Конституція – основне джерело конституційного права в зарубіжних країнах

**ЗМІСТ**

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА, ЇХ ВИДИ 5

1.1. Поняття джерел конституційного права 5

1.2. Основні види джерел конституційного права 8

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЯ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 16

2.1. Поняття та особливості конституцій в зарубіжних країнах 16

2.2. Порядок прийняття, зміни та скасування конституцій в зарубіжних країнах20

ВИСНОВОК 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ31

**ВСТУП**

**Актуальність роботи.** Правова реальність формується із багатьох різноманітних правових явищ, які мають певні форми виразу та джерела походження. Саме тому особливе значення для юридичної науки має розробка проблеми визначення джерел права, розкриття їх змісту, природи, значення та місця в системі правової реальності.

На всіх …..

**Мета** курсової роботи: ….

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі з**авдання:**

- … конституцій в зарубіжних країнах.

**Об’єктом**дослідження …

**Предметом** дослідження ..

**Методи дослідження** обрані, виходячи …

**Структура курсової роботи** зумовленаметою та завданнями курсової роботи, складається зі вступу, 2 розділів і чотирьох підпунктів, висновку та списку використаних джерел (20 найменувань). Загальний обсяг роботи — 32 сторінок, з них 30 — основний текст.

**РОЗДІЛ 1**

**ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА, ЇХ ВИДИ**

**1.1. Поняття джерел конституційного права**

Питання про джерела права є одним із ключових для загальної теорії права. Тому, звертаючись до надбань теорії права, можна зазначити, що усталеного поняття «джерело права» не вироблено, оскільки серед науковців відсутнє єдине сприйняття поняття «джерело права». Це пов’язано, по-перше, з відсутністю однозначної відповіді на питання стосовно сутності права; по-друге, з багатозначністю лексичного розуміння терміна «джерело» [2, с. 95].

В юридичній науці існують різні точки зору на визначення джерел права. Так, під цим терміном зазвичай розуміють зовнішню форму та спосіб об’єктивізації правових норм; офіційно об’єктивовані акти, що містять правові норми; способи офіційного вираження й закріплення правових норм; джерело інформації, що визначає, де саме знаходиться те чи інше правило поведінки, як ним керуватись та застосовувати на практиці; матеріали, що взяті за основу того чи іншого законодавства; підготовчі документи, проекти нормативно-правових актів, які використовуються в процесі тлумачення юридичних текстів; діяльність суб’єктів правовідносин, у результаті якої реалізуються їх потреби та задовольняються інтереси; політичні, економічні, соціальні, культурні та інші фактори, які породжують чи об’єктивно зумовлюють виникнення норм права; умови формування права, фактори правотворчості та суспільні цінності, що безпосередньо впливають на процес формування й функціонування права; різноманітні пам’ятки історії, літописи та звичаї, що існували історично, в певний проміжок часу, мають юридичний зміст та визначають основні напрями становлення права конкретної держави (Руська правда, Закони Ману); своєрідну силу, що створює право, тощо [15, с. 96].

 В аналізі ….

Джерела галузі … **права**

Джерелами конституційного права в зарубіжних країнах є нормативні акти, що містять норми, які регулюють конституційно­-правові відносини [9, с. 21].

 Джерела конституційного (державного) права є надзвичайно різноманітними за формою і значенням у правовому регулюванні здійснення державної влади. Це визначає складний, а часом і суперечливий характер самого конституційного права [10, с. 31].

У правовій доктрині під джерелами права розуміються зовнішні форми вираження права. Традиційно виокремлюють три групи юридичних джерел. Це, по-перше, нормативні правові акти, по-друге, звичаї і, по-третє, судові прецеденти, а також іноді міжнародні та внутрішньодержавні договори. Ця схема цілком застосовна і до конституційного (державного) права зарубіжних країн. Однак останньому притаманні деякі специфічні особливості, що стають особливо помітними в останнє десятиліття. Зокрема, йдеться, по-перше, про такі явища, як визнання джерелом права загальних принципів права, і, по-друге, про таке, що постійно зростає, значення норм, створюваних поза межами національної держави, і навіть не завжди за її вирішальною участю, але обов'язкових для тієї або іншої конкретної держави.

В останньому …. договір 1992 року про створення Європейського Союзу. Ратифікації цього договору передували перегляди конституцій цілої низки держав (Франції, ФРН, Ірлан­дії та інших членів ЄС); 15) у державах із тоталітарними режимами найважливіше кон­ституційне (і навіть понадконституційне) значення мають акти (партійні документи) правлячих (єдиних) партій.

**РОЗДІЛ 2**

**КОНСТИТУЦІЯ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ**

**2.1. Поняття та особливості конституцій в зарубіжних країнах**

 У переважній більшості держав конституція є головним законодавчим актом держави.

Під конституцією традиційно розуміють єдиний кодифікований акт (іноді — сукупність різних джерел), що спрямований на обмеження державної влади, встановлює ключові засади діяльності її вищих органів, їх компетенцію, межі втручання влади в права людини, а також основоположні принципи (свобода, верховенство права, територіальна цілісність тощо). Конституцію розглядають у формальному і матеріальному значеннях (аспектах).

