**Тема 3. Історичні типи держав: поняття, характеристика**

**1.Історичні типи держав: поняття, характеристика**

 **2.Правові форми діяльності держави та їхні види**

 **3. Форма держави: поняття, елементи**

***Типологія*** - науковий метод, основа якого - розчленування і групування
певних об’єктів за допомогою узагальненої моделі. Використовується цей
метод для порівняльного вивчення важливих ознак, зв’язків, відношень між типами об’єктів, тобто типологія розподіляє всі держави, що існували та
існують, на такі групи, які дозволять розкрити їхню соціальну сутність. Ця
сутність і держави, і права змінюється у процесі історичного розвитку, тому
їхні типи називають історичними.

Історичний тип держави - **це сукупність важливих ознак, характерних
для всіх країн, економічною основою яких є певний тип виробничих відносин,
що виражають соціально-змістовну (класову**) **суть і соціальне призначення
держави.**

До основних причин зміни типів держав і права належать зміна виробничих
відносин у результаті розвитку продуктивних сил, зміна соціально-класової
структури суспільства, встановлення нового співвідношення соціальних груп,
зміна панівної верстви суспільства, зміна соціальної суті держави і права
внаслідок переходу державної влади до представників іншої групи чи класу.

**Історії відомі такі історичні типи держав:**

- рабовласницька держава - найдавніша держава, що виникла у 4-3
тисячолітті до н е. в країнах Близького Сходу (Єгипет, Лівія, Вавилон). У 8-7
тисячолітті до н.е. виникли рабовласницькі держави в Європі (Греція, Рим).
Особливого розвитку виробничих відносин досягла система рабовласницьких
держав у Стародавній Греції, Римі. Держава визнавала вільними людьми
рабовласників. У цих державах існували різні форми правління: монархія,
аристократія, демократична республіка; найтиповішою формою державного
устрою була імперія, а політичні режими - авторитарний, деспотичний.
Закріплювалась соціальна нерівність Абсолютно безправними були чужинці,
а раби не визнавались суб’єктами права, а були як знаряддя праці. У цей
період були розроблені демократичні норми державного права Греції та
класичне приватне (майнове) право Риму, які увійшли до світової скарбниці;

- феодальні держави - виникають в Європі у 5-6 ст. н.е. на основі
рабовласницьких держав, що потерпіли крах. Характерними ознаками такої
держави є закріплення соціальної нерівності, відносин сюзеренітету-
васалітету; визнання селян, міщан людьми, але економічно залежними від
феодалів; закріплення монополії феодалів на основні засоби виробництва та
політичну владу; затвердження власності на землю як основи суспільства.
Формами держави були ранньофеодальна монархія, представницька
монархія; абсолютна монархія і феодальна міська республіка. Феодальне
право - жорстоке, відверто класове, неузгоджене, значний вплив у якому мали
релігійно - правові норми;

- буржуазна держава - виникає у результаті революцій 17-18 ст.
внаслідок впровадження капіталістичного способу виробництва. Формами такої держави були конституційна монархія, парламентарна та президентська
республіки. Основною формою цієї держави в період становлення і розвитку
виступала буржуазно-демократична республіка, в якій проголошувалась
формальна рівність громадян перед законом, декларувались права і свободи
особи. У державі проходило поступове пристосування старого державного
механізму до потреб капіталістичної системи, зростання ролі права, апарату
держави, розширення сфери впливу та функцій держави. У цей період вчені,
мислителі інтенсивно розробляли важливі демократичні інститути та
положення державно-правової науки. Зокрема, виникла теорія розподілу
влади, було проголошено суверенітет, право на опір насильству, розроблені
основні закони на демократичних засадах, створені Конституції держав,
виникали партії і профспілки.

І нарешті, держава перехідного періоду від буржуазного до соціально-
демократичного періоду з’явилась у процесі поступового чи революційного
розвитку суспільства.

