Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Витебский государственный технологический университет»

**Заканадаўчая і судовая галіны ўлады. Палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні**

Информационные материалы для проведения единых дней информирования на кафедрах и структурных подразделениях, информационных часов в студенческих группах

**Январь 2023**

**Нацыянальны сход –– двухпалатны парламент у сучаснай Беларусі. Структура і функцыі Савета Рэспублікі і Палаты прадстаўнікоў.**

Прававую аснову дзейнасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь складаюць Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, Законы «Аб Нацыянальным сходзе Рэспублікі Беларусь», «Аб статусе дэпутата Палаты прадстаўнікоў, члена Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь».

Нацыянальны сход з’яўляецца вышэйшым прадстаўнічым і заканадаўчым органам і складаецца з дзвюх палат: Палаты прадстаўнікоў (ад выбаршчыкаў) і Савета Рэспублікі (палаты тэрытарыяльнага прадстаўніцтва). Ён выконвае прадстаўнічую і заканадаўчую функцыі.

Тэрмін паўнамоцтваў Парламента – чатыры гады. Паўнамоцтвы Парламента могуць быць прадоўжаны на падставе закона толькі ў выпадку вайны.

Прадстаўнічая функцыя Парламента ў структуры інстытутаў улады азначае, што ў яго складзе працуюць прадстаўнікі народу, якія выбіраюцца ім і часткова назначаюцца, якія атрымалі права ад імя народа прымаць законы і прадстаўляць інтарэсы людзей. Менавіта ў парламенце прадстаўлены і сутыкаюцца разнастайныя інтарэсы розных сацыяльных груп.

Заканадаўчая функцыя азначае, што асноўная задача Парламента –– заканатворчая.

Склад Палаты прадстаўнікоў –– 110 дэпутатаў. Выбранне дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з законам на аснове ўсеагульнага, свабоднага, роўнага, прамога выбарчага права пры тайным галасаванні. Дэпутатам Палаты прадстаўнікоў можа быць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які дасягнуў 21 года. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў можа адначасова з’яўляцца членам Урада.

Членам Савета Рэспублікі можа быць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які дасягнуў 30 год і які пражыў на тэрыторыі адпаведнай вобласці, горада Мінска не менш за пяць гадоў.

Члены Савета Рэспублікі выбіраюцца на пасяджэннях дэпутатаў мясцовых Саветаў дэпутатаў базавага ўзроўню кожнай вобласці і горада Мінска тайным галасаваннем па восем членаў. Восем членаў Савета Рэспублікі назначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Адна і тая ж асоба не можа адначасова з’яўляцца членам двух палат Парламента. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў не можа быць дэпутатам мясцовага Савета дэпутатаў. Член Савета Рэспублікі не можа быць адначасова членам Урада. Не дапускаецца сумяшчэнне абавязкаў дэпутата Палаты прадстаўнікоў, члена Савета Рэспублікі з адначасовым заняткам пасады Прэзідэнта або суддзі.

У выпадках і ў парадку, прадугледжаных Канстытуцыяй, паўнамоцтвы Палаты прадстаўнікоў або Савета Рэспублікі могуць быць спынены датэрмінова. Са спыненнем паўнамоцтваў Палаты прадстаўнікоў або Савета Рэспублікі па рашэнні Прэзідэнта могуць быць таксама спынены паўнамоцтва адпаведна Савета Рэспублікі або Палаты прадстаўнікоў. Паўнамоцтва Палаты прадстаўнікоў або Савета Рэспублікі таксама могуць быць датэрмінова спынены на падставе заключэння Канстытуцыйнага Суда ў выпадку сістэматычнага або грубага парушэння палатамі Парламента Канстытуцыі.

Рашэнні па гэтых пытаннях Прэзідэнт прымае не пазней чым у двухмесячны тэрмін пасля афіцыйных кансультацый са старшынямі палат. Палаты збіраюцца на дзве чарговыя сесіі ў год. Першая сесія адкрываецца 2 кастрычніка; яе працягласць не можа быць больш за восемдзесят дзён. Другая сесія адкрываецца 2 красавіка; яе працягласць не можа быць больш за дзевяноста дзён. Калі 2 кастрычніка або 2 красавіка даводзяцца на нерабочы дзень, то сесія адкрываецца ў першы наступны за ім рабочы дзень. Палата прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі ў выпадку асобай неабходнасці запрашаюцца на пазачарговую сесію па пэўным парадку дня па ініцыятыве Прэзідэнта, а таксама па патрабаванні большасці з не менш двух трэціх галасоў ад поўнага складу кожнай з палат. Пазачарговыя сесіі збіраюцца ўказамі Прэзідэнта.

Палата прадстаўнікоў выбірае са свайго складу Старшыню Палаты прадстаўнікоў і яго намесніка. Савет Рэспублікі выбірае са свайго складу Старшыню Савета Рэспублікі і яго намесніка.

Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі са свайго складу выбіраюць пастаянныя камісіі і іншыя органы для вядзення заканапраектнай работы, папярэдняга разгляду і падрыхтоўкі пытанняў, якія датычацца кампетэнцыі палат.

У Палаце прадстаўнікоў працуюць на прафесійнай аснове ў адрозненне ад Савета Рэспублікі. Права заканадаўчай ініцыятывы належыць дэпутатам Палаты прадстаўнікоў і Савету Рэспублікі.

