## ЛЕКЦІЯ № 4 (ІІ)

## ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА

Поняття і структура правосвідомості. Види правосвідомості. Функції правосвідомості.

Поняття та види деформацій правосвідомості. Правовий нігілізм як крайня форма деформації правосвідомості.

Правова культура: поняття та структура. Правова культура суспільства та правова культура особи. Професійна правова культура.

Правовий менталітет. Особливості правового менталітету українського народу.

Правова соціалізація і правове виховання. Форми правового виховання.

## Мета лекції

Надати уявлення та сформувати систему знань про: поняття і структуру правосвідомості; види і функції правосвідомості; поняття та види деформацій правосвідомості; правову культуру, її поняття та структуру; види правової культури; особливості правового менталітету; правову соціалізацію і правове виховання.

## Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний): знати поняття, структуру, види і функції правосвідомості; здатний аналізувати причини та види деформацій правосвідомості; демонструвати знання структури правової культури суспільства та правової культури особи; мати уяву про правовий менталітет; розуміти вплив правового виховання на формування правосвідомості та правової культури.

## Основна література

1. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с. URL: <https://www.osce.org/uk/ukraine/283756?download=true>
2. Загальна теорія права: підручник / О. В. Петришин, Д. В. Лук'янов, С. І. Максимов, В. С. Смородинський та ін. ; за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2020. 568 с.
3. Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права: Підручник. Практикум. Тести. К.: Юрінком Інтер, 2021. 584 с.
4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. 10-те вид., допов. Львів: Край, 2009. 224 с.
5. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. 4-ге вид., допов. і перероб. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2014. 524 с.

## Додаткова література

1. Данильян О. Г., Петришин О. В. Демократична правосвідомість: ознаки, передумови становлення та тенденції втілення в українському соціумі. *Вісник Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого.* 2010. № 5. С. 61–71.
2. Дзьобань О. П., Мануйлов Є. М. Правове виховання як засіб правової соціалізації: філософсько-правові аспекти. *Проблеми законності* : респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. Вип. 100. С. 407–416.
3. Карташов В. Н., Баумова М. Г. Правовая культура: понятие, структура, функции : монография. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2008. 200 с.
4. Коваленко І. І. До проблеми цілей правового виховання. *Проблеми законності* : Акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. Вип. 103. С. 256–260.
5. Крижановський А. Ф. Компетентна правова свідомість: до постановки проблеми. *Актуальні проблеми держави і права* : зб. наук. праць. 2001. № 11. С. 34–38.
6. Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін.; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. Х.: Право, 2010. 368 с.
7. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні : монографія / Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. Х.: Право, 2009. 352 с.
8. Скуріхін С. М. Морфологія і динаміка правової культури : навч. посіб. Одеса : Фенікс, 2020. 314 с.
9. Скуріхін С. М. Співвідношення правового виховання і стихійної правової соціалізації. *Lex Portus*. 2018. № 6. С. 64–75.
10. Філософія правового виховання : навч. посіб. / А. П. Гетьман, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін.; за ред. А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. Х.: Право, 2012. 248 с.

## План

1. Поняття, структура і функції правосвідомості. Види правосвідомості.
2. Поняття та види деформацій правосвідомості.
3. Правова культура: поняття, структура та види. Правовий менталітет.
4. Правова соціалізація і правове виховання. Форми правового виховання.

## Основний зміст

1. **Поняття і структура правосвідомості. Види правосвідомості**

***Правосвідомість*** – це сукупність ідей, поглядів, уявлень, почуттів, оцінок та установок, що виражають ставлення людей та соціальних спільнот до чинного, минулого та бажаного права.

Правосвідомість є складним правовим явищем. Її компоненти структурно об'єднуються у два відносно автономні утворення –правову ідеологію і правову психологію.

Під *правовою ідеологією* розуміють сукупність ідей, теорій, поглядів, які в концептуальному, систематизованому вигляді відображають і оцінюють правову реальність.

Під *правовою психологією* розуміють сукупність почуттів і емоцій, що виражають ставлення індивіда, соціальної групи, суспільства до права та правових явищ.

***Функції*** правосвідомості зазвичай розглядаються як напрями впливу цього явища на суспільні відносини.

Наразі прийнято виділяти: пізнавальну, оціночну та регулятивну функції правової свідомості.

Правосвідомість ***класифікують*** за різними підставами:

Залежно від суб’єктного складу виділяють: індивідуальну, групову та суспільну правосвідомість.

Залежно просторового буття права і держави виділяють: міську, периферійну і національну правосвідомість.

Залежно від рівня і глибини відображення правової дійсності виділяють: буденну, компетентну, професійну, наукову правосвідомість*.*

У науковій літературі можна зустріти й *інші види* правосвідомості*,* наприклад: високий, середній і низький рівні правосвідомості; позитивна і негативна правосвідомість; тоталітарна, демократична правосвідомість і правосвідомість транзитивного періоду розвитку суспільства.

## Поняття та види деформацій правосвідомості

***Деформована правосвідомість*** – це спотворене уявлення про роль права в житті соціуму, що надає криміногенний вплив на поведінку окремої особи, соціальної групи, суспільства в цілому.

Серед різновидів деформацій правосвідомості найбільш небезпечним є правовий нігілізм.

*Правовий нігілізм* – це деформація правосвідомості, яка характеризується зверхнім, негативним ставленням до права, яке виявляється в свідомому ігноруванні вимог правових приписів, запереченні їх соціальної цінності.

