ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інженерії програмного забезпечення

**ІНДИВІДУАЛЬНЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

з дисципліни

. «Громадянське суспільство, економіка і управління» .

Варіант: 6

Рівень вищої освіти             Перший (бакалаврський)

Галузь знань                      12 «Інформаційні технології»

Спеціальність     121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітня програма   «Інженерія програмного забезпечення»

Студент. I курсу, група . ІПЗс-24-1 Лапко Максим Олексійович

Керівник              Бушовська Леся Борисівна

Кількість балів \_\_\_\_\_\_\_

Оцінка за шкалою:

національною\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ЄКТС\_\_\_\_

Хмельницький, 2024

ЗМІСТ

1. Політична свобода як ключовий принцип громадянського суспільства: специфіка розуміння категорії 2
2. Еволюція правового статусу громадянських організацій 6
3. Моделі соціальної політики європейських країн. Можливі загрози для соціального розвитку в сучасному суспільстві 9
4. Охарактеризуйте альтернативні до простої більшості правила голосування? В чому їх переваги та недоліки? За яких умов їх доцільно використовувати? 12

ВИСНОВОК 15

Перелік посилань 16

1. Політична свобода як ключовий принцип громадянського суспільства: специфіка розуміння категорії.

**Політична свобода є фундаментальним принципом функціонування громадянського суспільства. Вона забезпечує громадянам можливість активно брати участь у політичному житті, висловлювати свої погляди, обирати та бути обраними, а також контролювати діяльність органів державної влади. У сучасному світі саме політична свобода виступає основою для дотримання прав і свобод кожного індивіда, створюючи баланс між владою та суспільством. Без цієї свободи громадянське суспільство не може повноцінно функціонувати, оскільки втрачає здатність впливати на державні процеси та захищати свої інтереси.**

**Поняття громадянське суспільство свободи**

**“Громадянське суспільство — це сукупність індивідів, які взаємодіють**

**між собою; остаточним результатом цієї взаємодії є держава. Це сфера**

**соціальної взаємодії між економікою та державою, яка охоплює приватну сферу (особливо сім’ю), сферу асоціацій (особливо добровільних асоціацій), соціальних рухів і форм публічної комунікації.”[1, с. 6]**

**Поняття політичної свободи**

**Політична свобода є комплексним поняттям, яке охоплює низку ключових прав та можливостей. Традиційно вона визначається як право кожного громадянина на участь у політичному житті, включаючи вибори, референдуми, створення політичних об'єднань, а також свободу слова, друку і доступ до інформації. Політична свобода є невід'ємною складовою демократичної системи, що забезпечує громадянам можливість реалізовувати свої інтереси через механізми представницької або безпосередньої демократії.**

**Політичну свободу можна розділити на кілька основних аспектів:**

* **Свобода вибору та голосування. Цей аспект надає громадянам право обирати представників у владні структури та брати участь у прийнятті важливих державних рішень.**
* **Свобода об'єднань. Громадяни мають право створювати та брати участь у діяльності політичних партій, громадських організацій, профспілок тощо.**
* **Свобода висловлювання. Це право дозволяє критикувати дії влади, обговорювати актуальні суспільно-політичні питання, впливати на формування громадської думки.**
* **Свобода доступу до інформації. Забезпечує можливість отримання інформації про діяльність органів влади та їх посадових осіб.**

**Політична свобода як фундамент громадянського суспільства**

**Громадянське суспільство — це сукупність інституцій, організацій та об'єднань, які функціонують незалежно від держави, але взаємодіють із нею для досягнення суспільного блага. Політична свобода є необхідною умовою існування громадянського суспільства, оскільки вона створює простір для активної участі громадян у політичному житті. Завдяки політичній свободі суспільство здатне ефективно контролювати дії влади, виявляти її помилки та сприяти розвитку демократичних інституцій.**