- держава соціальної демократії2 - це організація політичної влади
трудящих-власників (що складають більшість суспільства), яка реально
забезпечує максимальне здійснення і захист основних прав людини, прав нації
і народу на загальнолюдських засадах/свободи, справедливості і солідарності.
Такої організації економічного життя суспільства ще не існувало в історії
людства, проте сучасні тенденції соціального розвитку дозволяють
прогнозувати утворення такого суспільства;

держава соціально-демократичної орієнтації - це перехідний тип
держави, який існує в період переходу від буржуазного типу до соціальної
демократії; це організація політичної влади більшості населення, яка
забезпечує необхідний консенсус усіх його частин та перехід до утворення
умов, потрібних для повного і безперешкодного здійснення основних прав
людини і прав нації (народу) та прогресу суспільства на засадах соціальної
демократії.

У сучасних умовах вчені виділяють два основних різновиди держав такого
типу: а) держави, які існують у економічно розвинутих країнах соціально
орієнтованого капіталізму (до них належать найрозвиненіші держави -
Німеччина, Франція, Італія, США, Японія, Швейцарія); б) держави, які існують
у країнах, що переходять від авторитарно-бюрократичного ладу,
псевдосоціалізму, до громадянського суспільства і перетворюються з
організацій тоталітарної влади партійно-управлінської верхівки на організацію
влади більшості населення (колишні республіки СРСР та ін.).

**Правові форми діяльності держави та їхні види**

Право і держава виникають одночасно, і вони взаємозалежні. Держава
залежить від права у своїй організації, побудові, структурі, у здійсненні
функцій. При аналізі функцій держави виділяють правові форми і неправові.

Правова форма діяльності держави - **це організаційна форма дій
державних органів, її посадових осіб, які полягають у вчиненні, на основі
права, юридичних актів, внаслідок чого для суб’єктів правовідносин
виникають юридично значимі результати.**

Деталізуючи відповідь на це питання, необхідно провести класифікацію правових
форм діяльності держави. В юридичній науці виділяють такі види правових форм:

- установча діяльність - утворення, вдосконалення, ліквідація державних органів та організацій;

- правотворча діяльність - встановлення (санкціонування), зміна,
скасування формально-обов’язкових правил поведінки загального
характеру, тобто правових (юридичних) норм.

- правозастосовча діяльність - діяльність держави, яка пов’язана з
реалізацією юридичних норм;

 - правоохоронна діяльність - контроль суб’єктів правовідносин за
дотриманням норм права та застосування до них заходів примусу.

**Форма держави: поняття, елементи**

Будь-яка держава є певним чином створена, організована, а здійснення
нею влади відбувається за певними принципами, конкретними методами,
способами. Форма держави - **це спосіб (порядок) організації і характер
здійснення державної влади.** У різних формах держави відображається сутність
тієї чи іншої країни, це таке поняття, яке дає загальну уяву про державну
владу. **Форма держави - це комплексне поняття, яке характеризує її з точок
зору форми правління, форми державного устрою, державного (політичного)
режиму і розкривається при характеристиці трьох її елементів, отже, це єдність
3-х елементів:**

* форма державного правління (розкриває спосіб організації вищих
державних органів, їх структуру, компетенцію та взаємодію). Розрізняють дві
основні форми державного правління: монархію і республіку.
* форма державного устрою (визначає спосіб поділу держави на певні
складові частини (території-) і розподілу влади між нею та цими частинами й
відповідну організацію державних органів). Державний устрій може
проявлятись у простій і складній формах. До простої форми належить унітарна
держава, а до складних - федерація і конфедерація.
* ***державний (політичний) режим*** (сукупність форм і методів, за
допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві). Розрізняють такі основні види державних режимів: демократичний режим та
антидемократичний державний режим.

Форма держави має правове закріплення, тобто всі її елементи мають
правову основу і фіксуються у біжучих законах і підзаконних актах певної
держави.

**Форма державного правління: поняття, види держав за
формою державного правління**

***Форма державного правління* - це спосіб організації вищих органів
(державної влади, порядок їхнього утворення, характер взаємозв’язку з іншими
органами держави, з політичними партіями і соціальними групами,
населенням.** Цей елемент є, по суті, найголовнішим, оскільки форма
державного правління розкриває поняття форми держави. Основними
історичними формами правління є монархія і республіка.