Палата прадстаўнікоў:

1) разглядае па прапанове Прэзідэнта або па ініцыятыве не менш 150 тысяч грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія валодаюць выбарчым правам, праекты законаў аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю, аб тлумачэнні Канстытуцыі;

2) разглядае праекты законаў, у тым ліку аб зацвярджэнні асноўных напрамкаў унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь; ваеннай дактрыны; аб асноўным змесце і прынцыпах ажыццяўлення правоў, свабод і абавязкаў грамадзян; аб правах нацыянальных меншасцей; аб зацвярджэнні рэспубліканскага бюджэту і справаздачы аб яго выкананні; устанаўленні рэспубліканскіх падаткаў і збораў і інш.;

3) назначае выбары Прэзідэнта;

4) дае згоду Прэзідэнту на прызначэнне Прэм’ер-міністра;

5) заслухоўвае даклад Прэм’ер-міністра аб праграме дзейнасці Урада і адабрае або адхіляе праграму; паўторнае адхіленне палатай праграмы азначае выяўленне вотуму недаверу Ураду;

6) разглядае па ініцыятыве Прэм’ер-міністра пытанне аб даверы Ураду;

7) па ініцыятыве не менш адной трэці ад поўнага складу Палаты прадстаўнікоў выказвае вотум недаверу Ураду; пытанне аб адказнасці Урада не можа быць пастаўлена на працягу года пасля адабрэння праграмы яго дзейнасці;

8) прымае адстаўку Прэзідэнта і інш.

Савет Рэспублікі:

1) адабрае або адхіляе прынятыя Палатай прадстаўнікоў праекты законаў аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю; аб тлумачэнні Канстытуцыі; праекты іншых законаў;

2) дае згоду на прызначэнне Прэзідэнтам Старшыні Канстытуцыйнага Суда, Старшыні і суддзяў Вярхоўнага Суда, Старшыні і суддзяў Вышэйшага Гаспадарчага Суда, Старшыні Цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў, Генеральнага пракурора, Старшыні і членаў Праўлення Нацыянальнага банка;

3) выбірае шэсць суддзяў Канстытуцыйнага Суда;

4) выбірае шэсць членаў Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў;

5) адмяняе рашэнні мясцовых Саветаў дэпутатаў, якія не адпавядаюць заканадаўству;

6) прымае рашэнне аб роспуску мясцовага Савета дэпутатаў у выпадку сістэматычнага або грубага парушэння ім патрабаванняў заканадаўства і ў іншых выпадках, прадугледжаных законам і інш.

Рашэнні Палаты прадстаўнікоў прымаюцца ў форме законаў і пастаноў. Пастановы Палаты прадстаўнікоў прымаюцца па пытаннях распарадчага і кантрольнага характару.

Рашэнні Савета Рэспублікі прымаюцца ў форме пастаноў.

Рашэнні палат лічацца прынятымі пры ўмове, што за іх прагаласавала большасць ад поўнага складу палат, калі іншае не прадугледжана Канстытуцыяй.

**Віды і паўнамоцтвы судоў у Рэспубліцы Беларусь.**

Сучасная судовая сістэма будуецца на прынцыпах тэрытарыяльнасці і спецыялізацыі і складаецца з Канстытуцыйнага Суда і сістэмы судоў агульнай юрысдыкцыі.

Суды агульнай юрысдыкцыі ажыццяўляюць правасуддзе па грамадзянскіх, крымінальных, адміністрацыйных і эканамічных справах. Сістэму судоў агульнай юрысдыкцыі складаюць раённыя (гарадскія) суды, эканамічныя суды абласцей (горада Мінска), абласныя (Мінскі гарадскі). У сістэме судоў агульнай юрысдыкцыі могуць стварацца спецыялізаваныя суды. Колькасны склад суддзяў судоў агульнай юрысдыкцыі ўстанаўліваецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленню Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь. Узначальвае сістэму судоў агульнай юрысдыкцыі Вярхоўны Суд.

Раённы (гарадскі), спецыялізаваны суды ствараюцца ў раёне, горадзе абласнога падпарадкавання, які не мае раённага дзялення, раёне ў горадзе. Дапускаецца стварэнне аднаго раённага (гарадскога) суда на раён і горад, а таксама аднаго спецыялізаванага суда на некалькі раёнаў. Раённыя (гарадскія) суды складаюцца са старшыні суда і суддзяў. Раённы (гарадскі) суд: разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі ў якасці суда першай інстанцыі і па абставінах грамадзянскія справы, якія зноў адкрыліся, а таксама ў якасці суда першай інстанцыі крымінальныя справы і справы аб адміністрацыйных правапарушэннях; разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі скаргi (пратэсты) на пастановы па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях; вывучае і абагульняе судовую практыку, вядзе судовую статыстыку; ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі. Спецыялізаваны суд разглядае справы, аднесеныя заканадаўчымі актамі да яго кампетэнцыі; вывучае і абагульняе судовую практыку, вядзе судовую статыстыку; ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

У кожнай вобласці Рэспублікі Беларусь дзейнічаюць абласны суд і эканамічны суд вобласці, а ў горадзе Мінску – Мінскі гарадскі суд і эканамічны суд горада Мінска.

Абласны (Мiнскi гарадскі) суд складаецца з суддзяў абласнога (Мінскага гарадскога) суда, у тым ліку старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда, першага намесніка і намеснікаў старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда. Абласны (Мiнскi гарадскi) суд: разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі ў якасці суда першай інстанцыі, у парадку нагляду і па абставінах, якія зноў адкрыліся, грамадзянскія, крымінальныя справы і справы аб адміністрацыйных правапарушэннях; разглядае ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ў межах сваёй кампетэнцыі грамадзянскія і крымінальныя справы ў апеляцыйным парадку, а таксама скаргi (пратэсты) на пастановы раённых (гарадскіх) судоў па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях; ажыццяўляе нагляд за судовай дзейнасцю ніжэйстаячых судоў, аказвае ім дапамогу ва ўжыванні заканадаўства; вывучае і абагульняе судовую практыку, вядзе і аналізуе судовую статыстыку; ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Эканамічны суд вобласці (горада Мінска) складаецца з суддзяў эканамічнага суда вобласці (горада Мінска), у тым ліку старшыні эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) і намеснікаў старшыні эканамічнага суда вобласці (горада Мінска). Эканамічны суд вобласці (горада Мінска): разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі эканамічныя справы ў якасці суда першай інстанцыі, у апеляцыйным парадку і па абставінах, якія зноў адкрыліся, справы аб адміністрацыйных правапарушэннях у якасці суда першай інстанцыі, а таксама скаргi (пратэсты) на пастановы па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях; вывучае і абагульняе судовую практыку, вядзе і аналізуе судовую статыстыку; рыхтуе прапановы аб удасканаленні заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферы прадпрымальніцкай і іншай гаспадарчай (эканамічнай) дзейнасці; ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

