**Політико-правові погляди Шарля-Луї Монтеск’є**

***Дух законів***

Важливе місце у філософсько-правовій сисемі Монтескє займає вчення про «дух законів». Її сутність полягає в наступному:

Закон у чистому вигляді – це людський розум, який керує вчинками людини.

Усі системи позитивного права є окремими випадками загального «закону-розуму».

Відмінність між правовими системами окремих держав пояснюються низкою обєктивних факторів: природного (розмір та географічне розташуваня, клімат, природні ресурси), а також соціокультурного характеру (звичаї, релігія, спосіб життя). Дані фактори формують так званий «дух народу» - тобто систему характерних рис відповідної нації.

Дух народу у юридичній площині визначає специфічні риси національної правової системи – «Дух законів».

Дух законів – це внутрішні закономірності змісту та будови правової системи. Дух законів з одного боку відображає розумний початок права, а з іншого характерні риси політичної нації (дух народу).

Дух окремого законодавчого акту також необхідно відображає обставини його прийняття, мету законодавця, місце у правовій системі тощо.

Дух законів – невідємна складова правової системи, яку необхідно враховувати в правотворчій діяльності, правозастосовчій практиці та вінших випадках тлумачення правових норм.

Вчення про дух народу та дух законів справило визначальний вплив на формування історичної школи права. (див. Стор....)

*Фактори формування духу народу*

***Законодавча техніка та судочинство***

На думку Монтескє, правотворча діяльність має спиратися на дух законів та принцип поміркованості.

Крім того, існує низка технічних критеріїв, яким має відповідати законодавчий акт:

1. Текст законів має бути стислим і простим;
2. Терміни мають бути однозначними;
3. Закон не повинен містити «тонкощів» та бути зрозумілим для пересічного громадянина;
4. Необхідно по можливості уникати виключень із загального правила поведінки;
5. Закон має містити тільки необхідні заборони.

Судові процедури мають важливе значення для забезпечення громадянської та політичної свободи.

Процесуальне закнодавство має бути детально виписаним.

Судові процедури мають відповідати меті закону і сприяти його реалізацію, а не створювати додаткові барєри для реалізації прав особи.

***Держава та політична система***

Дух народу визначає не лише особливості правової системи, але і форму держави та політичного режиму.

Монтескє розрізняє три форми правління: республіка (демократична або аристократична), монархія та деспотія.

Виникнення у різних народів різних форм правління у значній мірі пояснюється географічними факторами.

Кожній із форм правління відповідає специфіна ієрархі нормативних актів та певний загальний керівний принцип, який призводить рух механізму людських пристрастей у політичній сфері.

*Класифікація та характеристика форм правління за теорією Монтескє.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма правління** | **Характеристика** | **Принцип правління** | **Особливості правової системи** | **Географічі передумови виникнення** |
| ***Республіка*** | ***Демократія*** | Правління народу у межах правової системи. | Чеснота | Закони, які визначають право голосування та народного контролю за обраними представниками влади. | Невелика територія, не родючі землі. |
| ***Аристокра-тія*** | Правлвння привілейованої частини народу у правових межах. | Закони, які визначають право частини народу реалізовувати владу |
| ***Монархія*** | Правління однієї особи в межах чітко встановлених законів. | Честь | Закони, які визначають організацію «каналів реалізації влади», владну ієрархію\* | Невеликі та середні за розміром держави із родючими грунтами |
| ***Деспотія*** | Необмежена влада деспота. Законни відсутні,замість них діє необмежене владне свавіля. | Страх | Основний «закон» - всановлення влади всевладного правителя.  | Характерна для великих за розміром держав із жарким кліматом та родючою землею. |

\* Основним «каналом», за допомогою якого реалізується влада монарха та здійснюється вланий звязок із народом є шляхта (дворянство). Без сильної шляхти монарх перетворюється на деспота.

Монескє надає перевагу стабільним, заснованим на законі формам правління, які називає «поміркованим правлінням».

Лише помірковане правліня здатне у повній мірі забезпечити реалізацію політичної свободи в системі державного устрою та в контексті політичної безпеки громадянина.

***Теорія поділу влад***

Необхідною умовою забезпечення політичної свободи (навіть за поміркованого правління) є недопущення можливості зловживання владою або її узурпації, яке досягається за опомогою встановлення систми поділу державної влади на три незалежні одна від одної галками законодавчою, виконавчою та судовою.

Поділ влад передбачає не просто функціональний розподіл повноважень, а взаємний контроль та функціональну «обмеженість» кожної гілки – систему «стримувань та противаг» (законодавча влада приймає закони, але не може контролювати їх виконання; виконавча влада реалізує закони, які сама не приймає; судова влада виносить рішення та відновлює порушене право, але не має можливості їх самостійно реалізувати).

На відміну від Джона Локка (див. стор....) , який висловлював ідею верховенства законодавчої влади, Монтескє підкреслює юридичну рівність та незалежність усіх тьох гілок влади.

|  |
| --- |
| Терія поділу влад у версії Шарля Луї Монтескє була інтерпитована «батьками – засновниками» США (див. стор....) і на сьогодні реалізована у більшості демократичних конституцій Світу.  |

**Цитати**

*«Не «війна проти всіх», як вважає Томас Гоббс, а мир був природним законом первинного стану суспільства. Особливістю цієї фази є те, що кожен відчуває себе неповносправним і наврядчи хтось відчуає себе рівним іншому. За таких умов і мови немає про напад».*

*«Справедливість – це співвідношення між речами. Вона завжди однакова, яка б істота її нерозгядала, хай то буде Бог, або ангел, або нарешті людина.»*

*«Законам створеним людьми, завжди має передувати можливість справедливих відносин».*

*«... уся нескінченна багатоманітність законів та звичаїв не викликана свавіллям людської фантазії. Я визначив загальні начала і побачи, що усі окремі випадки самі собою підпорядковуються їм, історія всякого народу витікає із них, як наслідок, а всякий окремий закон звязаний з іншими законами, абозалежить від білбш загального закону.»*

*«Політичні та громадянські закони кожного народу мають бути лише окремими випадками застосування розуму».*

*«Свобода є право робити все, що дозволено законами».*

*«Свобода мого кулака закінчується там, де починається ніс ближнього».*

*«Закони від виконання яких можна ухилитися послаблюють усе законодавство.»*

*«Дух поміркованності має бути духом законодавця»*

*«Усі люди рівні в республіканських державах, вони рівні і в деспотичних державах. У першому випадку вони рівні, бо вони - все, в другому - тому, що вони ніщо.»*

*«У будь-яких суспільствах, які є нічим іншим, як оюєднання духу, утворюється єдиний характер. Ця загальна душа має притаманний лише їй спосіб мислення, який являє собою нескінченний ланцюг причин, якімножаться та переплітаються між собою із плином часу».*

*«Чим менше носіїв влади тим більшою є іхня влада, але меншою їх безпека».*

*«За деспотії всякий тиран – одночасно і раб».*