### ВИБОРЧА СИСТЕМА та ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

**ВИБОРИ ПАРЛАМЕНТУ І ПРЕЗИДЕНТА**

В Україні застосовуються різні виборчі системи: при виборах Президента України - мажоритарна, при виборах народних депутатів України - змішана.

Змішана система виборів народних депутатів України, має такі особливості:

* застосовується принцип «паралельного комбінування», тобто і за мажоритарною системою відносної більшості, і за пропорційною системою обирається однакова кількість народних депутатів України – 225 осіб;
* багатомандатний округ визначено як загальнодержавний виборчий округ;
* використовується принцип «жорстких» списків, коли до виборчого бюлетеня заноситься лише 5 перших прізвищ кандидатів у депутати, і виборець віддає свій голос за той чи інший виборчий список партії, виборчого блоку партій загалом;
* при застосуванні пропорційної виборчої системи використовується відповідний «загороджувальний бар'єр», тобто для того, щоб взяти участь у розподілі депутатських мандатів, партія (блок) повинна набрати не менше ніж певний відсоток голосів виборців від тих, які взяли участь у голосуванні.

**ВИБОРИ ДО РІЗНИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ**

(Сайт Українського центру суспільних даних, режим доступу: http://vybir.info/page/3)

Вибори до різних органів місцевого самоврядування також проходять за різними виборчими системами.

**Сільські, селищні ради**

Вибори до сільських і селищних рад відбуваються за мажоритарною системою. Територія кожної селищної чи сільської ради ділиться на округи, від кожного округу обирається один депутат місцевої ради. У кожному окрузі балотуються різні кандидати – від партій і безпартійні, а депутатом стає той, хто набирає просту більшість голосів. Тобто, щоб стати депутатом сільської чи селищної ради, достатньо отримати більше голосів, ніж інші кандидати на окрузі.

**Сільські, селищні голови, міські голови (у містах до 90 тис. виборців)**

Сільські і селищні голови, міські голови у містах з кількістю виборців до 90 тисяч, обираються також за простою мажоритарною системою. Тобто, на території ради на посаду голови балотуються різні кандидати (можуть бути й безпартійними), і головою стає той, хто набирає відносну більшість голосів - просто більше за інших кандидатів.

**Міські голови - у містах з більше 90 тисяч виборців**

Кандидати, які висуваються по "одномандатному округу", що покриває всю територію міськради, можуть бути як представниками партій, так і безпартійними. Втім, щоб стати міським головою, кандидат повинен отримати не просту, а абсолютну більшість голосів - його мають підтримати більше 50% виборців, що проголосували.

Якщо жоден кандидат не отримує таку абсолютну більшість, то має бути проведено повторне голосування ("другий тур"). У "другий тур" виходять два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів виборців. Щоб стати переможцем - і міським головою - кандидат має набрати у "другому турі" просту більшість голосів (не обов'язково більше 50%).

**Обласні, районні, районні у містах, міські ради**

Вибори до цих місцевих рад будуть відбуватися за абсолютно новою системою, яка в Україні раніше ніколи не застосовувалася. Ця система є найскладнішою з усіх, що коли-небудь працювали в Україні.

До міських, районних, обласних рад кандидатів можуть висувати тільки партії. "Самовисуванець" або "безпартійний" кандидат не зможе балотуватися до цих місцевих рад.

Партії затверджують виборчий список, який складається з першого кандидата (лідера списку, який автоматично проходить у раду, якщо партія отримала мандати) та інші кандидати які закріплюються (висуваються) за певними територіальними виборчими округами у відповідній раді (в області, районі, місті).

**Округи**

Територія міської, районної, обласної ради ділиться на таку кількість округів, скільки має бути депутатів у відповідній раді. Партії закріплюють за різними округами кандидатів зі свого "списку". Причому, в одному окрузі партія може закріпити від 0 до 1 кандидата. Тобто, на якомусь окрузі, партія може бути представлена конкретним кандидатом, а може й не бути - тоді виборці зможуть голосувати "за партію в цілому".

На кожному окрузі, відповідно, буде окремий бюлетень для голосування. Виборець може обрати тільки один варіант у цьому бюлетені – тобто, або проголосувати просто за партію і лідера її «списку» (якщо вона не закріпила – не «висунула» кандидата на цьому окрузі), або ж за партію (і лідера) із кандидатом, закріпленим в цьому окрузі. Відтак, голос кожного виборця є обов'язково голосом за певну партію і її «лідера» і також може бути одночасно голосом за певного кандидата від цієї ж партії.

**Визначення партій-переможців**

Після завершення голосування виборчі комісії повинні будуть встановити результати виборів. На першому етапі потрібно буде визначити, які ПАРТІЇ пройдуть у відповідну раду, зможуть формувати її склад зі своїх кандидатів. Для цього потрібно скласти разом всі голоси, які отримала кожна партія та її кандидати в усіх округах, і подивитися, скільки відсотків від усіх, хто проголосував, набирає кожна партія.

