Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

РЕФЕРАТ

з правознавства

ВИБОРЧЕ ПРАВО ТА ВИБОРЧА СИСТЕМА В УКРАЇНІ

Виконав студент:

Борщов М.І.

Група:

АМ-181

Одеса ОНПУ 2018

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................3 ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРЧОГО ПРАВА............................3

1.Поняття та сутність виборчого права.................................................................3

2.Принципи виборчого права.................................................................................4

РОЗДІЛ 3. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ …...............................13

3.1. Сутність виборчої системи13

3.2. Мажоритарна виборча система14

3.3. Пропорційна виборча система17

3.4. Змішана виборча система22

ВИСНОВКИ25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ28

￼

ВСТУП

У більшості сучасних держав вибори є невід'ємним елементом суспільно-політичного життя. Від їх характеру багато в чому залежить ступінь демократизму політичного режиму. У сучасних демократичних державах вибори являють собою основну форму волевиявлення населення, форму реалізації народного суверенітету як одного з основних конституційних принципів. Участь у виборах є найважливішим засобом, за допомогою якого виборці мають право і можливість прямо чи опосередковано здійснювати контроль за формуванням та діяльностю як законодавчих, так і виконавчих органів влади (президента, парламента, уряду) , органів місцевого самоврядування, певної категорії посадових осіб, які отримують свій пост в результаті виборів.

ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРЧОГО ПРАВА

* 1. Поняття та сутність виборчого права

На сьогодні загальноприйнятим є підхід, що сформувався ще за часів Французької революції. Він отримав своє вираження в її першому конституційному досвіді - в Конституції 1791 року, згідно до якої виборче право розглядалося в об'єктивному та суб'єктивному сенсі.

В об'єктивному сенсі - це система конституційно-правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з виборами органів держави й місцевого самоврядування. Об'єктивне виборче право регулює виборчу систему в широкому значенні. Зазвичай, предметом виборчого права вважаються пов'язані з виборами суспільні відносини, в яких прямо або опосередковано беруть участь громадяни.

Суб'єктине виборче право – це встановлене законом суб'єктивне право громадянина особисто брати учатсь у виборах представницьких органів публічної влади або їх посадових осіб. Воно складається з активного і пасивного виборчого права.

Активне (право голосу) – це право громадянина стати активним учасником державно-правових відносин, які винакають при проведенні виборів, референдумів та при реалізації права на відкликання депутата у тих країнах, де це право передбачено.

Пасивне (право бути обраним) – це право громадянина обиратися до виборних органів держави і місцевого самоврядування, право бути зареєстрованим як кандидат, проводити передвибору пропаганду, агітацію, працювати у виборчих округах.

* 1. Принципи виборчого права

Вибори як форма волевиявлення народу здійснюється за певними принципами - основоположними ідеалами, загальнообов’язковими безперечними вимогами. Визнання, реалізація і дотримання яких робить ці вибори насправді народним волевиявленням. Недотримання або порушення цих принципів підриває легітимність виборів, а отже – і обраних органів влади та самоврядування. Загальновизнаними основними принципами виборів є принципи загального, рівного та прямого виборчого права через таємне голосування. Ці принципи набули закріплення у конституціях більшості країн світу (ст. 10 Конституції Болгарії; ст. 3 Конституції Франції; ст. 116 Конституції Португалії; ст. 68 Конституції Іспанії)3.

Принцип загального виборчого права означає, що виборчі права (або хоча б активне виборче право) визнається за всіма дорослими й психічно здоровими людьми. Це максимум можливого і розумного, який практично ніде не досягається. Загальність означає відсутність дискримінації за будь-якими підставами (статтю, національністю тощо), тобто неможливість відсторонення від виборів яких-небудь громадян або груп населення.

Принцип рівного виборчого права передбачає рівну для кожного виборця можливість впливати на результати виборів. Він є наслідком і одним із найважливіших проявів конституційно гарантованої рівноправності громадян.

Принцип таємного голосування полягає у виключенні зовнішнього спостереження й контролю за волевиявленням виборця. Сенс його – в гарантії повної свободи цього волевиявлення.

