# ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ №6

# Тема 6. Політичні і правові вчення в країнах Європи в період становлення представницької системи сучасної держави

## План

1. Політико-правові проблеми в марксизмі.
2. Соціалістичні теорії.
3. Проблеми держави і права в соціологічних концепціях.
4. Основні напрямки в теорії права.

## Політико-правові проблеми марксизму

**Марксистське вчення про державу і право.** Вчення Карла Маркса і Фрідріха Енгельса засноване на ідеї економічного базису і надбудови. Економічний базис є фундаментом політико-духовної надбудови. Базис – економіка, виробничі відносини і продуктивні сили. Надбудова – держава, право, культура тощо. Три джерела марксизму: німецька класична філософія: ідеалізм Фрідріха Гегеля (його діалектика) і матеріалізм Людвіга Фейєрбаха; англійська класична політична економія: Адам Сміт і Давид Рікардо; утопічний соціалізм Анрі де Сен-Сімона, Шарля Фур'є і Роберта Оуена. Три складові частини марксизму: філософія (діалектика – наука про розвиток), політична економія (вчення про економічний базис), науковий комунізм.

**Роботи Фрідріха Енгельса про походження держави.** Існує дві роботи Ф. Енгельса, присвячені походженню держави. Першою роботою була «Походження родини, приватної власності і держави». Відповідно до неї держава виникла як результат розвитку продуктивних сил у надрах первісного суспільства. Цей розвиток призвів до появи антагоністичних класів, коли один клас «привласнив» собі право розпоряджатися засобами виробництва й експлуатувати інших членів суспільства, а інший був з цим не згоден. Держава виникла для захисту інтересів експлуататорських класів.

Розвиток йшов поступально: від рабовласницької держави до феодальної, а від неї – до буржуазної. Інша робота Ф. Енгельса, присвячена походженню держави – «Анти-Дюринг». Згідно з нею держава з'явилася не після, а до виникнення класів. Основними причинами появи держави зазначалися: необхідність спорудження іригаційних систем (риття каналів), ведення оборонних і наступальних війн і боротьба з масовим інцестом (кровозмішенням), що вів до біологічного виродження людства. Крім рабовласницької, феодальної і буржуазної держави, виділялася держава Східної деспотії, заснована на азіатському способі виробництва. Виділявся також ранньокласовий (піздньородовий) тип держави як перехід від первісного ладу до державності. По суті, саме від ранньокласової держави з’явилися рабовласницька і феодальна держави, а ще раніше – держава Східної деспотії.

**Марксизм про класову сутність держави і права, етапи його розвитку. Обгрунтування ідеї комуністичної революції і диктатури пролетаріату**. Відповідно до марксизму, держава і право носять класовий характер. Воно захищає інтереси пануючого класу. Марксизм обгрунтував формаційний підхід до типології держави. Його основоположники виділяли 4 суспільно-економічні формації: рабовласницьку, феодальну, буржуазну і комуністичну. Карл Маркс дуже довго не визнавав азіатського способу виробництва, а тому вважав, що всі держави Східної деспотії (Єгипет, Вавилон, Ассирія тощо) були рабовласницькими. В роки, коли формувався марксизм, усі держави були більш-менш однаковими у своєму економічному розвитку, а тому була висунута ідея світової революції. Основною працею К. Маркса був “Капітал” – дослідження, засноване на вивченні соціально- економічної ситуації в Англії. Тільки в Англії існувало лише два класи – буржуазія і пролетаріат. Тому, коли в результаті пролетарської комуністичної революції відбудеться повалення влади буржуазії і скасування приватної власності, пролетаріату, щоб утримати владу, необхідно встановити свою диктатуру. Таким чином, диктатура пролетаріату була породженням лише англійської дійсності. Застосування її в інших ситуаціях (наприклад, у Росії) було досить небезпечним через значне переважання селянського населення. Союз робітників і селян був таким же порушенням марксизму, як і відмова від світової революції.

## Соціалістичні теорії

**Проблеми держави і права у творах Ф. Лассаля. Лассальянство.** Прихильник об'єднання Германії збройним шляхом «заліза і крові» Ф. Лассаль був переконаним соціалістом. По суті, він був своєрідною предтечею єврокомунізму, тобто побудови соціалізму за допомогою не революції, а реформ. Він був прихильником загального виборчого права і соціальної держави, тобто держави, зобов'язаної піклуватися про народ.

**Політико-правова ідеологія анархізму.** Основоположниками

«наукового анархізму» були француз П. Прудон і росіяни М.О. Бакунін і П.О. Кропоткін. Анархізм заперечує саму ідею держави, як надособистого інституту. Анархісти вважали, що потрібно не керування, а самоврядування; вони були прихильниками ідеї самоврядних одиниць. Ідеї анархістів були випробувані в Паризькій Комуні.

## Проблеми держави і права в соціологічних концепціях

**Політичні ідеї Г. Спенсера.** Гай Спенсер розділяв суспільство, державу і право на воєнізований і промисловий типи. Для воєнізованого типу характерна примусова кооперація всіх членів суспільства, їх підпорядкування дисципліні та порядку, централізація влади (приклад – деспотія і диктатура). Для промислового (індустріального) типу характерна добровільна кооперація, свобода промислу і торгівлі, недоторканність приватної власності й особистої свободи, децентралізація влади.

## Основні напрямки в теорії права

**Юридичний позитивізм**. Ототожнює право і закон. Протистоїть природно-правовій доктрині.

**Соціологічний напрямок у юриспруденції. Р. Ієрінг.** Рудольф фон Ієрінг (1818-1892) був видатним німецьким правознавцем. Спочатку він підтримував «юриспруденцію понять», що вважала головною своєю справою виведення конкретних припущень із загальних понять, які вважалися джерелом знання. Потім він став виразником інтересів прихильників

«юриспруденції інтересів», відповідно до якої об'єктом правознавства є життєві цінності, реальні інтереси людей.

**Неокантианська теорія права. Р. Штаммлер.** Право виступає першоосновою і передумовою держави.