ЕКЗАМЕНАЦІЇНІ ПИТАННЯ З КУРСУ ПОЛІТОЛОГІЯ

**1. Соц**іально-економічні, політичні і культурні передумови виникнення політології як науки.

феодалізму до капіталізму (виробництво, наука, техніка, наймані працівники, прибуток через освічених робітників)

Швидкий розвиток науки і освіти – науково-технічна революція

Освіта для всіх – світогляд++ (окремої людини так і суспільства в цілому)

Вимагання рівності – ні - конфлікти

**2. Пре**дмет і об’єкт політології.

Кілька підходів у визначенні предмету – 500 визначень політології як науки

**Політологія** – наука, яка вивчає політику, політичні процеси і політичні системи.

Об’єкт: політична сфера життєдіяльності людини та суспільства

**3. Зв'я**зок політології з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами.

*Соціологія* (політична соціологія), *правознавство*, *філософія*, *економіка* (політична економія), політичною історією , *психологія*

**4. Ме**тоди та функції політології.

*Методи*:

Нормативно-ціннісний – оцінка явищ з точки зору справедливості, поваги, моралі; розробити ідеал пол. Устрою

Функціональний – визначення залежностей; зв’язок між економічним розвитком і політ. Устроєм

Структурно-функціональний аналіз – дослідження політики як системи

Інституціональний

Психологічний – врахування природи людини

Історичний, Соціологічний, Біхевіористиський (поведілка людини у політиці)

Функції:

* Службові:

Нормативна – норми діяльності

Планування політ. Процесів

Прогнозування

Огранізаційна функція

- Пізнавальні та критичні

- теоритичний аналіз політ ідей, теорій

- світоглядна

**5. Вит**оки та етапи розвитку світової політичної думки.

**6. Пол**ітичні погляди Стародавнього Сходу.

**7. Пол**ітична думка античності (Платон, Аристотель, Цицерон).

**8. Рел**ігійно-політичні концепції Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський, Нікколо Макіавеллі).

**9. Пол**ітичні уявлення в Україні часів Київської Русі та Литовсько-Польської доби (Ілларіон, В. Мономах, Х. **Філал**ет, І. Вишенський, С. Орихівський, Ю. Дрогобич, П. Скарга).

Вперше – літописи, твори видатних державних та церковних діячів

Ілларіон «слово про закон і благодать»

«Руська правда»

«Повість минулих літ»

**10. По**літичні теорії Нового часу (Т. Гоббс, Д. Локк, Жан-Жак Руссо, Шарль - Луї Монтеск’є, І.Кант, Г.Гегель).

**11. По**літичні теорії XIXст. (А. Токвіль, В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс).

**12. По**літична теорія Марксизму.

**13. По**літична теорія Макса Вебера.

**14. По**літичні теорії XX - поч. XXIст. (З. Бжезінський, С. Хантінгтон, Ю. Хабермас, Р. Дарендорф).

**15. Ук**раїнська політична думка ХІХ – ХХ ст. (М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко, В. Антонович, М. **Груше**вський, І. Франко, В. Винниченко та інш.)

Формувалась під впливом Російскої та Австро-угорської імперій

+ визвольних рух

Кирило Мефодіївське товариство – ідентичність

Соціалізм: грушевський, Володимир Винниченко – народ – рушійна сила

Західна Україна – Франко (соціалізм)

Ліберальний напрям – конституція, правова держава, приватна власність.

20 століття: українські інститути за кордоном

**16. Ви**значення політичної влади та теорії її походження.

**Влада** – це форма соціальних відносин, в основі якої лежить здібність і можливість до реалізації особистої волі задля досягнення встановленої мети, за допомогою авторитету, переконання, мотивації, маніпуляції, примушення, шантажу, насильства та терору.

Марксисти – панування одного класу над іншим

Елітаристи – природний розподіл на еліту і маси

Біхувіористи (поведінкова концепція) – це природньо для людей

**Політична влада** - визначає реальну можливість окремого соціального прошарку, організації, індивідів, проводити свою волю по відношенню до інших груп насильницькими і ненасильницькими засобами для досягнення спільної мети

**17. Оз**наки політичної влади.

компонент суспільної системи в цілому

неможливо привласнити

пов’язана з примусом (може існувати без спец. Апарату)

**18. Ре**сурси і сила влади.

**Ресурси** – те як і чим політ. Суб’єкт взаємодіє на об’єкт. – авторитет, переконання, мотивація, примус, шантаж, насильство, терор.

**Сила влади** – ефективність використання ресурсі влади при впливі на об’єкт. Чим менше їх треба – тим більше сила.

**19. Ле**гітимізм та законність влади.

Законна – отримана згідно із законом

Легітимна – підтримується людьми

**20. Ви**значення політики та її види.

*«Поза політикою сьогодні не може знаходитись жодна людина: якщо людина не займається політикою, то політика починає займатися людиною»*.

«politike» – мистецтво керування державою.

Головна мета – врегулювання протиріч в суспільсті, навчання людей суспільному життю.

