**ЗМІСТ**

**ВСТУП**……………………………………………………….……………......3

**РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика інституту парламенту**………....6

1.1. Порядок формування парламентів і статус депутатів   
у зарубіжних країнах………………………………………………………………..6

1.2. Структура і внутрішня побудова палат парламентів   
у зарубіжних країнах……………………………………………………..……….15

Висновки до Розділу 1………………………………………………….…..24

**РОЗДІЛ 2. Парламентська процедура у зарубіжних країнах**………25

2.1. Конституційна та законодавча регламентація порядку роботи парламентів. Сесія як основна форма роботи представницьких органів держави……………………………………………………………………………..25

2.2. Регламентація порядку організації чергових сесій………………..…27

2.3 Порядок організації надзвичайних сесій у зарубіжних країнах……33

Висновки до Розділу 2……………………………………………………..36

**РОЗДІЛ 3. Регламентація порядку проведення сесій представницьких органів міжнародних міжурядових організацій**……………………………..38

Висновки до Розділу 3……………………………………………….……..44

**ВИСНОВКИ**………………………………………………………..............45

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**…………………..…………….48

# ВСТУП

**Актуальність теми.** Із набуттям незалежності української держави в 1990 р. розпочинається новий період в діяльності її парламенту – Верховної Ради України. На основі Конституції 1996 р., використання досвіду парламентів зарубіжних держав у нашій країні на практиці реалізуються принципи розподілу влад, ….

Із публікацій з цих проблем особливо слід відмітити праці відомих політичних діячів і учених Т.Джефферсона, Генрі М.Роберта (США), Е.Мея, І.Бентама (….

**Мета даної роботи** ….

Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних **завдань**:

….

**Об’єктом дослідження** …

**Предметом дослідження** …

**Структура курсової роботи** зумовлена метою та завданням включає вступ, три розділів, п’ять підрозділів, висновки та список використаних літературних джерел.

**РОЗДІЛ 1**

**Загальна характеристика інституту парламенту**

* 1. **Порядок формування парламентів і статус депутатів   
     у зарубіжних країнах**

….

Основи порядку формування вищих виборчих органів у зарубіжних країнах закладено в конституціях, виборчих законах (кодексах) або відповідних інституційних законах. Норми законодавства чітко встановлюють суб’єктів конституційно-правових відносин, які уповноважені здійснювати їх формування [2, c. 66]. ….

…

Досить своєрідно формується китайський парламент – Всекитайські збори народних представників. Цей орган обирався зборами народних представників автономних провінцій, областей і міст. Китай запозичив модель багатоступеневих виборів, що існувала в СРСР до 1936 р. [9, c. 289]….

… Проте значення останньої тези не слiд переоцiнювати. Вiдсутнiсть iмперативного мандата в депутатiв парламенту зовсiм не означав, що мiж ними та їхнiми безпосереднiми виборцями не iснує прямих зв'язкiв. Цi зв'язки мають рiзноманiтний i тривкий характер, а робота з виборцями займає багато часу у парламентарiїв та їхнiх помiчникiв. Зрештою вiд активностi депутата у виборчому окрузi багато в чому залежить його подальша парламентська кар'єра [23, c. 162]. …

…

Отже, ….

* 1. **Структура і внутрішня побудова палат парламентів   
     у зарубіжних країнах**

….

Свої особливостi мають прямi вибори у верхнi палати парламентiв деяких федеративних держав. Представництво в таких палатах насамперед враховує наявнiсть суб'єктiв федерацiї. Вiд кожного суб'єкта обирається рiвна кiлькiсть депутатiв. Так, сенат конгресу США обирається безпосередньо виборчим корпусом за принципом «по два сенатори вiд кожного штату». На таких самих засадах вiдбуваються вибори верхнiх палат парламентiв Венесуели, Мексики i Бразилiї. У Швейцарiї до …. [3, c. 135].

… Принцип визначеної норми представництва прямо встановлений в основних законах Австрiї та ФРН. Як зазначалося, тут зафiксованi норми представництва у верхнiх палатах вiд окремих суб'єктiв федерацiї залежно вiд чисельностi населення останнiх [3, c. 140]….

…Характеристика парламентiв передбачає детальний розгляд структу-ри їхнiх палат. Найважливiшими елементами цiєї структури є парла-ментськi фракцiї, керiвнi органи i комiсiї (комiтети). Усi вони своєю дiяльнiстю забезпечують функцiонування представницького органу та ре-алiзацiю його … [23, c. 144].