**Роль політичної свободи в громадянському суспільстві:**

* **Активізація громадської участі. Політична свобода стимулює громадян до участі в процесах ухвалення рішень, які впливають на їхнє життя. Протести, петиції, громадські слухання та інші форми громадської активності дозволяють суспільству захищати свої інтереси.**
* **Формування громадської думки. Свобода слова та доступ до інформації сприяють обізнаності громадян про суспільно-політичні процеси, що дозволяє формувати об'єктивну громадську думку.**
* **Запобігання зловживанням владою. Політична свобода забезпечує ефективний контроль за діями влади, виявлення корупційних схем, незаконних дій, порушень прав людини.**

**Специфіка розуміння політичної свободи в різних політичних системах**

**Рівень політичної свободи залежить від політичного режиму, що існує в конкретній державі. В різних системах політична свобода реалізується по-різному:**

* **Демократичні режими. Політична свобода гарантується конституцією і захищається незалежними судами. Громадяни мають широкі можливості для участі в політичному житті, включаючи критику уряду, організацію політичних рухів та доступ до інформації.**
* **Авторитарні режими. Політична свобода істотно обмежена. Вибори часто носять формальний характер, а реальна політична активність громадян обмежується через цензуру, контрольовані медіа та репресії.**
* **Тоталітарні режими. Політична свобода фактично відсутня. Всі сфери суспільного життя, включаючи політику, контрольовані владою. Громадяни позбавлені права на вільне висловлювання, об'єднання та участь у політичному житті.**

**Важливість політичної свободи в сучасному суспільстві**

**Політична свобода є ключовим чинником забезпечення стабільності та сталого розвитку суспільства. Вона сприяє вирішенню соціальних конфліктів, зміцненню довіри між громадянами та владою, а також забезпечує умови для інновацій та прогресу.**

**Особливого значення політична свобода набуває в умовах глобалізації, яка вимагає від суспільств адаптації до динамічних змін у політичному та економічному середовищі. Вона дозволяє громадянам впливати на ухвалення рішень, які мають глобальні наслідки, а також захищати свої права в умовах глобальних викликів.**

**Політична свобода в Україні**

**Україна, як молода демократична держава, зробила значні кроки в напрямку забезпечення політичної свободи. Протягом останніх десятиліть країна пройшла складний шлях трансформації від авторитарної до демократичної системи. Однак цей процес супроводжується численними викликами, зокрема боротьбою з корупцією, забезпеченням верховенства права, протидією зовнішнім загрозам.**

**Після Революції Гідності (2013-2014 рр.) Україна продемонструвала прагнення до зміцнення демократичних інститутів та утвердження політичної свободи. Важливим кроком стало проведення реформ у сфері судової системи, децентралізації, забезпечення свободи слова та боротьби з корупцією.**

**Проте проблеми зберігаються. Серед них:**

* **Політична корупція. Незважаючи на зусилля, корупційні схеми залишаються серйозним викликом.**
* **Зовнішні загрози. Військова агресія з боку Росії створює ризики для демократичного розвитку.**
* **Нерівномірний доступ до інформації. У віддалених регіонах громадяни часто мають обмежений доступ до незалежних джерел інформації.**

**Політична свобода є основою для розвитку громадянського суспільства, забезпечення стабільності та сталого розвитку держави. Її значення неможливо переоцінити, адже без політичної свободи неможливе існування демократичного суспільства. Україна продовжує рухатися до утвердження політичної свободи, долаючи численні виклики.**

1. Еволюція правового статусу громадянських організацій.

Громадянські організації відіграють важливу роль у формуванні та функціонуванні громадянського суспільства, сприяючи реалізації громадських ініціатив, захисту прав і свобод громадян. Еволюція їх правового статусу відображає зміни в суспільних і політичних умовах, які впливають на функціонування таких організацій. У різні історичні періоди правове регулювання громадянських організацій зазнавало трансформацій, залежно від моделі державного управління, рівня розвитку демократії та правової культури суспільства.

