# ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ №5

# Тема 5. Політичні і правові вчення в країнах Європи в період затвердження капіталізму

## План

* + 1. Реакційна і консервативна політико-правова ідеологія.
    2. Основні ідеї лібералізму.
    3. Виникнення юридичного позитивізму.
    4. Політико-правові вчення класиків німецької філософії.
    5. Питання держави і права у творах представників утопічного соціалізму.
    6. Проблеми держави і права в соціології О. Конта.

## Реакційна і консервативна політико-правова ідеологія

**Ж. де Местр, Л. де Бональд, Л. фон Галер.** Після Великої Французької буржуазної революції почалося глобальне затвердження капіталізму. Багатьом це не сподобалося. Представниками реакційного табору стали Жозеф де Местр (1753-1821), Луї де Бональд (1754-1840), Людвіг фон Галер (1768-1854). Вони думали, що людина зобов'язана цілком підкоритися автократичній державі, тому що тільки вона здатна протистояти хаосу, що породжується революцією і республіканським правлінням.

**Історична школа права.** Обгрунтовує виникнення права історичними передумовами. Її основоположниками були Г. Гуго (1764-1844), К. Савіньї (1779-1861) і Г. Пухта. Усі вони відстоювали ідею необхідності відповідності права конкретним історичним реаліям і суспільному прогресу. Загальним між історичною школою права і природно-правовою теорією можна вважати положення про те, що право не створюється законодавцем. Основоположники історичної школи уявляли процес утворення і розвитку права як стихійний, спонтанний, практично незалежний від законодавчої діяльності держави, так само як формування духу народу і його мови. При цьому головним джерелом права вважається звичай, а законним є те, що раніше встановилося й існує. Відповідно до цього закони є похідними від звичаєвого права, яке виникає з надр національного духу.

## Основні ідеї лібералізму

**Концепція лібералізму**. Концептуальне ядро лібералізму складають дві основні тези. Перша: особиста свобода, свобода кожного індивіда і приватної власності – суть найвищі соціальні цінності. Друга: реалізація даних цінностей забезпечує благополуччя, але одночасно веде до розквіту суспільства в цілому і його державної організації.

**Політичні ідеї лібералізму Бенджаміна Констана.** Основоположником і видатним представником французького лібералізму був Бенджамін Констан (1767-1830) – автор багатотомного курсу «Курс конституційного права». У центрі його уваги була проблема співвідношення особистості і держави, яку він вирішує на основі положення про право як реалізацію свободи. Констан пише, що людині властива свобода, із якої випливають фундаментальні права людини. Ці права громадянина здійснюються незалежно від державної влади, держава не може відібрати їх, тобто ці права є недоторкані. Для вільного індивіда необхідно, щоб влада, незалежно від того, кому вона належить, була обмежена природним правом. Свобода полягає не в тому, що влада знаходиться в руках народу, а в незалежності індивіда від державної влади.

**Політична ідеологія Єремії Бентама.** Ідеологом лібералізму в Англії ХVІІІ – першої половини ХІХ століття був Єремія Бентам (1748-1832). Його політичні ідеї викладені у творах «Принципи законодавства» і «Керівні засади конституційного кодексу для всіх держав». У своїх працях Бентам розробляв ідею утилітаризму, за допомогою якої обгрунтовував принцип користі (утилітас – користь). У своїй діяльності людина шукає користь для себе. За Бентамом, закон є зло, тому що обмежує свободу індивіда, але зло неминуче, тому що без закону неможливо забезпечити безпеку.

## Виникнення юридичного позитивізму

**Дж**. **Остін**. Виникнення юридичного позитивізму звичайно пов'язують з іменем Джона Остіна (1790-1859), який на початку ХІХ століття очолив першу кафедру юриспруденції в Лондонському університеті. Суть юридичного позитивізму полягала в ототожненні права і закону, а також неможливості існування так званого “природного права”.

## Політико-правові вчення класиків німецької філософії

**Вчення І. Канта про державу, право і мораль. Проект «вічного миру».** Професор філософії Кенігсбергського університету Іммануїл Кант (1724-1804) був основоположником німецького лібералізму. Основою моралі за Кантом був так званий «категоричний імператив», суттю якого було: дій

так, щоб ти ставився до людства і в своїй особі, і в особі будь-кого іншого як до мети і ніколи лише як до засобу. Кант вважав, що благо держави перебуває в стані найбільшої погодженості конституції з принципами права. По суті, це означало необхідність побудови правової держави. Держава виникла із суспільного договору. Кант розрізняв три категорії права: природне (приватне право, що регулює відносини власників і публічне право, що визначає взаємовідносини між людьми, їхніми об'єднаннями і державою), позитивне (воля законодавця) і справедливість. Що стосується форми держави, то він виділяв три форми: автократія (абсолютизм), аристократія і демократія. Він також розрізняв республіку (законодавча і виконавча влади відділені одне від одної) і деспотію (поділ відсутній). Таким чином, монархія можлива в умовах «республіки» як конституційна. Кант також пропонував ідею «вічного миру» як противагу загарбницьким війнам. Вічного миру можна досягти у віддаленому майбутньому за допомогою створення всеохоплюючої федерації самостійних рівноправних держав республіканського типу. Запорукою цього є освіта і виховання народів, розсудливість і добра воля правителів, а також економічні і комерційні потреби націй.

**Вчення Гегеля про державу і право*.*** Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831) – творець знаменитої «Філософії права». Висунув ідею «права» у трьох значеннях: право як свобода (ідея права); право як певний ступінь і форма свободи (особливе право) і право як закон. Творець ідеї громадянського суспільства, що складається з трьох станів: субстанціональний (землевласники – дворяни і селяни), промисловий (фабриканти, крамарі і ремісники) і загальний (чиновники). Ідея держави виявляється потрійно: індивідуальна держава (державний лад і національне право), у відносинах між державами як зовнішнє державне право і у всесвітній історії**.**

**Політико-правові погляди Лоренца фон Штейна*.*** Виступав проти утопічного соціалізму і комунізму. Висував ідею «надкласової держави». Розрізняв державу і громадянське суспільство, яке, на його думку, засноване на поділі праці, що залежить від форми власності. Був прихильником конституційної монархії.

## Питання держави і права у творах представників утопічного

**соціалізму**

**Анрі де Сен-Сімон.** Прихильник правління технократів-промисловців. Залишається інститут монарха, уряд і представницькі органи, але вся повнота світської влади знаходиться в руках парламенту – Ради промисловців**.**

**Шарль Фур'є.** Пропонував ідею створення фаланг (колективів приблизно по 1600 чоловік кожний). Власність не усуспільнена. Фаланги –

спадкоємці приватних власників. Особиста свобода кожного – найперша заповідь фаланг**.**

**Роберт Оуен**. Поліпшення життя пролетарів як засіб поліпшення суспільної моралі.

## Проблеми держави і права в соціології О. Конта

Згідно з Огюстом Контом ідеї правлять світом. У своєму розвитку вони проходять три стадії: теологічну, метафізичну і наукову. Ідеалом Конта була соціократія, тобто правління, коли робітники цілком підпорядковані промисловцям. Це своєрідна казарма. Виконання своїх ідей Конт покладав на сильну автократію.