…

**Висновки до Розділу 1**

**Порядок формування парламенту залежить від його структури. Якщо …**

**РОЗДІЛ 2**

**Парламентська процедура у зарубіжних країнах**

**2.1. Конституційна та законодавча регламентація порядку роботи парламентів. Сесія як основна форма роботи представницьких органів держави**

Основну частину своїх повноважень парламент здійснює на сесіях. Вони називаються в різних країнах від одного до чотирьох разів на рік. Постійна робота депутатів перетворює їх в професійних парламентарів.

…Під сесією, як правило, розуміють такий період часу протягом року, коли парламент має законне право збиратися і виконувати свою роботу. При цьому кількість та тривалість сесії може бути різною. Питання тривалості сесії та право парламентів щодо визначення її строків є досить суттєвим. У розв'язанні цього завдання виділяють два підходи. Монархічний підхід спрямований обмежити свободу дій парламенту у вирішенні питань встановлення терміну сесії. За умови дотримання цієї позиції, уряду надається право вирішувати питання скликання сесій, їх строків і тривалості. Демократичний підхід, навпаки, надає парламенту можливість самому обирати час проведення сесій [16, c. 215]….

…

Отже, …

**2.2 Регламентація порядку організації чергових сесій**

Поняттям «сесія» позначається період часу, протягом якого палати парламенту можуть проводити пленарні засідання і приймати свої рішення. У «соціалістичних» країнах, як зазначалося, парламенти збиралися і збираються на сесії буквально на кілька днів, а то й годин у році. У Китаї єдина в році чергова сесія ВЗНП триває зазвичай два-три тижні. Тривалість кожної з двох в році чергових сесій Національної асамблеї народної влади Куби становить два-три дні. Саме цим пояснюється те, що багато конституції пост-«соціалістичних» країн, включаючи і російську, відмовилися від інституту парламентської сесії, віддавши перевагу систему, при якій парламенти працюють постійно….

…. [19, c. 171].

…Французька Конституція в ст. 28 передбачила теж дві сесії Парламенту в році, однак Парламент збирається на них по праву. Сесії відкриваються 2 жовтня і 2 квітня або в перший робочий день, наступний за ними, якщо ці дні виявляються неробочими, і тривають перший 80, а друга 90 днів, тобто Парламент регулярно засідає приблизно півроку. Це одне з істотних проявів антипарламентського спрямованос.ті французької Конституції, розробленої під керівництвом Шарля де Голля…

….

**2.3. Порядок організації надзвичайних сесій у зарубіжних країнах**

Крiм чергових, проводяться надзвичайнi, або позачерговi, сесiї, якi, у разi потреби, скликаються пiд час канiкул або лiтньої вiдпустки депутатiв. їхнi строки обмеженi початком чергових сесiй або вирiшенням питань порядку денного. На вiдмiну …. [7, c. 178].

В окремих республіках (Ісландія, Португалія) та монархіях (Нідерланди, Норвегія) скликання позачергової сесії здійснюється виключно главою держави, хоча реальним ініціатором такої дії здебільшого виступає уряд. У Данії відповідне право належить прем'єр-міністру або 2/5 загальної кількості депутатів, у Швеції - уряду, голові парламенту або 150 його членам, в Іспанії - уряду, постійним комісіям або абсолютній більшості членів кожної з палат, у Франції - прем'єр-міністру або такій самій більшості членів нижньої палати. У Швейцарії можливими ініціаторами надзвичайної сесії визнані уряд, будь-які п'ять суб'єктів федерації 1/4 складу нижньої палати….

..

Отже, …

**Висновки до Розділу 2**

**Парламенти здійснюють свої повноваження на сесіях. Є різні визначення сесії. …**

**РОЗДІЛ 3**

**Регламентація порядку проведення сесій представницьких органів міжнародних міжурядових організацій**

Збільшення чисельності і авторитету міжнародних неурядових організацій в кінці XX – на початку XXI століття зумовлене і посиленням демократичних процесів у сфері внутрішніх і міжнародних відносин. Виявом цього процесу є прогресуюча політизація мас, яка вимагає доступу до інформації, участі у прийняття рішень. Громадяни вимагають більшої прозорості та звітності з боку політичних лідерів, прагнуть збільшувати контроль над процесами прийняття рішень [7, c. 188]. …

**…**

**Висновки до Розділу 3**

Сучасні міжнародні відносини характеризуються постійним розширенням сфер взаємодії держав, тому всі нові відносини стають предметом міжнародно-правового регулювання. Однією з таких порівняно нових організаційно-правових форм міждержавного співробітництва є міжнародні організації. Це одна з основних інституційних форм співробітництва держав, вони виступають у якості основного організатора міждержавного спілкування…

…….