**Поняття громадянських організацій**

1. “Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
2. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.
3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.”[2, с. 1]

### Етапи еволюції правового статусу громадянських організацій

1. **Ранній період: обмежений правовий статус**

На початкових етапах розвитку суспільства громадянські організації зазвичай виникали спонтанно і не мали чіткого правового регулювання. У феодальних та абсолютних монархіях держава суворо контролювала будь-яку форму об’єднань громадян, а в деяких випадках їх існування було взагалі заборонено.

**Приклад:** У середньовічній Європі багато об’єднань (наприклад, гільдії чи ремісничі цехи) функціонували під контролем монархії або церкви.

1. **Період індустріалізації: зростання ролі громадянських об’єднань**

Зі зростанням індустріалізації та урбанізації в XVIII–XIX століттях роль громадянських організацій значно посилилася. Саме в цей період почали з’являтися перші правові акти, які визначали їхній статус.

**Особливості:**

1. Визнання права на об’єднання (наприклад, професійних спілок).
2. Перші спроби регулювання діяльності громадських об’єднань через спеціальні закони.
3. Поява благодійних організацій і політичних об’єднань.

**Приклад:** У Франції після Великої французької революції (1789–1799) було проголошено свободу об’єднань, хоча з обмеженнями.

1. **XX століття: утвердження демократичних принципів**

У XX столітті, особливо після Другої світової війни, спостерігається значний розвиток правового статусу громадянських організацій у демократичних країнах. Основною тенденцією стало забезпечення свободи асоціацій на міжнародному рівні.

* **Ключові події:**
  + Прийняття **Загальної декларації прав людини (1948)**, яка закріпила право на свободу об’єднань.
  + Прийняття **Європейської конвенції з прав людини (1950)**, яка також гарантувала це право.
  + Законодавче закріплення процедур реєстрації громадянських організацій, їхніх прав та обов’язків.
* **Особливості:**
  + Громадянські організації отримали більше автономії.
  + Вони стали важливими учасниками суспільно-політичного життя, сприяючи розвитку демократії, захисту прав людини, боротьбі з корупцією.

1. **Пострадянський період: розширення прав і свобод**

Після розпаду СРСР у пострадянських країнах, включаючи Україну, відбулася трансформація правового статусу громадянських організацій. Держави почали впроваджувати законодавство, яке сприяло розвитку громадянського суспільства.

* **Зміни в Україні:**
  + Прийняття **Закону України "Про об’єднання громадян" (1992)**, який визначив загальні засади створення та діяльності громадських організацій.
  + Подальші закони, такі як **"Про громадські об'єднання" (2012)**, які спростили процедури реєстрації, забезпечили більшу прозорість діяльності організацій і розширили їхні права.
* **Сучасний етап:** Громадські організації активно впливають на політичні та соціальні процеси в країні, беруть участь у розробці законодавства, здійснюють моніторинг державної влади.

### Проблеми та виклики правового регулювання громадянських організацій

Незважаючи на значний прогрес у правовому регулюванні, громадянські організації стикаються з низкою викликів:

1. **Адміністративні бар’єри.** У деяких країнах існують складні процедури реєстрації та звітності, що ускладнює діяльність громадських організацій.
2. **Тиск з боку влади.** В авторитарних режимах діяльність громадянських організацій часто обмежується, а їх учасники можуть зазнавати переслідувань.
3. **Фінансова залежність.** Багато організацій залежить від грантів та інших форм фінансової підтримки, що може впливати на їхню незалежність.

Еволюція правового статусу громадянських організацій свідчить про поступовий перехід від жорсткого контролю до визнання їхнього важливого значення в суспільному житті. У сучасних демократичних державах громадянські організації стали ключовими учасниками процесу ухвалення рішень, сприяючи забезпеченню громадянських прав і свобод. Водночас існує потреба у подальшому вдосконаленні правового регулювання для забезпечення їх ефективного функціонування та незалежності.