**Політика** – форма соціальних відносин, в основі яких лежить проблема набуття, використання і утримання державної влади, з метою реалізації політичних інтересів

Внутрішня, зовнішня:::

**21. Вн**утрішня політика держави та її зміст, особливості внутрішньої політики України.

Між громадяннами та соц. Групами

Види (за сферами життєдіяальності):

* екномічна – врегулювання відносин у економічній сфері
* Соціальна – вр. З приводу місця в суспільстві
* Культурна
* Державно-адміністративна – регулювання відносин у самій владі

За рівнями: Місцева та загальнодержвна

За обсягом: Стратегічна (довгострокова), тактична (короткострокова)

**22. Зо**внішня політика держави, її функції. Особливості зовнішньої політики України.

Регулювання відносин між державами

Головний інструмент – *димпломатія*

Основна функція – гарний клімат всередині

Міжнародні відносини: економічні, політичні, військові, правові, дипломатичні

Найбільш важливі – міждержавні політичні відносини

Функції: захисна, інформаційно-представницька, організаційно-посередницька

*Види політики держав*:

агресивна – рішення внутрішніх проблем через зовн. Пол.

Активна – баланс внутр і зовн.

Пасивна – відмова від суверенітету

Консервативна – збереження свого положення

**23. Ви**значення політичного режиму та факторів, які розкривають його сутність.

Політичний режим – сукупність засобів та методів реалізації державної влади в суспільстві.

Форма, роль держави, систма партій, спосіб голосування, структура політ. Інститутів

Фактори:

- Засоби формування представницьких органів

- взаємовідносини законодавчої, виконавчої і судової влади

- стан і умови діяльності політ. Партій

- гарантіі забезпечення прав людини і громадятина

- порядок функціонування правоохорон. Органів

- політ. Стабільність

- пропорція допустимого і забороненого

**24. То**талітарний і авторитарний режими влади. Сутність, ознаки, спільні та відмінні риси.

«дозволено тільки те, що наказано». Vs «Дозволено все, що не приводить до зміни влади

Тоталітарний:

- від виховання дітей до усього – регулюється і з 1 місця

- конституція – ні, не чули

- опозиція – знищити!

- тільки оф. Ідеологія

- ізоляція населення від зовн. Світу

Авторитарний:

* Сила для контролю
* - немає виборів
* - нема, або майже нема конституції
* - права людини – ні
* - опозиція – знищити!
* - якщо не політ. – просто переслідується
* - 1 партія, або 1 і залежні від неї
* - допускається критика не про політику
* - ізоляція можлива але необов’язкова

**25. Су**тність і ознаки ліберального та демократичного режими влади. Їх відмінність від недемократичних **режи**мів.

Лібералізм: частково констутиціоналізм, розподіл влади – частковий

«Дозволено все, що не приводить до зміни влади

**26. По**няття держави ті її базові ознаки.

Центр політ. Системи, право прийняття законів, примус, управління суспільством за допомогою різних органів

Ознаки:

* Населення
* Територія
* Суверенітет (свобода внутр і зовн. Політ)
* Апарат управління
* Монопольне право прийнятя законів
* Апарат примусу
* Грошова одиниця (право встановлювати)
* Символіка

**27. Ос**новні теорії походження держави.

- неісторияна теорія – людина «істота політична» - породжується в результаті розвитку

- теологічна – результат творіння Бога

- Суспільного договору – зробіть, щоб нам було добре

- Класова теорія

- Теорія насильства – результат завоювань сильних племен слабкими

**28. Ос**новні функції держави і структура державної влади.

Внутрішні та зовнішні

Внутрішні:

- еконоінча (бютжет, плани, фінансування тд.тп)

- правозахисна

- соціальна

- фіскальна – податки

- правоохорона

- культурна

- інформаційна

Зовнішні:

* Захисна
* Міжнародної співпраці
* Підтримання міжнародного світового порядку

Структура:

- Голова держави

- Уряд – вищий виконавчий орган держави

- Керівник уряду – (прем’єр міністр)

- Парламент – законодавчий і представницький орган – ВРУ

**29. М**онархічна форма державного правління та характеристика її різновидів.

Конституційна Монархія (GB) і абсолютна монархія + теократична (Ватикан), Дуалістична монархія, парламентська монархія,

**30. Ре**спубліканська форма державного правління, та її різновиди.

Держ влада здійснюється виборними органами що обираються населенням на певний срок.

Види: президентська, парламентська та змішана.

**31. Сп**ецифіка форми державного правління України.

**32. Ф**едеративна форма державного устрою та її специфіка.

+

**33. Ун**ітарна форма державного устрою. Україна, як унітарна держава.

+

**34. Ко**нфедеративна форма державного устрою, її специфічні ознаки.

+

**35. Пр**авова держава, її визначення, та основні засади (принципи).

- верховенство права

- невтручання держави у справи громадянського суспільства

- охорона прав людини и свобод

- честь, гідність

- рівність закону для всіх

- 3 вітки правління

**36. Го**ловні ознаки правової держави.

Соціально-змістовні та формальні

* правда людини в законах
* Закони, що виявляють волю більшості
* Непорушність прав окремого індивіда
* Взаємовідповідальность між особою і державою
* +
* 3 вітки правліня

**37. Го**ловні ідейно-політичні передумови сучасних концепцій громадянського суспільства.

**38. Вз**аємодія громадянського суспільства з державою.

- сутність грс – забезпечення прав людини.