**Вярхоўны і Канстытуцыйны суды.**

Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь ўзначальвае сістэму судоў агульнай юрысдыкцыі і з’яўляецца вышэйшым судовым органам, які ажыццяўляе правасуддзе па грамадзянскіх, крымінальных справах, справах аб адміністрацыйных правапарушэннях, эканамічных справах, ажыццяўляе нагляд за судовай дзейнасцю судоў агульнай юрысдыкцыі, рэалізуе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Вярхоўны Суд складаецца з суддзяў Вярхоўнага Суда, у тым ліку Старшыні Вярхоўнага Суда, першага намесніка і намеснікаў Старшыні Вярхоўнага Суда. У складзе Вярхоўнага Суда вылучаюцца Пленум, Прэзідыум, судовая калегія па грамадзянскіх справах, судовая калегія па крымінальных справах, судовая калегія па эканамічных справах, судовая калегія па справах інтэлектуальнай уласнасці. Пры неабходнасці Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленню Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь могуць утварацца іншыя судовыя калегіі для спецыялізаванага разгляду спраў. Колькасны склад суддзяў Вярхоўнага Суда вызначаецца Прэзідэнтам па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда.

Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі справы ў якасці суда першай інстанцыі, у касацыйным парадку, у парадку нагляду і па абставінах, якія зноў адкрыліся, а таксама скаргi (пратэсты) на пастановы абласных (Мінскага гарадскога) судоў і пастановы эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях; разглядае ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ў межах сваёй кампетэнцыі справы ў апеляцыйным парадку; уносіць у Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь прапановы аб дачы заключэнняў у адпаведнасці з часткай другой артыкула 112 i часткай чацвёртай артыкула 116 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь; вывучае і абагульняе судовую практыку, вядзе і аналізуе судовую статыстыку судоў агульнай юрысдыкцыі і дае тлумачэнні па пытаннях прымянення заканадаўства; ажыццяўляе кантроль за выкананнем ніжэйстаячымі судамі пастаноў Пленума Вярхоўнага Суда. Акрамя таго Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь аказвае дапамогу суддзям судоў агульнай юрысдыкцыі па ўжыванні заканадаўства; распрацоўвае прапановы аб удасканаленні заканадаўства; вывучае дзейнасць судоў агульнай юрысдыкцыі, заслухоўвае інфармацыю старшыняў, першых намеснікаў, намеснікаў старшыняў і суддзяў судоў агульнай юрысдыкцыі аб дзейнасці адпаведных судоў; ажыццяўляе арганізацыйнае, матэрыяльна-тэхнічнае і кадравае забеспячэнне дзейнасці судоў агульнай юрысдыкцыі, а таксама арганізацыйнае і матэрыяльнатэхнічнае забеспячэнне органаў судзейскай супольнасці; вырашае ў межах сваёй кампетэнцыі пытанні, якія вынікаюць з міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь, а таксама пытанні супрацоўніцтва з судамі замежных дзяржаў, замежнымі і міжнароднымі арганізацыямі; ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь заснаваны ў красавіку 1994 г. у адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь. Канстытуцыйны Суд з’яўляецца органам судовага кантролю за канстытуцыйнасцю нарматыўных прававых актаў у дзяржаве і забяспечвае вяршэнства Канстытуцыі і яе непасрэднае дзеянне на тэрыторыі краіны.

Канстытуцыйны Суд ажыццяўляе наступныя паўнамоцтвы: дае заключэнні аб канстытуцыйнасці нарматыўных прававых актаў, міжнародных дагаворных і іншых абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь, актаў міждзяржаўных утварэнняў, у якія ўваходзіць Рэспубліка Беларусь; дае заключэнне аб наяўнасці фактаў сістэматычнага або грубага парушэння палатамі Нацыянальнага сходу Канстытуцыі; прымае рашэнні аб канстытуцыйнасці законаў, прынятых Нацыянальным сходам (за выключэннем законаў, падрыхтаваных у сувязі з заключэннем, выкананнем, прыпыненнем дзеяння і спыненнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь), да іх падпісання Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь; прымае рашэнні аб адпаведнасці Канстытуцыі міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь, якія не ўступілі ў сілу; прымае рашэнні аб наяўнасці фактаў сістэматычнага або грубага парушэння мясцовымі Саветамі дэпутатаў патрабаванняў заканадаўства; дае афіцыйнае тлумачэнне дэкрэтаў і ўказаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, якія датычацца канстытуцыйных правоў, свабод і абавязкаў грамадзян; выкладае сваю пазіцыю аб дакументах, якія прыняты (выдадзены) замежнымі дзяржавамі, міжнароднымі арганізацыямі і закранаюць інтарэсы Рэспублікі Беларусь у частцы адпаведнасці гэтых дакументаў агульнапрызнаным прынцыпам і нормам міжнароднага права; праводзіць праверкі канстытуцыйнасці асобных напрамкаў нарматворчай дзейнасці і правапрымяняльнай практыкі судоў, праваахоўных і іншых дзяржаўных органаў; прымае рашэнні аб ліквідацыі ў нарматыўных прававых актах прабелаў, выключэнні ў іх калізій і прававой недакладнасці; прымае штогадовыя пасланні Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь і палатам Нацыянальнага сходу аб стане канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

Грамадзянін па пытанні канстытуцыйнасці нарматыўных прававых актаў не можа звярнуцца ў Канстытуцыйны Суд напрамую, але ён мае права накіраваць свой зварот упаўнаважаным органам, дзе прадугледжаны спецыяльны механізм па разглядзе такіх зваротаў. Правам звароту ў Канстытуцыйны Суд валодаюць Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, палаты Нацыянальнага сходу, Вярхоўны Суд, Савет Міністраў.