# ВИСНОВКИ

**…**

**Парламенти здійснюють свої повноваження на сесіях. Є різні визначення сесії. Часто її визначають як проміжок часу, протягом якого проходять пленарні засідання палат і їхніх комісій. Іноді визначення сесії простіше, і під сесіями розуміють загальні збори депутатів, на яких вирішуються всі найважливіші питання. Це такі загальні збори…**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Арановський К.В. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – М. : Инфра-М, 2000.
2. Богашов О. Конституційно-правова характеристика зарубіжного та вітчизняного досвіду порядку формування вищих виборчих органів / О. Богашов // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2011. – № 2 (21). – С. 65-69.
3. Кириченко В. М. Порівняльне конституційне право : модульний курс : навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2012 – 256 с.
4. Кодекс належної практики у виборчих справах, ухвалений Венеціанською комісією на 52-й сесії (Венеція, 18–19 жовтня 2002 року) [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Венеціанської комісії Ради Європи. – Режим доступу : <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-ukr>
5. Конституция Испании // Испания : Конституция и законодательные акты / Сост. Савинов В. А. – М. : Прогресс, 1988. – С. 29-100.
6. **Конституционное право зарубежных стран. /  Под ред. Баглая М. В., Лейбо Ю. И., Энтина Л. М. – М. : Норма, 2004. – 832 с.**
7. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В. О. Ріяка (керівник авт. кол.), B. C. Семенов, М. В. Цвік та ін.;За заг. ред. В. О. Ріяки. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.
8. Конституційне законодавство зарубіжних країн : Хрестоматія : Навч. посіб. / Упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – С. 287-296.
9. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посіб. / В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін [и др.]. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 467 с.
10. Корнієвський О. А. Громадські обєднання у системі національної безпеки держави : Монографія / О. А. Корнієвський. – К. : Альтерпрес, 2010. – 396 с.
11. Міжнародне право : Підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. – К. : Знання, 2012. – 631 с.
12. [Міжнародне право](http://readbookz.com/books/166.html) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://readbookz.com/book/166/5027.html>
13. Мішин А.А. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. – 10-е вид., Перераб. і додатк. – М. : Юридична Дім «Юстіцінформ», 2008. – 569 с.
14. [**Новакова О. В.**](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$)**Роль міжнародних неурядових організацій в реалізації концепції сталого розвитку / О. В. Новакова. //**[**Політологічні записки**](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673937)**. – 2013. – № 7. – Режим доступу:**[**http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap\_2013\_7\_4**](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_4)
15. Основной Закон ФРГ // ФРГ : Конституция и законодательные акты / Под ред. Туманова В. А. – М. : Прогресс, 1986. – С. 25-93.
16. Парламенты. Сравнительное исследование структуры и деятельности представительных учереждений 55 стран мира / Под ред. М. Аммелера. – М. : Прогресс, 1967. – 512 с.
17. Парламенты мира : СПб. – М. : Интерпакс, 1991. – С. 63-123, 159-203, 385-483.
18. Порівняльне конституційне право: Навчальний посібник / Відп. ред. В.Є. Чиркин. – М. : Міжн. відносини, 2002. – 490 с.
19. Страшун Б. А. Конституційне (державне право) зарубіжних стран. / В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. – 3-е изд., Оновл. і дораб. – М.: Видавництво БЕК, 2000. – 784 с.
20. Француз-Яковець Т. А. Основні питання організації діяльності двопалатних парламентів Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/27719/%D2>
21. Чернявська Л. Н. Роль міжнародних неурядових організацій у перебудові політичної системи світу в умовах глобалізації / Л. Н. Чернявська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наук. пр. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2005. – Випуск 53 (Ч. 1). – С. 95-104.
22. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник / В. Е. Чиркин; Ин-т государства и права РАН. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 606 с.
23. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підруч. / В. М. Шаповал. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 464 c.

.