1. Моделі соціальної політики європейських країн. Можливі загрози для соціального розвитку в сучасному суспільстві

Соціальна політика європейських країн базується на принципах забезпечення гідного рівня життя, соціального захисту та справедливого розподілу ресурсів. Проте в різних країнах використовуються різні моделі соціальної політики, які відображають їхню історію, економічний розвиток та соціокультурні особливості. Незважаючи на успіхи європейської соціальної політики, сучасне суспільство стикається з низкою викликів та загроз, які можуть вплинути на його соціальний розвиток.

**Моделі соціальної політики в Європі**

В європейських країнах традиційно виділяють кілька основних моделей соціальної політики:

1. **Скандинавська (соціал-демократична) модель**

Ця модель базується на принципах універсалізму, високого рівня перерозподілу доходів і всеохопного соціального захисту. Її основні характеристики:

* Широкий доступ до соціальних послуг, включаючи охорону здоров'я та освіту.
* Високий рівень соціальних виплат.
* Прогресивна система оподаткування.
* Сильна роль держави у забезпеченні соціальної справедливості.

Приклади: Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія.

1. **Континентальна (корпоративістська) модель**

Ця модель орієнтована на підтримку трудових відносин і соціальних гарантій для працюючих громадян. Основні характеристики:

* Соціальний захист тісно пов’язаний з трудовою діяльністю.
* Високий рівень пенсійного забезпечення.
* Система соціального страхування, яка забезпечується роботодавцями та працівниками.
* Приклади: Німеччина, Франція, Австрія.

1. **Англосаксонська (ліберальна) модель**

У цій моделі держава забезпечує мінімальний рівень соціального захисту, залишаючи основну роль за ринковими механізмами та приватними ініціативами.

* Низький рівень державних витрат на соціальні потреби.
* Соціальна допомога надається переважно малозабезпеченим верствам населення.
* Висока роль приватних страхових компаній.

Приклади: Велика Британія, Ірландія.

1. **Середземноморська модель**

Характеризується сильною роллю сім'ї у забезпеченні соціального захисту. Основні риси:

* Обмежена система соціальних послуг.
* Висока роль неформальної допомоги від сім'ї та громади.
* Високий рівень безробіття серед молоді та жінок.

Приклади: Італія, Греція, Іспанія, Португалія.

**Можливі загрози для соціального розвитку в сучасному суспільстві**

Незважаючи на позитивні аспекти соціальних політик європейських країн, існують низка загроз, які можуть суттєво вплинути на їхній розвиток.

1. **Демографічні зміни**

Старіння населення є однією з головних загроз для соціальної політики. Збільшення частки літніх людей створює навантаження на пенсійні системи та системи охорони здоров’я.

* Проблема: Недостатнє фінансування пенсійних фондів.
* Можливий наслідок: Зменшення розміру пенсій та підвищення пенсійного віку.

1. **Зростання соціальної нерівності**

Незважаючи на високий рівень соціального захисту в деяких країнах, розрив між багатими та бідними залишається значним. Соціальна нерівність може посилюватися через:

* Нерівний доступ до якісної освіти та медицини.
* Низький рівень заробітної плати в певних галузях.

1. **Міграційні процеси**

Європа зіткнулася з хвилею міграції, що створює додаткове навантаження на системи соціального захисту. Виникають проблеми інтеграції мігрантів у суспільство, забезпечення їхніх прав на соціальні послуги.

* Виклик: Соціальна напруга між корінним населенням та мігрантами.
* Можливі наслідки: Зростання ксенофобії, соціальні конфлікти.

1. **Економічна нестабільність**

Фінансові кризи, інфляція та економічний спад негативно впливають на можливості держав фінансувати соціальні програми.

* Проблема: Скорочення соціальних витрат.
* Наслідки: Погіршення якості соціальних послуг, зростання рівня бідності.