**Парадак падбору і прызначэння суддзяў.**

Канстытуцыйны Суд фарміруецца ў колькасці 12 суддзяў з высокакваліфікаваных спецыялістаў у галіне права: шэсць суддзяў прызначаюцца Прэзідэнтам, шэсць суддзяў выбіраюцца Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу. Суддзі Канстытуцыйнага Суда прызначаюцца (абіраюцца) на 11 гадоў і могуць быць прызначаны (абраны) на новы тэрмін. Старшыня Канстытуцыйнага Суда прызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь са згоды Савета Рэспублікі з ліку суддзяў Канстытуцыйнага Суда тэрмінам на 5 гадоў. Суддзёй Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь можа быць прызначаны (абраны) грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які валодае беларускай і рускай мовамі, мае вышэйшую юрыдычную адукацыю, з’яўляецца высокакваліфікаваным спецыялістам у галіне права, мае, як правіла, вучоную ступень і валодае высокімі маральнымі якасцямі.

Кандыдатам на пасаду суддзі суда агульнай юрысдыкцыі можа быць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які дасягнуў 25-гадовага ўзросту, валодае беларускай і рускай мовамі, мае вышэйшую юрыдычную адукацыю, стаж працы па спецыяльнасці не менш за тры гады, не здзяйсняў учынкаў, якія яго могуць зняважыць, і здаў кваліфікацыйны экзамен на пасаду суддзі. Суддзі раённых (гарадскіх), спецыялізаваных, абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) прызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленню Старшыні Вярхоўнага Суда. Суддзі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь прызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь са згоды Савета Рэспублікі па прадстаўленню Старшыні Вярхоўнага Суда.

**Нарматыўна-прававая база дзейнасці партый і грамадскіх аб’яднанняў.**

Часткай механізму рэалізацыі правоў грамадзян на выказванне сваіх грамадска-палітычных інтарэсаў і поглядаў, а таксама найважнейшым элементам дэмакратычнай палітычнай сістэмы з’яўляюцца палітычныя партыі і іншыя формы грамадзянскай самаарганізацыі. Грамадзяне, а часам таксама замежнікі і асобы без грамадзянства могуць ствараць і ўдзельнічаць у дзейнасці розных свецкіх некамерцыйных аб’яднанняў: палітычных партый, грамадскіх арганізацый, масавых рухаў, арганізацый, ініцыятыў грамадскай самадзейнасці і рознага роду самакіравання. Падобныя формы грамадзянскай актыўнасці спрыяюць рэалізацыі грамадзянамі свабоды меркаванняў, перакананняў і іх вольнаму выражэнню, што адпавядае палажэнням Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах 1966 г. У Канстытуцыі змяшчаецца палажэнне тым, што «Палітычныя партыі, іншыя грамадскія аб’яднанні, дзейнічаючы ў рамках Канстытуцыі і законаў Рэспублікі Беларусь, садзейнічаюць выяўленню і выказванню палітычнай волі грамадзян, удзельнічаюць у выбарах» (арт. 5).

Асноўныя нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць пытанні стварэння і дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў у Рэспубліцы Беларусь:

--Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь (арт. 4, 5, 36, 86);

-Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь;

--Закон Рэспублікі Беларусь «Аб прафесійных саюзах» (прыняты 22.04.1992 г.);

--Закон Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб'яднаннях» (прыняты 4.10.1994 г.);

--Закон Рэспублікі Беларусь «Аб палітычных партыях» (прыняты 5.10.1994 г.);

--Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №2 «Аб некаторых мерах па ўпарадкаванні дзейнасці палітычных партый, прафесійных саюзаў, іншых грамадскіх аб’яднанняў» (прыняты 26.1.1999 г.).

Унутраная арганізацыя, структура і напрамкі дзейнасці палітычных партый, грамадскіх арганізацый сацыяльна-эканамічнага і культурнага характару (напрыклад, прафсаюзаў, саюзаў жанчын ці аб’яднанняў нацыянальных меншасцей) звычайна рэгулююцца іх статутамі -- дакументамі, якія прымаюцца самімі гэтымі аб’яднаннямі на іх з’ездах, канферэнцыях. Дзяржава не ўмешваецца ва ўнутраныя справы палітычных партый і грамадскіх аб’яднанняў. У той жа час, паколькі іх дзейнасць мае публічны характар, некаторыя пытанні, якія тычацца іх структуры і дзейнасці, рэгулююцца заканадаўствам.

Згодна з арт. 1 закона «Аб палітычных партыях», палітычная партыя -- гэта незалежнае, утворанае на аснове індывідуальнага добраахвотнага сяброўства аб’яднанне грамадзян, якое дзейнічае ў рамках Канстытуцыі і законаў Рэспублікі Беларусь, садзейнічае выяўленню i выказванню палiтычнай волi грамадзян i ўдзельнiчае ў выбарах. У адрозненне ад іншых грамадскіх аб’яднанняў, партыі актыўна ўдзельнічаць у палітычным жыцці краіны, перш за ўсё, праз удзел у выбарах, фарміраванні грамадскай думкі па найбольш важных для дзяржавы і грамадства пытаннях. Розныя партыі прапагандуюць і выказваюць інтарэсы прадстаўляемых імі груп.

Хоць у 2002 г. агульная колькасць членаў зарэгістраваных у рэспубліцы партый складала каля 60 тыс. чалавек, што складала менш за 1% насельніцтва краіны, сама наяўнасць шматпартыйнасці сведчыць аб тым, што Беларусь -- дзяржава, якая імкнецца да пабудовы дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці. Ні адна партыя ў Беларусі не мае права манапалізаваць уладу і зрабіць сваю ідэалогію дзяржаўнай, г.зн. абавязковай для ўсіх грамадзян. Структуры палітычных партый фарміруюцца толькі па тэрытарыяльным прынцыпе (у адрозненне ад структуры КПСС, якая фарміравалася таксама і па галіноваму прынцыпу, што гарантавала ёй наяўнасць парткамаў на прадпрыемствах і ва ўстановах). Згодна з законам, прыналежнасць або непрыналежнасць грамадзяніна да палітычнай партыі не можа служыць падставай для абмежавання яго правоў і свабод, роўна як для прадастаўлення яму дзяржаўных ільгот і пераваг. Патрабаванне аб ўказанні ў афіцыйных дакументах на членства ў партыі не дапускаецца.