***Монархія* - це така форма правління, при якій верховна державна влада
юридично належить одній особі - монарху, котрий здобуває її безстроково, як
правило, за спадком серед правлячої династії, інколи монарха можуть обирати.**

Виходячи з цього, можна визначити наступні ознаки монархії: а)
безстроковість влади монарха, б) володіння владою за спадком, за правом
крові, в) представництво монарха від імені держави не за дорученням, а за
власним правом, г) непідпорядкованість влади монарха будь-яким іншим
суб’єктам.

**Історія світової цивілізації знає різні види монархії: абсолютна, дуалістична,
парламентська. У цілому вони поділяються на дві групи: обмежені та
необмежені монархії.**

**Необмежені монархії** - це монархії, в яких влада ніким і нічим не обмежена.
Тобто, це стан, коли у країні не існує ні органів, ні законів, що могли б у якійсь
мірі змінити або відмінити волю монарха. До необмежених відносять
абсолютну і деспотичну монархії.

***Деспотична*** *-* це монархія, в якій влада монарха обожнюється, а він
сам офіційно визнається божеством. Цей різновид був поширений у державах
рабовласницького типу, в першу чергу в країнах стародавнього Сходу.

***- Абсолютна*** - монархія, типова для пізніших часів, і свого розвитку
набула в епоху феодалізму. При цій монархії монархи не є божественними
особами, але за ними закріплювалась необмежена влада, завдяки їх належності
до правлячої династії. Прикладами абсолютної монархії можуть служити
царська Росія, а в сучасний період - Саудівська Аравія, Марокко.

***Деспотична*** *-* це монархія, в якій влада монарха обожнюється, а він
сам офіційно визнається божеством. Цей різновид був поширений у державах
рабовласницького типу, в першу чергу в країнах стародавнього Сходу.

*-* ***Абсолютна*** - монархія, типова для пізніших часів, і свого розвитку
набула в епоху феодалізму. При цій монархії монархи не є божественними
особами, але за ними закріплювалась необмежена влада, завдяки їх належності
до правлячої династії. Прикладами абсолютної монархії можуть служити
царська Росія, а в сучасний період - Саудівська Аравія, Марокко.

**Обмежені монархії** - це монархії, в яких влада монарха в тій чи іншій мірі
обмежується повноваженнями певних державних органів. Розрізняють такі її
види: дуалістична і парламентська монархії та ін.

*-* ***Дуалістична монархія*** - це форма правління, де монарх - глава держави
особисто формує склад уряду, яким керує сам або через призначеного ним
прем’єр-міністра (Бахрейн, Кувейт).

 *-* ***Парламентська монархія*** - форма правління, при якій влада монарха
суттєво обмежена в усіх сферах здійснення державної влади і за яким лише
формально зберігається статус тави держави, але тільки з представницькими
повноваженнями. Виконавча влада належить уряду, який формується
парламентом і лише йому підзвітний. Переважна більшість сучасних монархій

- це монархії парламентарні. їхнє існування обумовлено національними
традиціями, живучістю певних символів тощо (Англія, Данія, Швеція, Японія).

Нині існує близько ЗО монархій.

***Республіка*** *-* це така форма правління, при якій вищу державну владу
здійснює виборний колегіальний орган, котрий обирає населення країни (або
його частина) на певний строк. Різновидами республіканської форми
правління сучасних держав є:

*-* ***Президентська республіка*** *-* це форма правління, де глава держави -
президент - одноособово або з наступним схваленням парламенту формує
уряд, яким сам керує (в руках президента поєднується повноваження глави
держави і глави уряду) - така форма існує у США, Аргентині, Мексиці, Росії;

*-* ***Напівпрезидентська або президентсько-парламентська республіка***

- це республіка, де глава держави - президент - особисто пропонує склад
уряду, насамперед кандидатуру прем’єр-міністра, який підлягає
обов’язковому затвердженню або погодженню всім парламентом. До таких
держав належать - Фінляндія, Франція, Україна;

*-* ***Парламентська республіка*** *-* це форма правління, де глава держави -
президент не може виливати на склад і політику уряду, який формується тільки
парламентом і підзвітний лише йому. До таких держав належать Австрія, Італія,
ФРН.