Принцип вільних виборів означає, що виборець сам вирішує, чи брати йому участь у виборчому процесі, а якщо брати, то якою мірою. Звідси випливає, що, визначаючи результати виборів, не слід зважати на те, який відсоток виборців проголосував: якби хоч один проголосував, то вибори відбулися. Цей принцип характерний для багатьох країн з англосаксонською правовою системою.

Участь у виборах розглядається як громадянський обов'язок кожного виборця. Але за неучасть у виборах не настає якої-небудь відповідальності. Проте далеко не у всіх зарубіжних країнах участь у виборах вважається тільки громадянським обов'язком (Австрія, Бельгія, Італія, Нідерланди та ін.). Там установлюється відповідальність за ухилення від участі у виборах. Наприклад, в Австрії особа, яка ухилилася від участі у виборах, піддається штрафу в розмірі 1 тис. шилінгів, а в Пакистані передбачено кримінальну відповідальність у вигляді каторжних робіт до б років і штрафу в розмірі 5 тис. рупій. Разом із тим слід визнати, що й у нас помітно знижується активність виборців, зростає абсентеїзм, тобто ухилення від участі в голосуванні, що варто розглядати як результат утоми від нескінченної політичної боротьби і як кризу довіри до нинішніх владних структур.

Також виділяють “нові” принципи виборчого права, які не є загальновизнаними, але їх введення пов’язане накопичення великого досвіду у проведенні виборів та виникненням у зв’язку з цим певних закономірностей їх проведення. До нових принципів виборчого права відносять принцип регулярності і періодичності виборів, принцип свободи і гласності виборів, принцип чіткого визначення прав та повноважень суб’єктів виборчого процесу, принцип об’єктивності визначення результатів голосування, принцип конкурентності виборів, принцип відповідальності учасників виборчого процесу, принцип гарантованого судового захисту прав суб’єктів виборчого процесу.

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ

3.1. Сутність виборчої системи

Велике значення для функціонування політичної системи в зарубіжних країнах мають виборчі системи, від характеру яких значною мірою залежить склад центральних і місцевих представницьких установ, а також результат виборів посадових осіб – від президентів до муніципальних чиновників.

Вибори — демократичний спосіб здобуття влади, оновлення особового складу її органів та інститутів. Це такий політичний інститут, який дає змогу індивідам та соціальним групам сформулювати свої вимоги, що відображують їхні інтереси, а також забезпечити підтримку тих політичних лідерів, чиї дії відповідають очікуванням більшості населення. Відбуваються вони за певними виборчими системами, які є важливими суспільними інститутами, тісно пов´язаними з політичною культурою і традиціями країн, відображають історію, характер суспільства, його потреби.

Термін «виборча ситема» використовується у вузькому і широкому розумінні. Під виборчою системою в широкому розумінні розуміють процедуру проведення виборів взагалі. А в вузькому сенсі:

- це встановленний законом спосіб визначення результатів голосування і результатів виборів (розподілення мандатів згідо до результатів голосування).

- це сукупність правил і законів, що забезпечують певний тип організації влади, участь суспільства у формуванні державних представницьких, законодавчих, судових і виконавчих органів, вираження волі тієї частини населення, яка за законодавством вважається достатньою для визначення результатів виборівлегітимними.

Залежно від способу визначення результатів голосування виборчі системи поділяють на мажоритарні, пропорційні та змішані.

3.2Мажоритарна система

Мажоритарна система  — система визначення результатів виборів, завдяки якій депутатські мандати (один або кілька) отримують тільки ті кандидати, які отримали встановлену законом більшість голосів, а усі інші кандидати вважаються не обраними.

Мажоритарна система ділиться на наступні основні види:

1) Мажоритарна система відносної більшості - обраним вважається той кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, а у випадку рівності голосів питання вирішується шляхом жеребкування або проведенням повторних виборів (Україна та більшість інших країн світу). При такій системі вибори, як правило, проводяться в одномандатних округах, тобто від округу обирається один депутат. Набагото рідше зустрічається багатомандатні округи, коли від округу обирається декілька депутатів (вибори колегії президентських вибірників у США в штаті або федеральному окрузі, в яких змагаються списки вибріників).