Заснавальнікамі партыі могуць быць толькі грамадзяне Беларусі, якія дасягнулі 18 гадоў, валодаюць выбарчым правам, не абмежаваны судом у дзеяздольнасці і не знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі. Для стварэння палітычнай партыі неабходна, каб яна мела не менш за 1000 заснавальнікаў. Стварэнне ў Беларусі партый іншых дзяржаў не дапускаецца.

Члены палітычных партый маюць права свабоднага выхаду з яе. Членамі палітычных партый не могуць бьпъ:

- суддзі; - пракурорскія работнікі;

- супрацоўнікі органаў унутраных спраў;

- супрацоўнікі Камітэта дзяржаўнага кантролю;

- супрацоўнікі органаў бяспекі;

- вайскоўцы і асобы, на якіх распаўсюджваецца статус ваеннаслужачых;

- Прэзідэнт і члены Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў Рэспублікі Беларусь (да заканчэння тэрміну паўнамоцтваў).

Абмежаванне дзейнасці палітычных партый і грамадскіх аб’яднанняў агаворваецца ў арт. 5 Канстытуцыі: «Забараняецца стварэнне і дзейнасць палітычных партый, а таксама іншых грамадскіх аб’яднанняў, якія маюць на мэце гвалтоўнае змяненне канстытуцыйнага ладу цi вядуць прапаганду вайны, сацыяльнай, нацыянальнай, рэлігійнай і расавай варожасці». Удзел у дзейнасці незарэгістраваных грамадскіх аб’яднанняў таксама забаронены.

Малалікасць і слабы ўплыў партый на ідэалагічныя працэсы ў беларускім грамадстве абумоўлены адсутнасцю сацыяльнай базы для дзейснай партыйнай сістэмы, слабасцю матэрыяльнай і матэрыяльнатэхнічнай базы партый, неспрыяльным для іх дзейнасці заканадаўствам, асаблівасцю палітычнай культуры беларускага насельніцтва і палітычнымі памылкамі саміх партыйных лідараў.

**Грамадскія аб’яднанні.**

У беларускім заканадаўстве грамадскае аб’яднанне вызначаецца як добраахвотнае фарміраванне грамадзян, якое яны ўтварылі на аснове агульнасці інтарэсаў для сумеснай рэалізацыі грамадзянскіх, эканамічных, сацыяльных і культурных правоў (арт. 1 закона «Аб грамадскіх аб’яднаннях»). Адметнай рысай гэтага віду фарміраванняў з’яўляецца тое, што яны: а) не пераследуюць камерцыйных мэтаў; б) не ставяць у якасці мэты і асноўнага сродку сваёй дзейнасці ўдзел у палітыцы. Функцыі грамадскіх аб’яднанняў у супольнасці звязаны з выяўленнем і задавальненнем патрэб розных груп грамадства з дапамогай сумеснай дзейнасці.

Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, 1 кастрычніка 2012 г. у Беларусі было зарэгістравана 2233 грамадскіх аб’яднанні, 17 саюзаў (асацыяцый) грамадскіх аб’яднанняў і 53 фонды. Пры аднолькавым юрыдычным статусе грамадскія аб’яднанні могуць дзейнічаць як клубы па інтарэсах, як групы ціску, у якасці партыйных структур і г.д.

Згодна з заканадаўствам, у Рэспубліцы Беларусь могуць стварацца 3 віды грамадскіх аб’яднанняў:

- рэспубліканскія, дзейнасць якіх распаўсюджваецца на тэрыторыю ўсёй Рэспублікі Беларусь і якія маюць заснавальнікаў у большасці яе абласцей;

- міжнародныя, дзейнасць якіх распаўсюджваецца на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь (адной або некалькіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак) і тэрыторыю адной або некалькiх замежных дзяржаў, якія маюць адпаведныя грамадскія аб’яднанні;

- мясцовыя, дзейнасць якіх распаўсюджваецца на тэрыторыю адной або некалькіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак.

Асаблівае месца сярод грамадскіх аб’яднанняў займаюць прафсаюзы. Прафсаюз – аб’яднанне работнікаў, створанае імі для абароны сваіх інтарэсаў, перш за ўсё для паляпшэння ўмоў і павышэння аплаты працы. Прафсаюзы з’яўляюцца часткай сістэмы сацыяльнага партнёрства -- трохбаковай сістэмы ўзаемадзеяння работнікаў (у асобе прафсаюзаў), аб’яднанняў наймальнікаў і дзяржавы (урада). У беларускім заканадаўстве сацыяльнае партнёрства вызначана як «форма ўзаемадзеяння органаў дзяржаўнага кіравання, аб’яднанняў наймальнікаў, прафесійных саюзаў і іншых прадстаўнічых органаў работнікаў ... пры распрацоўцы і рэалізацыі сацыяльна-эканамічнай палітыкі дзяржавы ..., шляхам перамоў, кансультацый, адмовы ад канфрантацыі і сацыяльных канфліктаў » (арт. 352 Працоўнага кодэкса).

У наладжванні механізмаў сацыяльнага партнёрства Рэспубліка Беларусь арыентуецца на міжнародныя стандарты. Найбольш уплывовай міжнароднай арганізацыяй, якая адстойвае інтарэсы працоўных, з’яўляецца Міжнародная арганізацыя працы (МАП), якая існуе з 1919 г. i займаецца нарматворчасцю ў сферы рэгулявання сацыяльна-працоўных адносін. Беларусь з’яўляецца членам МАП з 1954 г. У чэрвені 2002 г. Рэспубліка Беларусь была выбрана ў склад Адміністрацыйнага савета МАП у якасці намесніка тытулярнага члена на перыяд 2002--2005 гг., а 6 чэрвеня 2005 г. падчас 93-й сесіі Міжнароднай канферэнцыі працы ( MKT) Беларусь была абрана на трохгадовы тэрмін у склад тытулярных членаў Адміністрацыйнага савета МАП.