**Форма державного устрою: пошти, види держав
за формою державного устрою**

***Форма державного устрою -* це територіальна організація влади, спосіб поділу держави на певні складові частини і розподілу влади між нею та цими частинами. Основними видами державного устрою є прості і складні держави.
Проста (унітарна держава - це форма державного устрою держави, частини якої не мають свого суверенітету, всіх ознак державності.** Такі частини держави є лише адміністративно-територіальними її підрозділами, утвореннями (наприклад, воєводства в Польщі, графства в Англії, провінції в Італії, області в Україні). До найважливіших юридичних ознак унітарної держави належать такі: 1) до складу унітарної держави не входять державні утворення, що наділені ознаками суверенітету; 2) вона має єдину систему державних органів; 3) в унітарній державі діють єдина конституція і єдина система законодавства; 4) у ній існує єдине громадянство; 5) у міжнародних стосунках унітарна держава виступає в єдиному числі.

Сучасні унітарні держави - Іспанія, Італія, Португалія, Україна.

**Складна держава - це така держава, яка виникла з окремих державних
утворень, що мали суверенітет і всі ознаки держави, але певну частину своїх
суверенних прав добровільно передали вищим органам союзної держави.**

**Складні держави поділяються на:**

*-* ***федерації*** *-* **союзні держави, частини яких мають ознаки державності
та наділені суверенітетом.**

Основні ознаки федерації: 1) наявність конституції і системи законодавства
федерації в цілому й у кожного з її суб’єктів; 2) існування громадянства як
всієї федерації, так і громадянства її суб’єктів; 3) у міжнародних стосунках
можуть брати участь як федерація в цілому, так і кожен з її суб’єктів.

*-* ***конфедерації-* союз держав, що створюються для виконання певних
завдань і досягнення цілей у політичній, економічній і військовій сферах.**Суб’єкти конфедерації зберігають усі свої суверенні права. Вони не мають
спільної території, конституції, єдиного законодавства. Конфедерація - це, як
правило, тимчасовий союз держав.

*-* ***імперії-*** це такі складні і великі держави, які об’єднують інші держави
або народи в результаті завоювань, колонізації, які складаються з головної
держави (метрополії) і колоній. Імперії тримаються на державному примусі з
боку метрополії. Історії відомі - Римська імперія, Російська імперія.

**Форма державного (політичного) режиму: поняття, види**

Державний режим - це різновид політичного режиму, який має домінуюче
місце в суспільстві. Державний (політичний) режим тісно пов’язаний із
формами правління. ***Державний (політичний) режим -* це сукупність чи
система способів, прийомів, методів здійснення, реалізації державної
(політичної) влади в суспільстві, що відображають її характер і зміст з точки
зору співвідношення демократичних і антидемократичних засад.** **Тому
розрізняють демократичні і антидемократичні режими.**

***- Демократичний режим* - це режим, при якому державна (політична)
влада здійснюється з дотриманням основних прав людини, із забезпеченням
легальних можливостей вільного волевиявлення і врахування інтересів усіх
груп населення через демократичні інститути (вибори, референдуми, засоби
масової інформації), діяльність різноманітних громадських об’єднань, які
представляють ці інтереси і впливають на вироблення та здійснення політики
держави.**

Основними ознаками демократичного режиму є: а) проведення виборів
вищих і місцевих представницьких органів; б) плюралізм у політичній,
економічній, ідеологічній та духовній сферах життєдіяльності людей; в)
рівноправність людей, гарантії здійснення ними своїх прав, виконання своїх
обов’язків; г) демократизм правосуддя, пріоритет методів переконання перед
методами примусу; д) вільне існування всіх форм власності; ж) пріоритет
загальнолюдських цінностей.

