# ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ № 7

# Тема 7. Політичні і правові вчення в ХХ столітті

## План

1. Розвиток реформістського і центристського напрямку в марксизмі.
2. Проблеми держави і права в теоріях демократичного,

християнського, ісламського й інших різновидів соціалізму.

1. Політико-правова ідеологія солідаризму та інституціоналізму.
2. Сучасні теорії держави.
3. Розвиток правової ідеології.
4. Політичні і правові теорії радикалізму.
5. Політико-правові ідеї національних рухів в Азії, Африці і Латинській Америці.

## Розвиток реформістського і центристського напрямку в

**марксизмі**

**Проблеми держави і права у творах Е. Бернштейна.** Едуард Бернштейн (1850-1932), відмовляючись від «кінцевої мети пролетаріату» – соціалізму, вважав єдиним завданням робочого руху боротьбу за реформи, спрямовані на поліпшення економічного становища робітників при капіталізмі.

**Політико-правова теорія К. Каутського.** Карл Каутський (1854-1938) заперечив необхідність руйнування буржуазної державної машини і встановлення диктатури пролетаріату. Він був прихильником теорії насильства, тобто вважав, що держава виникає за допомогою чинників військово-політичного характеру.

## Проблема держави і права в теоріях демократичного, християнського, ісламського й інших різновидів соціалізму

**Демократичний соціалізм**. Здійснення направленого (регульованого) розвитку економічної демократії з урахуванням специфіки окремих країн.

«Демократичний і соціальний контроль» з боку держави і суспільно- політичних організацій над розвитком економіки. На державу і громадські організації покладається відповідальність за забезпечення захисту соціальних і суспільних інтересів трудящих. В даний час ідея демократичного соціалізму реалізована у Швеції. Першочерговим завданням шведської економіки є обмеження приватного прибутку, що досягається за допомогою відпрацьованої системи оподатковування. Це дозволяє значно поліпшити стан в соціальній сфері, особливо в охороні здоров'я та освіті, забезпечити необхідні умови створення для людей рівних стартових можливостей, що не залежать від походження й умов життя.

**Християнський соціалізм**. Поєднання елементів християнства і соціалізму.

**Ісламський соціалізм**. Ісламський соціалізм не має нічого спільного з марксизмом. Він припускає систему податків із майна (закаята), милостиню («садака»), що покликані зменшити соціальну нерівність. Концентрації власності в одних руках повинна запобігти система спадковості, а також певні заборони. Рада віруючих («шура»), різні релігійні обряди – усе сприяє затвердженню братерства і рівності людей. У певних межах передбачається націоналізація і проведення аграрної реформи.

## Політико-правова ідеологія солідаризму та інституціоналізму

**Політико-правове вчення Л. Дюгі.** Леон Дюгі (1859-1928) вважав, що суспільство існує завдяки взаємопідтримці і солідарності людей. Ця солідарність виражається в різних нормах права, служить його виразом і захистом. Тому сутність права є виразом суспільної солідарності. І, якщо ця сутність розходиться з нормами права, які встановлені державою, то конкретні справи потрібно вирішувати не на основі цих норм, а відповідно до

«юридичної совісті епохи». Держава ж зобов'язана згодом перейти лише до контролю і нагляду за цим.

**Політико-правове вчення М. Оріу.** На базі визнання і своєрідного тлумачення того факту, що існуючі в суспільстві колективи (установи) – родину, асоціації та ін. варто сприймати установами інтегративними, тобто такими, що забезпечують з’єднання суспільства в націю-державу, виріс інституціоналізм. Найбільш успішно теорію інституціоналізму розробив Моріс Оріу (1859-1929). Споконвічну проблему протилежності інтересів індивіда і держави він тлумачив у дусі християнського колективізму його перших століть із деякими новаціями, обумовленими сучасною соціально- історичною ситуацією.

## Сучасні теорії держави

**Неолібералізм**. Неолібералізму властива орієнтація на раціоналізм і цілеспрямовані реформи з метою удосконалення існуючих політичних і державних систем.