Найбуйнейшым прафсаюзным аб’яднаннем у Беларусі з’яўляецца Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі (ФПБ), якая, паводле статуту, з’яўляецца рэспубліканскім добраахвотным незалежным аб’яднаннем прафесійных саюзаў (нацыянальным прафцэнтрам). Агульная колькасць членаў ФПБ -- больш за 4 млн чалавек. ФПБ аб’ядноўвае 32 галіновых прафсаюза, 6 абласных аб’яднанняў прафсаюзаў, 1 гарадское аб’яднанне прафсаюзаў і 2 прафсаюза работнікаў прадпрыемстваў. Ва ўласнасці ФПБ знаходзіцца каля 900 клубаў, больш за 500 бібліятэк, больш за 5000 лагераў адпачынку. За кошт сваіх сродкаў прафсаюзы пабудавалі ў Беларусі 16 дамоў адпачынку і турыстычных баз, 165 спартыўных аб’ектаў. Альтэрнатыўны прафсаюзны рух у Беларусі прадстаўляе альтэрнатыўны прафцэнтр -- Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў (БКДП), утвораны ў 1993 г. Старшынёй БКДП з’яўляецца А. Ярашук. Усяго органамі юстыцыі Беларусі зарэгістравана 37 прафсаюзаў, у тым ліку 33 -- рэспубліканскіх, 2 -- тэрытарыяльных і 2 -- прафсаюзы прадпрыемстваў, арганізацый. Сярод маладзёжных грамадскіх аб’яднанняў найбуйнейшымі з’яўляюцца Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі і Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя.

**Тыпалагізацыя палітычных партый і грамадскіх аб’яднанняў у Рэспубліцы Беларусь. Іх роля ў развіцці грамадства і дзяржавы.**

У цяперашні час партыйная сістэма Рэспублікі Беларусь ўключае ў сябе 15 палітычных партый. У залежнасці ад палітычнай арыентацыі, ідэалагічных дактрын, адносін да дзяржаўнасці краіны, да праблем нацыянальнакультурнага адраджэння беларускія партыі можна ўмоўна падзяліць на некалькі груп.

Да першай групы адносяцца «левыя» партыі: Кампартыя Беларусі (КПБ), Аграрная партыя, Беларуская патрыятычная партыя, Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці, Партыя камуністаў Беларуская (ПКБ). Дадзеныя партыі адстойваюць сацыялістычны шлях развіцця краіны, стварэнне планамерных і рэгулюемых дзяржавай таварна-грашовых адносін. У сацыяльнай сферы яны выступаюць за рэалізацыю права на працу, забеспячэнне бясплатнай сярэдняй і вышэйшай адукацыі, бясплатнай медыцынскай дапамогі, добраўпарадкаванага жылля, даступнага адпачынку, сацыяльнай справядлівасці, дабрабыт і бяспеку грамадзян краіны.

Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці, падтрымліваючы дзяржаўны курс, які праводзіцца ў Беларусі, мадэль узаемадзеяння з дзяржавай бачыць у выяўленні праблем, якія перашкаджалі б у будаўніцтве моцнай і квітнеючай Беларусі.

Аграрная партыя сваёй мэтай лічыць забеспячэнне дынамічнага развіцця аграпрамысловага комплексу як неабходнай умовы харчовай бяспекі краіны, шырокага прадстаўніцтва аграрыяў у органах улады і кіравання. Асаблівае значэнне яна надае адраджэнню духоўнага жыцця вёскі як захавальніцы нацыянальных традыцый народа.

Што тычыцца Беларускай партыі левых «Справядлівы свет» (былой Партыі камуністаў Беларускай), то ў адрозненне ад Кампартыі Беларусі, якая падтрымала курс, які праводзіцца ў краіне і дзяржаўную ідэалогію, ПКБ, якая дажыла да піка папулярнасці ў 1995 г., калі яна стала амаль вядучай сілай у беларускім парламенце, у цяперашні час страціла свой уплыў ў грамадстве, увайшла ў кааліцыю з «правымі» партыямі (Аб’яднанай грамадзянскай і БНФ) і выступіла супраць існуючай улады, яе ўнутранай і знешняй палітыкі.

Да другой групы (сацыял-дэмакратычныя і сацыялістычныя партыі) можна аднесці Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю (Грамада), партыю «Беларуская сацыял-дэмакратычная Грамада», Сацыял-дэмакратычную партыю народнай згоды. Яны выступаюць за сацыяльнаарыентаваную рыначную эканоміку, правядзенне рэформ пры моцнай сацыяльнай абароне насельніцтва з боку дзяржавы і імкнуцца выказаць пазіцыю, якая аб’ядноўвае нацыянальныя традыцыі з сусветным вопытам, які пазбягае крайнасцей «справядлівага» і «левага» радыкалізму. Першыя дзве лічаць сябе носьбітамі сацыял-дэмакратычных традыцый у Беларусі, якія бяруць пачатак ад створанай ў 1903 г. Беларускай сацыялістычнай Грамады. Сацыял-дэмакратычная партыя народнай згоды, не прымыкаючы да апазіцыі, выступае за аб’яднанне ўмераных грамадска-палітычных сіл, кансалідацыю беларускага грамадства. Сутнасць ідэі народнай згоды заключаецца ў адмове ад рэвалюцыйных скачкоў на карысць эвалюцыйнага развіцця на аснове прадуманых і паслядоўных рэформ. У той жа час партыя не выключае палітычнай барацьбы, але абмяжоўвае яе строгімі рамкамі закона і нормамі маралі.