2) Мажоритарна система абсолютної більшості (обраним вважається депутат, за якого проголосувало більше половини виборців, що прийшли на вибори, тобто 50% + 1 голос.;

3) Мажоритарна система кваліфікованої більшості (обраним вважається кандидат або список, який отримав певну кваліфіковану більшість голосів виборців, яка є більшою за абсолютну (2/3, ¾). Така система зустрічається дуже рідко через її низьку результативність. Застосовується у Чилі, до 1993 року в Італії при виборах Сенату.

Своєрідним різновидом мажоритарної виборчої системи є кумулятивний вотум і система єдиного непередаваного голосу.

Кумулятивний вотум – кожен виборець в багатомандатному виборчому окрузі має стільки голосів, скільки слід вибрати кандидатів, або інше число встановлене законом, але в усіх виборців воно рівне. Виборець може віддати одному кандидату всі голоси, або декілька різним кандидатам. Така система застосовується на виборах в органи місцевого самоврядування на деяких землях Німеччини.

Система єдиного непередаваного голосу (напівпропорційна) – в багатомандатному виборчому окрузі виборець голосує тільки за одного кандидата з того або іншого партійного списку. Обраними вважаються кандидати, що набрали більше голосів ніж інші, тобто при визначеннні результатів голосування діє принцип мажоритарної системи відносної більшості.

3.3Пропорційна система

Пропорційна система (лат. proportіo — спів розмірність) — система визначення результатів виборів, при якій депутатські мандати розподіляються між партіями пропорційно кількості поданих за них голосів виборців у багатомандатному окрузі. Тобто чим більший відсоток голосів отримала партія на виборах, тим більший відсоток депутатів вона буде мати у парламенті. Тобто вона будується не на принципі більшості, а на принципі пропорційності між отриманими голосами і завойованими мандатами (такі вибори є строго партійними - Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Норвегія, Австрія, Бельгія). Пропорційна система набула поширення в багатьох країнах світу.

Списки кандидатів можуть бути зв'язаними і вільними. За зв'язаного списку виборець не має права внести зміни до списків, представлених партіями. За вільних списків виборці мають таке право.

За впливом виборців на розташування кандидатів у списку для голосування розрізняють пропорційні системи:

а) з жорстокими списками;

б) з префенціями;

в) з напівжорсткими списками.

При застосуванні жорстоких списків виборець голосує за список партії в цілому. У виборчому бюлетні вказуються тільки назви партій, певна кількість перших кандидатів за партійним списком (Іспанія, Ізраїль, Україна).

Система префенцій (лат. praeferre — перевага) надає можливість виборцю голосувати не лише за конкретну партію, а й робити помітку навпроти номеру того кандидата від цієї партії, якому він віддає свій голос (Фінляндія, Бельгія, Нідерланди).

Система напівжорстких списків передбачає можливість голосування як за списком у цілому, так і визначати префенції, помітивши або вписавши прізвища одного чи кількох кандидатів.

Різновидом пропорційної системи є система єдиного переданого (переходить) голосу - виборець має лише один голос, але цей голос він може використовувати не для голосування за партійний список, а тільки для преференційного (переважного) голосування за одну з кандидатур будь-якого партійного списку кандидатів.

3.4 Змішана виборча система

Сутність змішаної виборчої системи полягає в тому, що одна частина депутатських мандатів розподіляється на основі принципів мажоритарної системи, а інша - відповідно до принципів пропорційної системи. Представництво будь-якої політичної партії складається з суми мажоритарних і пропорційних мандатів, вибори проходять в один тур.

Одним із найпоширеніших варіантів змішаної системи є рівне комбінування, що передбачає обрання половини депутатів мажоритарним шляхом, а іншої — пропорційним.