**Теорії «держави загального благоденства», плюралістичної демократії, правової і соціальної держави.** Розглядаючи теорії про сутність держави, про його цілі і завдання, можна зробити висновок, що до неолібералізму належать: по-перше, теорія плюралістичної демократії; по- друге, теорія «держави загального благоденства» і правової держави. Представниками теорії плюралістичної демократії були Г. Ласкі, Р. Даль і ін. Зміст теорії полягає в тому, що в сучасному суспільстві, по суті, класи перестали існувати і тому влада втратила класовий характер. Суспільство є сукупністю соціальних об'єднань людей (страт), утворених за різними ознаками: коло інтересів, місце проживання, професія, вік тощо. Таким чином, існують страти молодих і старих, вчених та спортсменів і т.д. Кожен індивід входить одночасно в багато страт. На їхній основі формуються різні політичні і суспільні об'єднання, що створюють тиск на органи держави і спрямовують, тим самим, державну політику. Таким чином, кожен індивід, будь-яке об'єднання володіє «часткою» державної влади, бере участь у керуванні державою, а держава, у свою чергу, стає виразником інтересів усього суспільства, його загальної волі. Серед другої групи теорій виділяється теорія «держави загального благоденства». Її основи були

сформульовані в 30-ті роки Джоном Мейнардом Кейнсом (1883-1946). Зміст даної теорії полягає в тому, що держава стала надкласовою, виражає інтереси всього населення, забезпечує благоденство усім. Базою цієї теорії послужили безумовні успіхи розвинутих країн у здійсненні великих державних програм у культурній, соціальній та інших сферах, у забезпеченні високого рівня життя населення. Теорія підкреслювала цінність кожної людської особистості і ставила її інтереси в основу діяльності держави. Водночас, реалізація теорії була неможливою в країнах, у яких не було колоній, тому що саме за допомогою пограбування колоній здійснювалося «загальне благоденство» жителів метрополії. Іншою теорією даного напрямку є теорія правової держави, суть якої полягає в тому, що вся діяльність держави повинна здійснюватися в правових цілях, на основі права і правовими засобами. Що стосується теорії соціальної держави, то суть соціальної держави складається з трьох ознак: по-перше, посилення управління і планування з боку держави, підвищення її значення в соціальному й економічному житті; по-друге, соціальна держава є плануючим, управляючим, розподіляючим органом, що забезпечує індивідуальне і соціальне життя відповідно до конституції; по-третє, виконання цих завдань є функцією органів держави, що служить встановленню рівності, свободи, справедливості в суспільстві.

**Неоконсерватизм**. Суть неоконсерватизму – в широкому і гнучкому використанні ринкових принципів, орієнтації на індивіда, розв'язуванні особистої ініціативи підприємництва й активності, усуненні бюрократичних перешкод і удосконаленому уявленні про максимальну гнучкість уже створеного регулюючого механізму. Прояви неоконсерватизму – тетчеризм у Великобританії і рейганоміка в США.

**Елітарні та технократичні концепції держави.** Основоположниками елітарних теорій були Вильфредо Парето (1848-1923), Гоетано Моска (1858- 1941) та ін. Суть даних теорій полягає в тому, що народ не здатний управляти державою і тому керування здійснюється верхівкою суспільства – його елітою. Принципи формування еліт різні: здатність, досвід, освіта, походження тощо. При цьому поповнення еліт можливе за рахунок найбільш здатних представників мас. Сучасні прихильники даної теорії вважають, що існує декілька еліт, між якими точиться боротьба за владу; народ же контролює їхню діяльність за допомогою загального виборчого права. Що стосується технократичних концепцій, то в історії політичних вчень відомо, принаймні, два їх напрямки: технократичні теорії і теорія технократичної держави. Прихильниками технократичної теорії були Деніел Белл, Герберт Саймон та ін. Розвиваючи теорії еліт, вони вважали, що управляти суспільством повинні фахівці – керівники, менеджери, які здатні визначити дійсні потреби даного суспільства, оптимальні шляхи його розвитку, а також необхідні засоби. В результаті управління стає науковим і тим самим забезпечується прогресивний розвиток суспільства. Що стосується теорії

технократичної держави, то її основу визначили успіхи багатьох країн світу в освоєнні і використанні технічних засобів, у тому числі радіоелектроніки. Її прихильники вважають, що подальший розвиток техніки дозволить по- новому вирішувати багато завдань державного управління: наприклад, можна буде проводити опитування громадян або голосування (референдум) із використанням радіотелевізійної техніки, комп'ютери ж дадуть можливість приймати рішення, незалежно від волі окремих осіб і тому справедливі й оптимальні.