Трэцюю групу складаюць партыі ліберальна-кансерватыўнай арыентацыі – Аб’яднаная грамадзянская партыя (АГП) і Ліберальнадэмакратычная партыя (ЛДП). Яны падкрэсліваюць прыхільнасць ліберальным каштоўнасцям, рыначным адносінам, дэмакратыі, шматпартыйнасці, гарантыі грамадзянскіх правоў і свабодаў. ЛДП, абвяшчаючы сябе канструктыўнай апазіцыяй да ўлады, у той жа час выступае ў падтрымку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і з крытыкай дзеянняў шэрага апазіцыйных партый. Гэта самая шматлікая ў краіне па колькасці членаў палітычная партыя. Яна паспяхова вядзе арганізатарскую і ідэалагічную работу сярод насельніцтва, а яе лідэр Сяргей Гайдукевіч падчас двух апошніх прэзідэнцкіх выбараў быў адным з кандыдатаў на гэту пасаду.

Асноўнай задачай АГП, як падкрэслівалася на ХI з’ездзе партыі, што адбыўся ў красавіку 2008 г., з’яўляецца ўзмацненне ўплыву партыі ў грамадстве, прыцягненне ў яе шэрагі прафесіяналаў і аўтарытэтных людзей, умацаванне і развіццё рэгіянальных структур. Гэта тым больш важна, улічваючы, што дэлегаты з’езда падверглі рэзкай крытыцы кіруючы цэнтр АГП за тое, што ён «адарваўся ад рэгіёнаў», ад актыўнай дзейнасці адышлі палітычныя менеджэры і тэхнолагі, здольныя прыцягваць у партыю новых членаў.

Да чацвёртай групы (нацыянальна-дэмакратычныя партыі) адносяцца Кансерватыўна-хрысціянская партыя – БНФ і Партыя БНФ – адна з найстарэйшых партый у рэспубліцы. У яе ёсць дынамічны і самаадданы электарат, часта не звязаны з фармальным членствам, але які з энтузіязмам выконвае партыйныя даручэнні. Разам з тым БНФ даўно страціў уплыў у грамадстве і ў структуры дэмакратычных сіл. Падзел партыі на дзве самастойныя арганізацыі быў выкліканы рэзкім падзеннем яе аўтарытэту ў грамадска-палітычным жыцці краіны, а таксама супрацьлеглымі поглядамі дзеячаў на падзеі і працэсы, якія адбываюцца ў грамадстве і ў партыі. Рознагалоссі ўнутры БНФ былі выкліканы нежаданнем З. Пазьняка і яго прыхільнікаў мяняць стратэгію і тактыку ў нацыянальна-дэмакратычным руху, ісці на кампрамісы з патэнцыяльнымі саюзнікамі. Раскол БНФ, ідэйнае і арганізацыйнае размежаванне, зрыў супрацоўніцтва з палітычнымі партыямі дэмакратычнага кірунку, прэтэнзіі на палітычную адасобленасць, слабасць арганізацыйных структур -- усё гэта прывяло да рэзкага падзення рэйтынгу абедзвюх партый.

Да пятай групы належаць Беларуская партыя «Зялёныя», Рэспубліканская партыя і Беларуская сацыяльна-спартыўная партыя. Яны выступаюць за стварэнне здаровага экалагічнага асяроддзя для людзей, за зацвярджэнне ў грамадстве стабільнасці, грамадзянскай згоды, забеспячэнне высокага стандарту якасці жыцця чалавека. Аднак у гэтых партый няма сістэмаўтваральных ідэалагічных прынцыпаў, дакладнай апоры на пэўныя сацыяльныя пласты і магчымасці істотна паўплываць на палітычнае жыццё ў краіне.

Традыцыйнае лева-правае палітычнае дзяленне ў дачыненні да Беларусі ў значнай ступені з’яўляецца ўмоўным і не адлюстроўвае ўсёй разнастайнасці міжпартыйных адрозненняў. У беларускім грамадстве яшчэ не склаліся ўстойлівыя сацыяльныя групы, гатовыя адстойваць свае інтарэсы з дапамогай палітычных партый. Акрамя таго, у такую схему не заўсёды ўпісваюцца палітычныя арганізацыі, якія прадстаўляюць спартыўныя, экалагічныя, прафесійныя і іншыя інтарэсы.

У цяперашні час партыйная сістэма Рэспублікі Беларусь знаходзіцца ў стадыі фарміравання, адрозніваецца нестабільнасцю і мае свае асаблівасці.

Адным з фактараў, якія стрымліваюць развіццё партыйнага будаўніцтва ў Беларусі, з’яўляецца тое, што сёння партыі не прадстаўлены ў выканаўчых органах улады. Не маючы прадстаўніцтва ва ўладных структурах, яны пазбаўлены магчымасці іграць ролю пасрэдніка і злучальнага звяна, камунікатыўнага моста паміж дзяржавай і грамадствам, стаць, нарэшце, формай удзелу грамадзян у палітычных рашэннях і кантролі за ўладай.

Паколькі палітычныя партыі не валодаюць ўладнымі рычагамі для вырашэння надзённых праблем людзей, яны не бачаць у іх існаванні вялікай карысці і не маюць патрэбы ў іх. Таму вельмі актуальным становіцца навядзенне «мастоў», наладжванне дыялогу, цеснага супрацоўніцтва органаў улады з палітычнымі партыямі, прыцягненне іх да разгляду і прыняцця важных сацыяльна-эканамічных і палітычных рашэнняў.

У сувязі са слабой матэрыяльна-тэхнічнай базай большасць палітычных партый не мае ўласных сродкаў масавай інфармацыі, якія ўплываюць на фарміраванне грамадскай думкі, а дзяржаўныя і незалежныя сродкі інфармацыі, як правіла, імкнуцца дыстанцыявацца ад іх.