З точки зору форми конституцією може бути єдиний кодифікований акт з назвою «конституція». Формалізація конституції у вигляді єдиного кодифікованого акта має багато позитивних рис і дозволяє їй набувати ряд юридичних властивостей.

 Для відповідного єдиного кодифікованого акта зустрічається також назва «Основний закон». Остання назва використовується як синонім конституції і тяжіє до традиції слововживання в романо-германській правовій системі [16, с. 123….. державної влади. У сучасному розумінні конституція розглядається, перш за все, як інструмент поділу і обмеження влади, а також гарантування прав людини і починає вживатися в цьому значенні у XVIII столітті

 В основному ..

**2.2. Порядок прийняття, зміни та скасування конституцій в зарубіжних країнах**

Особлива значущість основного закону у житті суспільства і держави та її верховенство у системі законодавства висувають проблему використання певних спеціальних форм (процедур) її прийняття.

Прийняття конституції треба розуміти як комплексний процес глибокого політико-юридичного значення, процес у якому можна точно виділити щонайменше такі елементи:

а) ситуації, при яких приймається нова Конституція;

б) ініціатива прийняття Конституції;

в) компетентний орган (конституційний або установча влада);

г) способи прийняття [14, с. 10].

Як правило, нова конституція приймається:

 1.Одночасно з утворенням нової держави. Поява нової держави є складним політичним процесом, який потребує прийняття деяких урочистих актів політико-юридичного характеру, якими регламентуються найважливіші ….

 За способом зміни, внесенням поправок і доповнень конституції зарубіжних країн поділяються на: жорсткі, особливо жорсткі, гнучкі та змішані.

 Конституції ..

**ВИСНОВОК**

Відповідно до мети курсової роботи було проаналізовано та охарактеризовано Конституцію як основне джерело конституційного права в зарубіжних країнах. В результаті виконання завдань, поставлених на початку написання курсової роботи, ми дійшли наступних висновків.

Питання про джерела права є одним із ключових для загальної теорії права.

В аналізі різних правових систем світу зазначається, що термін «джерело права» є …..

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80)

Теорія держави і права: підручник. Кол. авт.: О. В. Петришин, В.С. Смородинський та ін.; За ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2015. 368 с.

Корольова, Ю. В. Джерела права: багатоманітність наукового розуміння та єдність сутності. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право, голов. ред. Ю.М. Бисага. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. Т.1. Вип. 31. С. 10-13.

Забокрицький І.І. Поняття джерел конституційного права: проблеми визначення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-3 том 1, с. 54-58.

Порівняльне правознавство: підручник. Кол. авт.: С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. Х. : Право, 2012. 272 с.

Дмитрієнко Ю.М. Дві вісі формування української правової свідомості та культури. Форум права. 2012. № 2. С. 221–241.

Карпічков В. О. Правова реальність: поняття та місце в системі категорій права: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2014. 198 с.

Конституційне право України : навч. посібник [для підгот. до іспиту за кредитно-модульною сист. навчання]. 2-е вид., перероб. і доп. Кол. авт.: В. О. Боняк, В. А. Завгородній, А. В. Самотуга, Л. А. Філяніна. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 293 с.

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Підручник. Видавництво: Ін Юре2015, 320 с.

Бориславська О. М. Конституційне право зарубіжних держав : навч.- метод. посіб. Київ : Ін Юре, 2015. 360 с.

Конституційне право України: підручник; за заг. ред. Т. М. Слінько. Харків: Право, 2020. 592 с.

Приполова Л.І. Державне право зарубіжних країн: Навчально-методичний комплекс. К.: Інститут кримінальновиконавчої служби, 2014. 39 с.

Конституційне право зарубіжних країн : підручник. Кол. авт.: Н.В. Мішина, В.О. Міхальов, В.О. Куранін та ін. ; за ред. Н.В. Мішиної, В.О. Міхальова. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 644 с.

Закоморна, К.О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми): посіб. для підгот. до іспитів. Харків: Право, 2016. 278 с.

Ільков В.В. Поняття джерел права в адміністративному судочинстві. Право і суспільство, 2, 2017. С. 95-101

Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 556 с

Державне право зарубіжних країн (у схемах): Навч. посіб. Кол. авт.: Б. В. Калиновський, О. Я. Лапка, Н. Я. Лапка, Т. О. Пікуля, Л. А. Івершенко, Л. М. Козодой, К. В. Тарасенко; За заг. ред. О. Я. Лапки. К.: КНТ, 2012. 528 с.

Бєлов Д.М. Прийняття та перегляд основного закону: окремі аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Право”. Випуск 16. Ужгород. 2012. С.59-61.

Савчин М.М. Конституційна Асамблея. Проблема демократичної легітимності. Юридичний вісник України - №11, 17-23 березня 2012. С. 4-6.

Бєлов Д.М. Внесення змін до конституції України: еволюція сучасного конституціоналізму. Ужгородський національний університет. 2013. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5108/1/ Бєлов.pdf