- економічна основа – відношення ринкового характеру, приватна власність

- політична – демократична правова держава

**39. Ви**бори, визначення, сутність та види.

***Вибори*** – засіб формування вищих органів державної влади, місц.самоврадування, наділення владними повроваженнями посад на певний термін шляхом голосування.

За поділом влади вибори в:

- законодавчі, виконавчі і судові органи

За територією:

* в державні (федеральні) – парламент, президнт
* Регіональні – губернатор, депутат, тощо
* Місцеві (муніципальні) – мерів, дум, рад…

Можуть бути – загальними і локальними.

Загальні – в масштабах країни або регіону. Локальні – при створенні нових адмін.-терит. Утворень, у разі вибуття представників (смерті, тощо)

Чергові і дострокові

Прямі і непрямі – за кандидата або за тих хто буде голосувати

**40. Ф**ункції виборів.

- легітимація і стабілізація політ. Системи

- створення функціонуючої представнцької системи

- мобілізація виборчого корпусу на вирішення актуальних суспільних завдань.

- розширення комунікації, відносин представництва між інститутами влади і громадянами

- рекрутування політ. Еліти (в результаті виборів оновлюєтьсясклад правлячох й опозичійної еліт.

- генерування оновлення суспільства за допомогою конкурентної боротьби альтернативних політ. Програм.

- Артикуляція, агрегація і представництво різноманітних інтересів населення.

- каналізація переведення політичних конфліктів у русло інституйного мирно їх врегулювання

- конституювання ефективної опозиції на її підготовка до виконання функцій політичного керівництва.

- інтеграція різноманітних думаок і формування загальної політ. Волі.

- політична соцалізація населення

- контроль за інститутами влади

**41. Ви**борча система, визначення та загальна характеристика її видів.

Виборча система – сукупність норм, правил принципів і критеріїв проведення виборів та визначення результатів

**42. М**ажоритарна виборча система і її різновиди.

Мажоритарна виборча система (від фр. majorite – більшість) - передбачає, що перемагає той кандидат, котрий набрав встановлену законом *більшість* голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

При застосуванні мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості обраним вважається той кандидат, який отримав по округу більше половини всіх голосів (**50% + один голос і більш**), а при застосуванні мажоритарної системи відносної більшості – той, хто випередив за кількістю голосів усіх своїх суперників. Загалом мажоритарна виборча система застосовується у 76 країнах світу.

Перевагою мажоритарної системи є те, що в ній закладені можливості ефективно працюючого стабільного уряду. Вона дозволяє крупним, добре організованим партіям легко перемагати на виборах і створювати однопартійні уряди.

Основні недоліки мажоритарної системи:

значна частина виборців країни (іноді до 50%) залишається не представленою в органах влади;

партія, що отримала на виборах менше голосів, ніж її суперники, може виявитися представленою в парламенті більшістю депутатських місць;

дві партії, що набрали однакову або близьку кількість голосів, проводять до органів влади неоднакове число кандидатів.

**43. Ос**обливості пропорціональної виборчої системи.

Пропорційна виборча система - порядок визначення результатів голосування, при якому мандати розподіляються чітко пропорційно числу поданих голосів..

До достоїнств пропорційної системи відноситься те, що в що сформувалися з її допомогою органах влади представлена реальна картина політичного життя суспільства, розстановки політичних сил. Вона забезпечує систему зворотного зв'язку між державою і організаціями цивільного суспільства, у результаті сприяє розвитку політичного плюралізму і багатопартійності.

Основні недоліки пропорційної виборчої системи:

виникають складнощі у формуванні уряду

вельми слабий безпосередній зв'язок між депутатами і виборцями, що голосують не за конкретних кандидатів, а за партії;

незалежність депутатів від своїх партій (така несвобода парламентаріїв може негативно позначитися на процесі обговорення і ухвалення важливих документів).

Кваліфікаційної більшості – 2/3 ¾ 4/5

**44. Сп**ецифіка виборчої системи України.

**45. По**літична партія як інститут політичної системи суспільства, визначення та історія виникнення.

**46. Ф**ункції політичних партій у політичному житті суспільства.

**47. Ти**пологія політичних партій.

**48. Па**ртійні системи, визначення та типологія.

**49. Па**ртійна система України, історія і проблеми становлення.

**50. По**літична соціалізація особи, визначення і зміст.

**51. Ет**апи і функції політичної соціалізації.

**52. По**літична участь, як наслідок політичної соціалізації.

**53. По**літичні еліти, визначення, сутність і типи.

**54. Ос**новні теорії політичних еліт та їх специфіка.

**55. По**літичне лідерство та його типологія.

**56. По**літична еліта і лідерство в Україні.

**57. Ви**значення політичної культури і її функції.

**58. Ос**новні концепції політичної культури.

**59. Ст**руктура і зміст політичної культури.

**60. Ти**пологія політичної культурі.