Необхідно наголосити, що мета змішаної виборчої системи полягає в тому, щоб створити правлячі більшості, забезпечити оптимальне представництво різних політичних течій і зберегти зв’язок між виборцями та обраними представниками, що не завжди можливе під час жорсткого застосування системи мажоритарного або пропорційного представництва.

Таким чином, змішана виборча система являє собою компроміс між пропорційною і мажоритарною системами, тобто компроміс між парламентською і урядовою стабільністю, яку забезпечує мажоритарна складова виборчої системи, та справедливим представництвом у парламенті політичних сил і регіональних інтересів, яке має місце при застосуванні пропорційної виборчої системи.

Світовий досвід застосування змішаної виборчої системи протягом останніх десятиліть підтвердив її привабливість для пересічного виборця порівняно з мажоритарною системою, що пояснюється зростанням мотивації виборця, який, окрім впливу на вибори у своєму одномандатному окрузі, отримує змогу долучатися до загальнонаціональної політики через наявність партійних виборчих списків.

Тож, змішана виборча система сприяє укрупненню політичних партій або блоків при одночасному дотриманні принципу пропорційності, а це забезпечує формування стійкого уряду, надає можливість збереження зв’язку між виборцями й обраними ними депутатами, який порушується пропорційною системою, дозволяє забезпечити водночас і представництво регіонів, і соціо-етнічних груп, і партій, в умовах становлення багатопартійності сприяє розвитку політичних партій.

ВИСНОВКИ

Питання виборчого законодавства та практики його застосування постійно перебувають у центрі уваги. Проблема пошуку оптимальної моделі виборчої системи залишається дуже актуальною, оскільки виборча система відіграє важливу роль в політичному житті будь-якої демократичної країни. Виборча система перебуває у самому центрі демократичної політичної системи, оскільки її завдання полягає в тому, щоб перетворити волю суверенного народу у визначення його законних представників.

Вибори – це участь громадян в здійсненні державної влади шляхом висунення зі свого середовища кандидатів і обрання їх в органи державної влади і органи місцевого самоврядування.

Основні принципи виборчої системи і виборчого права (в обох значеннях) закріплюються у конституціях, а докладно виборча кампанія регулюється чинним законодавством (виборчими законами, законами про вибори тощо).

Виборча система — сукупність правил і законів, що забезпечують певний тип організації влади, участь суспільства у формуванні державних представницьких, законодавчих, судових і виконавчих органів, вираження волі тієї частини населення, яка за законодавством вважається достатньою для визначення результатів виборів легітимними. Розрізняють такі виборчі системи: мажоритарна, пропорційна, змішана

Мажоритарна - порядок організації виборів і визначення результатів голосування, за якого обраним вважається кандидат (або список кандидатів), що отримав більшість у виборчому окрузі. Поділяється на мажоритарну систему абсолютної більшості, коли для обрання необхідно отримати більше половини голосів, і мажоритарну систему відносної більшості, коли достатньо зібрати більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами. За цієї системи партія, за яку проголосувало виборців менше, ніж за її основного суперника, може отримати більшість місць у парламенті. В несприятливі умови ставить дрібні партії, прибічники яких позбавляються представництва. Тому інколи використовували обмежено мажоритарні системи, які передбачали квоти для меншості. Але мажоритарна система уможливлює створення стійких урядів, бо вони спираються на стійку більшість у парламенті. За цією системою відбуваються вибори у 76 країнах світу. Серед розвинених країн мажоритарна виборча система є традиційною для Великої Британії, Франції, Канади та США. Як правило, мажоритарна виборча система застосовується у країнах, де існує суперництво двох сильних політичних партій.

Пропорційна виборча система - це голосування за списки кандидатів від політичних партій або інших політичних сил і розподіл місць у парламенті (депутатських мандатів) пропорційно до кількості голосів, відданих за списки. Нині вибори за пропорційною системою відбуваються у 49 країнах світу, в тому числі у 25 європейських (Іспанія, Португалія, Австрія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Росія). Ця виборча система застосовується, як правило, в тих країнах, де є кілька впливових партій, але жодна з них історично не має стабільної більшості в парламенті.