До ради зможуть пройти тільки ті партії, що отримають більше 5% голосів у цілому по місту (району, області) - тобто "подолають бар'єр".

**Визначення, скільки місць у раді отримає партія**

Відповідно до того, скільки відсотків набрала кожна партія-переможець, визначається, скільки місць у раді вона отримає, і повинна буде "заповнити" своїми кандидатами. Для цього ввели поняття "виборча квота". Виборча квота - це [Кількість голосів, які отримали партії, що подолали бар'єр] поділено на [кількість місць у відповідній раді]. Кількість голосів, які отримала кожна партія, ділиться на виборчу квоту – так дізнаємося, скільки місць у раді отримує кожна партія. Якщо якась партія подолала виборчий бар'єр, але отримала голосів виборців у кількості меншій за виборчу квоту, то вона мандатів, тобто місць у відповідній раді, - не отримує.

**Визначення, хто саме з партійних кандидатів стане депутатом**

Отже, уже відомо, скільки місць у раді отримає кожна партія. Але не все так просто! Тепер потрібно з'ясувати, які саме кандидати (закріплені / висунуті у конкретних округах) – представники партій – стануть врешті депутатами міської (районної, обласної) ради. тобто, в межах кожної партії-переможця, потрібно буде відсортувати кожного кандидата за рівнем його підтримки виборцями на окрузі. Так, "черговість" отримання мандату визначатиметься відсотком голосів, які отримав кандидат у своєму окрузі. В результаті, наприклад, може трапитись так, що мандат отримають ті кандидати, які принесли партії менше голосів, але за рахунок відносно низької явки виборців на окрузі, їх результат у відсотках вищий.

Також, виборці повинні бути готовими, що за такої виборчої системи, від їхнього округу може бути не обрано депутата взагалі - тобто жоден з кандидатів, що закріплені на окрузі, може не стати депутатом. З іншого боку, від округу може пройти у раду двоє або й більше кандидатів.

Ще є такий казус цієї виборчої системи:  депутатом міськради (райради, облради) може стати кандидат, який у своєму окрузі зайняв третє, а то й четверте місце.

**«Особливості» нової виборчої системи**

* Кандидат від партії може набрати переважну більшість голосів виборців у окрузі, але не отримати мандат, і не потрапити до ради, бо його партія в цілому по всьому місту (району, області) набирає менше прохідного бар'єру.
* Представники тієї чи іншої партії можуть лідирувати в усіх округах, проте мандати отримають не всі, якщо ще хоч одна партія подолає прохідний бар'єр.
* Деякі округи можуть бути взагалі не представлені у раді, а деякі можуть мати кілька депутатів.
* Депутатами від деяких округів можуть стати кандидати, які зайняли навіть третє чи четверте (або й нижче) місце.
* Якщо якась політична сила недооцінить своєї популярності, і виставить меншу кількість кандидатів, ніж в результаті отримає мандатів, то ці місця у раді залишаться незаповненими, вакантними - аж до кінця терміну повноважень місцевої ради.
* Розрахунок черговості отримання мандатів за відсотком отриманих голосів, а не за кількістю голосів, може спричинити, що до відповідної ради потраплять, не ті, хто приніс найбільше голосів партії, бо в них на округах була висока явка, а ті хто "приніс" меншу кількість голосів, проте у них на окрузі була явка нижча, і тому у відсотках вони отримали більше.

Деякі партії можуть подолати виборчий бар’єр, але кількість отриманих голосів буде меншою від виборчої квоти. У законі для такого випадку сказано: "Кандидати в депутати, включені до виборчого списку місцевої організації партії, за яку подали свої голоси виборці у кількості, меншій за виборчу квоту, права на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі не мають". Тобто партія не отримає жодного мандату. В першу чергу, у зону ризику потрапляють ради, у яких обирають менше 22 депутатів – тобто в межах яких проживає до 3 тисяч виборців.

Важливо знати і розуміти систему, за якою обирають депутатів міських, районних, обласних рад - адже вона нестандартна, не дуже очевидна, можна сказати, унікальна у світі - і застосовувалася в 2015 р. в Україні вперше.

**ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ**

 Початок виборчого процесу чергових виборів оголошує Центральна виборча комісія в строки, встановлені Законом України «Про вибори народних депутатів України» (від 17 листопада 2011 р., № 4061-VІ, Сайт Верховної Ради України, режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4061-17).

Виборчий процес охоплює такі етапи:

1) висування кандидатів/кандидаток у депутати;

2) утворення територіальних виборчих комісій;

3) реєстрація кандидатів/кандидаток у депутати;

4) проведення передвиборної агітації;

5) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;

6) голосування;

7) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;

8) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення;

9) припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій.

Виборчий процес завершується через п’ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.