До інших видів деформованої правосвідомості відносяться:

* правовий *ідеалізм –* перебільшення, переоцінка реальних регулятивних можливостей права;
* правовий *інфантилізм* – полягає в недостатній сформованості та прогалиності правових поглядів, знань, установок, уявлень;
* правовий *дилетантизм* – легковажне ставлення до права, вільне поводження із законами або оцінками юридичної ситуації за наявності поверхневих, безсистемних знань;
* правовий *догматизм* – це формальне прийняття (без доказів, на віру) положень законів, ототожнення їх із правом, сліпе наслідування догмі права;
* правова *демагогія* – це специфічний вид соціальної демагогії, який полягає в суспільно небезпечному, навмисному, обманному, конфліктному, зовні ефектному впливі окремої особи або об'єднання громадян (іноземців) на почуття, знання, дії людей, які їм довіряють, за допомогою різних форм помилкового одностороннього або грубо спотвореного зображення правової дійсності для досягнення власних хибних корисливих цілей, які зазвичай ховаються під виглядом користі народу і добробуту державі.

## Правова культура: поняття, структура та види. Правовий менталітет

Правова культура є частиною загальної культури і зумовлена соціальним, духовним, політичним, економічним ладом суспільства.

Залежно *від носія* розрізняють правову культуру: особистості, професійної групи та суспільства.

Правова культура ***особистості* –** це її якісний правовий стан, що включає знання і розуміння індивідом права, повагу до нього, а також його дії відповідно до нього.

*Структура* правової культури особистості: 1) ідеологічний елемент; 2) психологічний елемент; 3) поведінковий елемент.

Правова культура ***професійної групи*** характерна для осіб, що безпосередньо займаються юридичною практикою. їм властиві глибокі правові знання, розуміння права і уміння його застосовувати в конкретній області юридичної практики.

Правова культура ***суспільства* –** якісний стан правового життя суспільства, що виражений у таких параметрах як: ступінь розвитку сфери правового регулювання, стан юридичної практики, стан суспільної правосвідомості та рівень правопорядку у суспільстві.

*Структура* правової культури суспільства складається з наступних елементів:

1. право як система норм;
2. рівень правотворчої, правозастосовної та правоінтерпретаційної діяльності державних і недержавних органів і посадовців;
3. рівень суспільної правосвідомості;
4. правопорядок як відповідність явищ соціального життя вимогам, що містяться в нормах і принципах права.

Залежно *від глибини пізнання правових явищ*, а також з позиції оволодіння ними виділяють: буденну, компетентну, професійну і теоретичну правову культуру.

Залежно *від рівня правокультурності* (правової зрілості) виділяють: високий, середньодостатній і низький рівні правової культури.

Полісемантичність правової культури передбачає широкий спектр її проявів, тому в юридичній літературі пропонуються й інші класифікацій правової культури.

***Правовий менталітет*** – це історично сформовані специфічні, найбільш типові і стійкі для певної соціальної або національно-етнічної спільності, системи світоглядних уявлень, оцінювань і реагувань на об'єкти державно- правової дійсності.

## Правова соціалізація і правове виховання. Форми правового виховання

***Правова соціалізація*** – це процес включення індивіда до системи правовідносин на основі засвоєння правової культури даного суспільства

Виділяють стихійну і цілеспрямовану (правове виховання) правову соціалізацію.

***Правове виховання*** – це здійснюваний за допомогою спеціальних форм, засобів і методів, послідовний, систематичний і цілеспрямований правовий вплив на людину, соціальну групу, суспільство з метою засвоєння ними правових знань, підвищення рівня їх правосвідомості та правової культури, вироблення орієнтації на соціально активну правомірну поведінку.

***Форми*** правового виховання – зовнішнє вираження, оформлення правовиховного впливу, його певну зовнішню організацію.

Основними формами правового виховання є: правове навчання; правова пропаганда; правове самовиховання.

*Правове навчання* – цілеспрямований, планомірний і організований процес, під час якого під керівництвом юристів, викладачів здійснюється формування та розвиток правових знань, навичок і умінь правового характеру.

*Правова пропаганда* **–** це цілеспрямована діяльність із формування у членів суспільства високого рівня правосвідомості та правової культури, роз’яснення правової політики та поширення правових знань, ідей, іншої правової інформації за допомогою засобів масової інформації та інших форм доведення правової інформації до широкого загалу.

*Правове самовиховання* – це цілеспрямована, систематична діяльність людини, спрямована на формування і розвиток своїх правових знань, навичок і умінь відповідно до свідомо поставлених цілей, сформованих ідеалів і переконань.

В юридичній літературі до форм правового виховання також відносять юридичну практику та безпосередню реалізацію права. Але їх правовиховний вплив не має чіткої системності та цілеспрямованості. У даному випадку здебільшого йдеться про засоби стихійної правової соціалізації, ніж про форми правового виховання.

## Контрольні запитання

**для перевірки досягнення результатів навчання**

1. Дайте визначення правосвідомості.
2. З яких структурних компонентів складається правосвідомість?
3. Охарактеризуйте основні види деформацій правосвідомості.
4. Дайте визначення правової культури суспільства.
5. Проведіть класифікацію видів правової культури за різними підставами.
6. Як співвідносяться між собою суспільна правосвідомість і правовий менталітет?
7. Назвіть та охарактеризуйте основні форми правового виховання.