Змішана - порядок ораганізації виборів і визначення результатів голосування, у якому поєднані елементи мажоритарної та пропорційної систем. Ця системама здатна забезпечити конфігурацію політичних сил у парламенті відповідно до співвідношення сил у суспільстві на час виборів, долаючи недоліки і реалізуючи переваги виборчих систем. ця система сприяє укрупненню партій та їхніх блоків і водночас істотно не порушує представництва населення та принципів пропорційності. Такий тип виборчої системи діє в Україні, Німеччині, Польщі, Литві, Росії. В Австралії палата представників формується за мажоритарним принципом, а сенат – за пропорційним. Вона діє у майже 20 державах світу, особливо тих, де триває пошук найефективніших виборчих систем відповідно до національних та інших особливостей.

Таким чином усі виборчі системи мають свої певні недоліки та переваги, неможливо виділити з них одну «найкращу» та оптимальну для будь-якої країни, тому що її недоліки і переваги, можна оцінити лише у взаємодії з типом політичної системи, формою правління, характером політичної культури громадян конкретної країни, природою діючих у ній політичних партії, станом громадянського суспільства тощо. На кожному історичному етапі виборча система може або сприяти демократичному розвитку країни, або гальмувати його. Тому виборчі закони перестають відповідати своїм цілям мірою того, як розвиваються інші інститути суспільства і держави. Не випадково в умовах великих суспільних змін виборча система змінюється досить часто.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституционное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Мишина, А.Р. Крусян, Д.Я. Гараджаев и др. – Харьков: Право, 2015. – 848 с.
2. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М.С. Горшенькова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.
3. Конституційне (державне) право зарубіжних країн : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко – 2-ге вид., стереотип . – Київ : Видавець Паливода А.В., 2011 . – 238 с.
4. Конституційне право зарубіжних країн : навчальний посібник для вузів / [Роман Федорович Гринюк](http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/189967/source:default), [Микола Андрійович Захарченко](http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/255449/source:default) . – 2-ге вид., перероб. і доп . – Київ : Істина, 2009 . – 373 с.
5. Конституційне право зарубіжних країн. Том 1: Загальна частина/ під ред. д.ю.н., проф. Н.В. Мішиної та доц. В.О. Міхальова. – Дніпропетровськ «Середняк Т.К.», 2014. – 340 с.
6. Баглай М.В., Лейбо Ю.І., Ентін Л.М. Конституційне право зарубіжних країн.- М .: Норма - ИНФРА-М, 2009. - 467 с.
7. Конституційне право України : підручник / за ред.: В. П. Калісник, Ю. Г. Барабаш. – Х. : Право, 2010. – 416 с.
8. Малишко М. І. Конституції зарубіжних країн та України : навч.-метод. довід. / М. І. Малишко. – К. : МАУП, 1999. – 72 с.
9. Шаповал В. Н. Державний лад країн світу : довідник / В. Шаповал. – К. : Укр. центр Правнич. Студій, 1999. – 320 с.
10. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн : академ. курс : підручник / В. М. Шаповал. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 464 с.
11. Василевич Г.А., Кондратович Н.М., Приходько Л.А. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник/За заг. ред. Г.А. Василевича.- Мінськ: Книжковий Будинок, 2010. - 480 с.
12. Закордонне виборче право: Навчальний посібник/Автономов А.С., Вєдєнєєв Ю.А., Дегтярьова О.В. та ін.; Под ред. Маклакова В.В.- Видавництво НОРМА, 2009. - 288 с.
13. Закордонне і порівняльне виборче право.- Вєдєнєєв Ю.А., Луговий В.В. та ін.; Под ред. Маклакова В.В.- Видавництво НОРМА, 2008. 288 с.
14. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: в 4 т. Тома 1-2. частина загальна: Підручник/Відп. ред. Проф. Б. А. Страшун - 3-е изд., Оновл. і добавл.- М .: БЕК, 2010. - С. 363
15. Чиркин В.Є. Конституційне право зарубіжних країн. 2-е вид.- М .: МАУП, 2009. - 359 с.