**Лекція. Політична думка у Німеччині.**

**План**

1. Політичні ідеї І. Канта.
2. Політичні погляди Гегеля.

У політичній думці Нового часу особливе місце належить німецьким мислителям Іммануїлу Канту і Георгу Гегелю . Кант у працях «Ідеї загальної історії з космополітичної точки зору», «До вічного миру», «Метафізичні начала вчення про право» та інших виклав основи німецької школи суспільного договору, природних прав людини, правової держави, нормативізму, громадянського суспільства, свободи особистості, співвідношення свободи, права і моралі, взаємовпливу моралі, права і держави, поділу влади, мистецтва політичного управління народом, зовнішньої політики. Пріоритетне місце в його політичному вченні посідає людина як істота емпірична (підпорядковується закону причинності й не може бути вільною) і як річ у собі (цілковито вільна і діє згідно з законами свободи, моралі). Кант формулює правила категоричного імперативу морального закону: «Поводься так, щоб максима твоєї поведінки могла бути водночас і принципом всезагального законодавства»

За Кантом, людина може бути засобом тільки для досягнення відносної мети, а сама по собі є абсолютною метою, втіленням гідності, чистої свободи волі, волі в собі й для себе, незалежно від походження, становища в суспільстві, втіленням чеснот (вічних правил моралі), правил, однакових для всіх часів і народів. Мета людства - розвиток і здійснення свободи, громадянської рівності й справедливості, створення громадянського суспільства. Мета громадянського суспільства, щастя громадян, втілення принципу самоцінності кожної особистості. Мета держави - торжество ідеї права. Держава має бути правовою, де влада належить суверенному народу, але політичних прав у ній позбавлені пасивні громадяни (жінки, слуги, наймані робітники, підмайстри, матроси та ін.).

Форми політичного правління Кант поділяє на деспотичні, автократичні, аристократичні, демократичні та республіканські, віддаючи перевагу автократії, абсолютній монархії за наявності короля з великим злетом душі, котрий вміє загнуздувати себе справедливістю Демократія дуже складна форма політичного правління. Перехід від абсолютної до конституційної монархії бажаний, але тільки за мирного реформування і дарування народу основного закону монархом. Поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову слід здійснювати на основі взаємопідтримки і координації владних гілок, а не на основі стримувань і противаг. Мирне реформування державної влади має проводити виконавча влада. Однак жодна з них не може бути власником, бо захопить все майно. Найголовніший обов’язок державної влади охороняти приватну власність громадян.

+У науковому доробку Гегеля найбільше значення для історії політичної думки мають праці “Філософія права”, «Філософія історії», «Філософія духу», «Феноменологія духу», «Про виборчі реформи в Англії», «Звіт станового зібрання королівства Вюртемберг», «Компетенція Німеччини» та ін. Своє політичне вчення Гегель вибудовує за трьома аспектами діалектичного розвитку духу: суб’єктивний дух, об‘єктивний дух, абсолютний дух; розглядає проблеми політики, права, держави, суспільства в площині об’єктивного духу, який аналізує з позиції духу абсолютного.