Демократичний режим на сучасному етапі найпоширеніший у державах
Європи, Америки. В Україні відбувається поступовий перехід від тоталітарного
режиму до демократичного.

Розрізняють такі демократичні режими: демократично-ліберальний,
демократично-радикальний, демократично-консервативний.

*-* ***Антидемократичний режим -* це режим, коли державна влада
здійснюється шляхом обмеження або порушення основних прав людини,
особливо її свободи, честі й гідності, коли забороняється легальна діяльність
політичних партій і громадських об’єднань, які перебувають в опозиції**.

Антидемократичні режими поділяються на авторитарні і тоталітарні.

**Авторитарний режим** - це стан політичного життя, коли влада
зосереджується в руках однієї особи або правлячої верхівки; при якому
державна влада здійснюється шляхом скасування або обмеження основних
прав людини; коли стримується діяльність політичних партій та інших
суспільних угрупувань, народ не визнається основним носієм і сувереном
влади; дії державних органів і громадських організацій суворо
регламентуються, а можливості опозиції зведені до мінімуму, допускаються
політичні репресії; де відбувається формалізація і спрощення політичних
процедур та інститутів, що пов’язують державу і суспільство. Основою стилю
діяльності є безапеляційно-командний метод керівництва: розпорядження,
накази, директиви з вимогою їхнього безумовного виконання. На відміну від
тоталітарного режиму авторитарним формам влади властиві певні елементи
демократизму, зокрема автономія особистості і суспільства в неполітичних
сферах. Наприклад, у колишньому СРСР був яскраво виражений авторитарний
режим з ознаками вождизму, пригноблення і репресій.

**Тоталітарний режим** - це спосіб організації державної влади, за яким
здійснюється монопольний контроль над всіма сферами життя суспільства і
над особистістю. Тоталітаризм характеризується утворенням партійно-
державної монополії влади, ліквідацією демократичних прав і свобод в ім’я
соціальної або національної спільноти, пануванням офіційної ідеології,
усуненням будь-якої опозиції режиму, масовим безособовим терором
населення, терористичною ротацією кадрів усередині керівної верхівки,
агресивною зовнішньою політикою, насадженням культу вождя тощо.
Тоталітарний режим - крайня форма авторитаризму.

Тоталітарний режим поділяється на різновиди: фашистський, расистський,
військово-диктаторський (характеризуються необмеженістю влади диктатора)
тощо.

**Форма Української держави за Конституцією України**

Статтею 1 Конституції України проголошено: «Україна є суверенна,
незалежна, демократична, правова держава», що визначило основні характерні
риси України як держави. Виходячи з цього, можна стверджувати про її
прагнення до демократичного державного режиму. Разом з тим необхідно
підкреслити, що на відміну від форми правління, форми державного устрою,
державного режиму у великій мірі залежать від методів здійснення державної
влади.

Конституція України (ст. 2) за формою державного устрою визначила
Україну як унітарну державу з певним автономним утворенням, яким є
Республіка Крим. Це означає, що Україна - єдина централізована держава,
територія якої поділена на адміністративно-територіальні одиниці, що не
мають суверенітету. Основні засади правового статусу Республіки Крим
викладені у ст.ст. 134-139 чинної Конституції.

У ст.5 Конституції України встановлено, що Українська держава має
республіканську форму правління. Це положення Конституції не деталізується,
але, аналізуючи інші статті цього акту, можна зробити висновок, що Україна
є президентсько-парламентською республікою.

Стосовно конституційних форм правління, державного режиму і устрою
України важливими є основоположні принципи, проголошені Конституцією.

Зокрема, у ст.З закріплено, що «людина, її житгя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканість і безпека визначаються найвищою соціальною цінністю». Ст.6
проголошує також, що «державна влада в Україні здійснюється на засадах її
поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої
та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією
Конституцією межах і відповідно до законів України». Для характеристики форми держави цінним є положення про те, що “народ визнається носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні”, що міститься у ст. 5
Конституції України.