1. **Технологічні зміни та безробіття**

Автоматизація та цифровізація економіки можуть призвести до втрати робочих місць у традиційних галузях.

* Виклик: Потреба у перекваліфікації працівників.
* Загроза: Зростання довгострокового безробіття серед некваліфікованих кадрів.

1. **Екологічні виклики**

Зміна клімату та забруднення довкілля також впливають на соціальний розвиток. Наприклад, природні катаклізми можуть спричиняти зростання витрат на відновлення інфраструктури та соціальний захист постраждалих.

* Наслідки: Погіршення умов життя, зростання витрат на охорону здоров’я.

Моделі соціальної політики європейських країн демонструють різноманітні підходи до забезпечення соціального захисту та справедливості. Кожна модель має свої переваги і недоліки, які залежать від конкретних умов у країні. Однак сучасне суспільство стикається з низкою викликів, які вимагають адаптації соціальної політики до нових реалій. Для збереження соціального розвитку важливо своєчасно реагувати на загрози, впроваджуючи інноваційні рішення та забезпечуючи баланс між економічною ефективністю та соціальною справедливістю.

1. Охарактеризуйте альтернативні до простої більшості правила голосування? В чому їх переваги та недоліки? За яких умов їх доцільно використовувати?

Процес ухвалення рішень у демократичних системах часто базується на правилах голосування. Одним із найпоширеніших є правило простої більшості, за яким рішення приймається, якщо за нього проголосувала більше половини присутніх. Однак це правило не завжди є оптимальним, особливо в складних або конфліктних ситуаціях. У таких випадках можуть використовуватися альтернативні правила голосування, кожне з яких має свої переваги та недоліки.

**Альтернативні правила голосування**

1. **Кваліфікована більшість**

Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше, ніж звичайна більшість, наприклад, дві третини або три чверті голосів.

Переваги:

* Забезпечує ширшу підтримку для ухвалення важливих рішень.
* Зменшує ризик прийняття рішень, які викликають сильний опір меншості.

Недоліки:

* Може ускладнити ухвалення рішень через високі вимоги до кількості голосів.
* Іноді блокує необхідні зміни, якщо значна частина учасників утримується від голосування.

Доцільно використовувати:

* Для ухвалення змін до конституції.
* Для ратифікації міжнародних угод.
* У випадках, коли рішення має значний вплив на суспільство або організацію.

1. **Абсолютна більшість**

Рішення приймається, якщо його підтримує більше половини всіх членів, а не лише присутніх.

Переваги:

* Враховує позицію всіх членів, навіть тих, хто відсутній.
* Сприяє більш легітимному ухваленню рішень.

Недоліки:

* Може бути важко досягти у разі низької явки.
* Створює додатковий бар’єр для прийняття рішень.

Доцільно використовувати:

* У великих організаціях або парламентах, щоб забезпечити представництво інтересів усіх членів.

1. **Консенсус**

Рішення приймається, коли всі учасники погоджуються з ним або принаймні не заперечують.

Переваги:

* Максимальна легітимність і прийнятність рішень.
* Уникнення конфліктів між учасниками.

Недоліки:

* Дуже тривалий процес, особливо у великих групах.
* Може призвести до компромісів, які не завжди є оптимальними.

Доцільно використовувати:

* У питаннях, де важливо досягти єдності (наприклад, у міжнародних переговорах).
* У невеликих групах з високим рівнем довіри.

1. **Правило плуралізму (відносна більшість)**

Рішення ухвалюється, якщо воно отримує найбільшу кількість голосів, навіть якщо це менше половини.

Переваги:

* Швидке ухвалення рішень.
* Забезпечує функціонування системи в умовах, коли досягнення більшості неможливе.

Недоліки:

* Може призвести до ухвалення рішень, які не підтримує більшість.
* Зростає ризик поляризації.