**Теорія бюрократії**. Основоположником теорії бюрократії був Макс Вебер (1864-1920). Він говорив, що бюрократія – це раціональна організація державного управління, діяльності державного апарату на основі панування загальнообов'язкових регламентуючих процедур, виконання яких не залежить від того, хто саме і стосовно кого їх виконує. Це означало, що усі були рівні перед єдиним порядком, а уніфікація перетворювалася в гарантію проти недоліків державних чиновників і можливості зловживань, а також гаранта стабільності в суспільстві.

**Ф. Ніцше.** Фрідріх Ніцше (1844-1900) обгрунтував ідею влади кращих над масами. Висунув ідею “надлюдини”. Негативно ставився до будь-яких спроб держави обмежити свободу індивіда (у тому числі і свободу чинити злочини). Основний твір – «Так говорив Заратустра».

**Фашизм, нацизм і неофашизм.** Фашизм був поширений в Італії. Лідер фашистів Беніто Муссоліні прагнув відродити традиції Римської імперії. Насамперед, це торкнулося організації фашистів. Вони запозичили систему римського легіону з його когортами, центуріями і маніпулами. Основні риси фашизму: корпоративна держава, націоналізм, вождизм, фанатизм, імперіалізм. Нацизм (націонал-соціалізм) був поширений у Германії. Лідер нацистів Адольф Гітлер прагнув створити людину нового типу на основі ідей Ф. Ніцше і помститися країнам Антанти за приниження після Першої світової війни. Основні риси нацизму: корпоративна держава, націоналізм, вождізм, фанатизм, імперіалізм, расизм, ірраціоналізм. В даний час у ряді країн відроджуються ідеї Гітлера. Триває небезпечний для демократії процес становлення неофашизму.

**Теорія конвергенції**. Розглядає взаємний вплив держав двох систем – СРСР та інших країн соціалістичного табору – з одного боку, і США, Англії й інших країн капіталістичного світу – з іншого. У результаті робиться висновок про те, що відбувається «обмін» між цими державами. При цьому кожна група запозичує краще. Внаслідок цього відбувається зближення держав за їхньою сутністю, формами діяльності, організацією тощо. Це повинно призвести до того, що через деякий час відмінності зникнуть і виникне «постіндустріальна держава» єдиного типу, що буде державою

«загального благоденства».

## Розвиток правової ідеології

**Рух на користь «вільного права» на початку ХХ століття. Є. Ерліх**. Австрійський правознавець Євгеній Ерліх опублікував у 1913 році книгу

«Основи соціології права», у передмові до якої він написав, що право коріниться не в текстах законів, а в житті. Концепція Ерліха одержала назву концепції вільного права, оскільки для неї став характерним «вільний підхід до права», що, згідно з Ерліхом, можна виявити в практиці судового розгляду, де має місце свобода суддівського розсуду.

**Соціологічна теорія права в США. Р. Паунд.** Американський юрист Роско Паунд обгрунтував соціологічну теорію права. Ця теорія вимагала підхід до права не з формально-юридичного боку, а з позицій реального життя. Право було не стільки системою офіційних норм, скільки фактичним укладом життя, відбитком вражень людини. Джерелом права була не держава, а реальне життя, під яким розумілися виключно практичні відносини, тобто так зване «живе право». І, якщо офіційний закон розходився з життям, то треба було, відповідно до теорії, застосовувати закон на власний розсуд, тобто «живе право».

**Реалістична теорія права в США. К. Ллевеллін, Дж. Френк.** Реалісти поділяли позитивістську віру в застосування наукової методики й у цьому сенсі переорієнтували практичне вивчення права на більш сучасний лад. Вони надали дослідникам нові свідчення недосконалостей або недостатності формально-догматичного аналізу там, де мова йде про оцінку реальної дії правових вимог і розпоряджень або про ефективність і цінність права в реальній судовій практиці та у повсякденному правовому спілкуванні.