Не ўсе партыі здольныя распрацаваць навукова абгрунтаваную, сацыяльна ўзважаную, канструктыўную праграму дзейнасці. Праграмныя дакументы многіх партый не ўтрымліваюць яснай канцэпцыі палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і духоўнага развіцця, характарызуюцца эклектыкай ідэалагічных высноў, расплывістасцю, нявызначанасцю ўяўленняў пра будучыню грамадства. Нягледзячы на тое, што большасць партый выступае за пераход да рынку, за дэмакратыю і прававую дзяржаву, суверэнітэт Беларусі, у іх праграмах адсутнічае механізм такога пераходу, узважаная і прафесійная ацэнка сітуацыі, канкурэнтаздольныя прапановы, канкрэтная распрацоўка мер і спосабаў дасягнення пастаўленых задач. Праграмы шэрага палітычных партый састарэлі і не адпавядаюць рэаліям сучаснасці. З многімі палажэннямі партыйных дакументаў нельга пагадзіцца. Прапановы, якія ёсць у арсеналах шэрага партый, патрабуюць аналізу, каб вызначыць іх прыдатнасць з пункту гледжання гістарычнага вопыту.

Ва ўмовах недыферанцыраванасці грамадства ў сацыяльна-палітычным плане, адсутнасці сярэдняга класа, сацыяльнай паўнавартаснай базы для шматпартыйнасці, раз’яднанасці рабочага руху, цяжка вызначыць, каго рэальна прадстаўляюць партыі і іх кіраўнікі. Крайняя ступень фрагментацыі партыйных сіл, іх няздольнасць да кансалідацыі -- усё гэта пацвярджае відавочныя слабасці беларускіх партый. Большасць з іх малалікія па складзе і з цяжкасцю змаглі пераступіць неабходную для рэгістрацыі мяжу ў 1000 чалавек. Нельга не заўважыць, што пра многія малыя партыі не вядома нічога, акрамя імён іх лідараў.

Больш за тое, паміж палітычнымі сіламі з падобнай ідэалагічнай арыентацыяй і дзеючымі ў адным палітычным полі не выявілася тэндэнцыя да ўзаемаразумення, да згуртавання і ўмацавання сіл. Пра гэта сведчыць самастойнае існаванне аднатыпных палітычных арганізацый: дзвюх партый БНФ, дзвюх -- з арыентацыяй на развіццё рэспубліканскага ладу, дзвюх -- з камуністычнай ідэалогіяй, некалькіх сацыял-дэмакратычных партый. У сувязі з гэтым наспела неабходнасць аб’яднання блізкіх па ідэалогіі партый. Такія партыі, адлюстроўваючы сацыяльныя і палітычныя спадзяванні грамадзян, могуць канкурыраваць за атрыманне ўладных паўнамоцтваў для рэалізацыі пастаўленых мэт.

Да памылак, якія дапускаюць партыі, можна аднесці недастатковую ўвагу да стварэння арганізацыйных структур у рэгіёнах і адсутнасць сталай працы з імі; ўнутраныя супярэчнасці, дробязная барацьба паміж сабой за ўмацаванне пазіцый у дэмакратычным лагеры замест аб’яднання для рашэння важных палітычных задач і інш.

Пералічаныя вышэй фактары абумовілі слабасць і неразвітасць шматпартыйнасці. Вядома, што партыйная сістэма ў краінах з развітой дэмакратыяй стваралася дзесяцігоддзямі, напрыклад, у Амерыцы, больш за сто гадоў. Наяўнасць мноства партый -- гэта яшчэ не шматпартыйная сістэма, але толькі аснова для разгортвання проціборства ідэй, а не сацыяльных інтарэсаў.

Сапраўдная шматпартыйнасць мае патрэбу ў стварэнні спецыяльнага механізму рэгулявання: ўзаемадзеяння паміж самімі партыямі; паміж партыямі і ўладнымі структурамі; паміж партыямі і грамадствам. Эфектыўнасць палітычнай дзейнасці партый, апазіцыйных сіл шмат у чым залежыць ад іх здольнасці атрымаць падтрымку на выбарах, ад наладжвання канструктыўных перамоў з уладай. Гэта дало б магчымасць зняць недавер, прадузятасць ва ўзаемаадносінах, стварыць перадумовы для ўзгодненасці пазіцый і цывілізаванага вырашэння канфліктаў. Сапраўдная шматпартыйная сістэма ў беларускім грамадстве магчыма ў тым выпадку, калі ў ім складуцца перадумовы (сацыяльна-эканамічныя, прававыя), усталююцца ўстойлівыя групы інтарэсаў насельніцтва, якія запатрабуюць свайго прадстаўніцтва ў выбарных дзяржаўных органах. Па меры таго як будуць структуравацца інтарэсы грамадзян, магчыма скарачэнне колькасці партый. Натуральна, што для эфектыўнага развіцця грамадства, стабільнасці палітычнага жыцця і кансалідацыі ў краіне найбольш пажаданымі з’яўляюцца варыянты палітычнай сістэмы, дзе будуць дамінаваць 2--3 буйныя партыі.

Будучыня партыйнага будаўніцтва ў Беларусі шмат у чым звязана са з’яўленнем маладых лідараў, яркіх асоб, здольных генерыраваць ідэі, выказваць настроі мас, аб’ядноўваць іх вакол агульных мэт і каштоўнасцей у імя ўстанаўлення ў краіне грамадзянскай супольнасці, сапраўднай дэмакратыі і, такім чынам, шматпартыйнасці.

Такім чынам, шматпартыйная сістэма як пастаянны фактар універсальнасці і дэмакратычнасці грамадскага ладу знаходзіцца ў Беларусі яшчэ на этапе станаўлення. Яе фарміраванне -- гэта доўгі і супярэчлівы працэс. Рэальны стан палітычнага спектра будзе вызначацца не ўсім наяўным станам партый, а толькі тымі з іх, якія заваююць давер народа, уключацца ў сістэму ўлады і змогуць уплываць на ход і ажыццяўленне грамадскіх і дзяржаўных спраў, на рашэнне найважнейшых праблем, якія стаяць перад грамадствам.

Інфармацыйныя матэрыялы падрыхтаваў: В.М. Хаданёнак, загадчык кафедры СГД, кандыдат гістарычных навук.