Доцільно використовувати:

* У виборах з багатьма кандидатами, коли немає часу на додаткові раунди голосування.

1. **Правило альтернативного голосування (ранжування)**

Учасники ранжують варіанти за пріоритетом. Переможцем стає варіант, який отримав найвищу загальну оцінку.

Переваги:

* Враховує преференції більшості учасників.
* Зменшує ризик поляризації, оскільки враховуються компромісні варіанти.

Недоліки:

* Складність підрахунку голосів.
* Потребує додаткових ресурсів і часу.

Доцільно використовувати:

* У виборах лідера або прийнятті рішень з великою кількістю альтернатив.

**Умови доцільності використання альтернативних правил**

Застосування кожного із зазначених правил залежить від контексту, зокрема:

1. Рівень значущості рішення: для стратегічно важливих рішень доцільно використовувати правила кваліфікованої або абсолютної більшості.
2. Розмір групи: у великих групах краще підходить правило простої або відносної більшості, тоді як у малих — консенсус.
3. Рівень конфліктності: для зменшення конфліктів доцільно застосовувати консенсус або рангове голосування.

Альтернативні правила голосування забезпечують більш гнучкий і збалансований підхід до ухвалення рішень, порівняно з простою більшістю. Їх вибір залежить від специфіки ситуації, рівня складності питання, а також від необхідності забезпечення широкої підтримки та легітимності. Використання відповідного правила дозволяє мінімізувати конфлікти, врахувати інтереси меншості та забезпечити стабільність ухвалених рішень.

ВИСНОВОК

Виконане дослідження показало, що громадянські організації є важливими суб'єктами громадянського суспільства, які відіграють суттєву роль у формуванні демократичних процесів, захисті прав людини та розвитку соціальних ініціатив. Їхній правовий статус еволюціонував від обмеженого та контролюваного на ранніх етапах до більш автономного та визнаного в сучасних демократичних державах. Вивчення історії становлення громадянських організацій дозволяє зрозуміти вплив політичних та соціальних змін на їх розвиток та роль у суспільстві.

Важливими етапами еволюції стали прийняття міжнародних стандартів, таких як Загальна декларація прав людини та Європейська конвенція з прав людини, що закріпили право на свободу об'єднань. У пострадянських країнах, зокрема в Україні, після здобуття незалежності спостерігається поступове розширення прав громадянських організацій, що відображається у відповідних законодавчих змінах.

Однак, незважаючи на значні досягнення, сучасні громадянські організації стикаються з низкою проблем, таких як адміністративні бар'єри, фінансова залежність і тиск з боку влади, особливо в авторитарних режимах. Це вимагає подальшого вдосконалення правового регулювання, яке має забезпечити більшу прозорість, незалежність та ефективність діяльності організацій.

Загалом, дослідження показує, що громадянські організації стали невід'ємною частиною демократичного процесу, і їхня роль у суспільстві лише зростатиме в майбутньому, що вимагає активної роботи над удосконаленням їхнього правового статусу та умов функціонування.

**ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ**

1. **Карташов А. В., Радченко О. В.** Політична абетка. — Київ: Либідь, 2016. — 48 с.
2. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про громадські об'єднання” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 1)
3. В.А. Головенько “ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВОЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ”

<https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2006/10/80-93__no-5__vol-16__2006__UKR.pdf>)

1. Тарас Гарасимів “ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС СТАНДАРТИЗАЦІЇ”

<https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/nov/19948/garasimiv.pdf>

1. Л.І. Ільчук. к.п.н., доцент “Світовий досвід моделей соціальної політики та їх можливість використання в Україні”

<http://ipzn.org.ua/svitovyj-dosvid-modelej-sotsialnoyi-polityky-ta-yih-mozhlyvist-vykorystannya-v-ukrayini/>

1. ОСВІТА.UA “Поняття, характеристика та риси мажоритарної виборчої системи” <https://osvita.ua/vnz/reports/law/9529/>