**Психологічна теорія права Л.І. Петражицького. Психологізм у сучасних теоріях права**. Левко Іванович Петражицький був основоположником психологічної концепції праворозуміння. Ця концепція поділяє право на позитивне й інтуїтивне. Позитивним визнавалася сукупність нормативно-правових актів держави, а інтуїтивним було чисто психологічне явище, стан душі людини, яким охоплювалось його ставлення до існуючого права. Петражицький вважав, що інтуїтивне право є не тільки в окремої людини, але й в окремого класу, родини, гуртка, у дітей, у злочинців тощо. Це право виробляється на основі спілкування і викликаних ним емоцій. Концепція вбачала в психології і навіть у корисній уяві в хворих споконвічне джерело правовідносин, яке і породжує реальні права й обов'язки. Психологічна теорія дуже вплинула на правовий реалізм.

**Нормативізм. «Чиста теорія права» Г. Кельзена.** Австрійський юрист Ганс Кельзен розробив так звану «чисту теорію права». Він вважав, що теорія повинна бути вільна від ідеологічних і ціннісних характеристик і не відбивати нічиїх інтересів. Другий постулат: право повинно бути створене із самого права. Право співвідноситься з навколишнім світом як «належна

суть». Право, як система належної поведінки, не залежить від умов життя. Першоджерелом права була так звана «основна норма». Цим самим усувалася необхідність пошуку основ права поза самим правом.

**Сучасні теорії природного права.** Лон Фуллер вважає, що право виявляється в людських відносинах. Рональд Дворкін вважає, що позитивне право обов'язково повинно бути моральним. Артур Кауфман думав, що природно-правове сприйняття права засноване на визнанні і припущенні постійної наявності і дії позапозитивних правових принципів. Дж. Роулс вважав, що кожній людині необхідно гарантувати так звані «первинні блага». Дж. Фінніс розділяв це положення.

**Неотомізм**. Відродження ідей Хоми Аквінського.

## Політичні і правові теорії радикалізму

**Троцькізм**. Діяльність троцькістів будується на теорії «перманентної революції». Головна її теза – можливість перемоги соціалізму лише у всесвітньому масштабі при високому рівні розвитку продуктивних сил, при значному промислово-технічному потенціалі. Троцькісти створили теорію

«самоврядного соціалізму» як вільної асоціації робітників. До недавнього часу вони не відмовилися від ідеї «превентивної ядерної війни».

**Зелені**. Конкретно-історичною основою для їхнього виникнення стали негативні наслідки НТР, поява глобальних проблем сучасності (екологія, демографія тощо). Основний напрямок їхньої діяльності – сприяння виживанню людства.

**Анархісти**. Розрізняється анархо-індивідуалізм (основоположники – німець Макс Штирнер і француз Поль Жан Прудон) і анархо-комунізм (основоположники – М.О. Бакунін і П.О. Кропоткін). Для анархо- індивідуалізму характерним було прагнення до пріоритету особистості, до егоїзму. Для анархо-комунізму – прагнення до самоврядування. Після Великої Жовтневої соціалістичної революції виник анархо-синдикалізм. Анархо-синдикалісти вважали, що не політичні партії, а профспілки (синдикати) є ударною силою в боях із капіталізмом. У соціалістичному суспільстві профспілки замінять державу, а мережа профспілок буде управляти суспільством.

## Політико-правові ідеї національних рухів в Африці, Азії і Латинській Америці

**Африка**. Політико-правові ідеї в ХХ столітті в Африці будувалися на ідеї здобуття національної незалежності.

**Латинська Америка**. У Латинської Америці до ХХ століття практично всі країни здобули незалежність. Однак тепер це була боротьба не стільки за політичну, скільки за знаходження економічної незалежності. Вони цього

більш-менш домоглися. У Мексиці Ф. Вілья, Е. Сапата і В. Карранса скинули проамериканські диктатури П. Діаса та В. Уерта. В Нікарагуа вторгнення американських військ у 1909 році призвело до активізації національно- визвольного руху. У 1926 році його очолив «генерал вільних людей» А.С. Сандіно. У 1933 році американці залишили територію Нікарагуа. Кубинська революція 1953 року також спочатку проходила під антиамериканськими націоналістичними гаслами.

**Азія**. Найбільш вагомий внесок зробили Сунь Ятсен і Махатма Ганді. Сунь Ятсен вважав, що діяльність Гоміньдана повинна базуватися на трьох принципах: народного добробуту (розвиток сільського господарства, текстильної промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку), народовладдя (політична освіта народу), націоналізму (процвітання малих народів, їхнє самовизначення і самоврядування). Махатма Ганді проповідував ненасильницькі методи політичної боротьби.