію ринкової економіки та Скандинавської моделі з обов'язковим медичним страхуванням і комплексною системою соціального страхування. Норвегія має значні запаси нафти, природного газу, мінералів, лісоматеріалів, морепродуктів, прісної води, і гідроенергетики. На нафтову промисловість припадає близько чверті валового внутрішнього продукту країни.[7] Норвегія посідає четверте місце у світі в переліку країн за розміром доходу на душу населення, згідно з даними світового банку та МВФ[8]. Країна є найбільшим добувачем нафти і природного газу за межами Середнього Сходу на душу населення.[9][10] З 2001 по 2006[11] а також з 2009 до 2014 років, Норвегія мала найвищий індекс людського розвитку у світі.[12][13][14] Норвегія також очолює список країн за індексом процвітання вже п’ять років поспіль.[15]