**ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ**

**ФІЛОСОФІЇ ПРАВА**

**Кандзюба І. М. ‒** студентка 4 курсу юридичного факультетуВНУ імені Лесі Українки

**Крисюк Ю. П. ‒** к.ю.н., доцент кафедри теорії держави і права ВНУ імені Лесі Українки, доцент

Особливе місце проблеми правосвідомості в історії культури і філософії права пояснюється тим, що правосвідомість є безпосереднім джерелом правопорядку, тобто правових норм, поведінки та відповідних інститутів. Тому вона в першу чергу виступає предметом філософського осмислення права.

Поняття «правосвідомість» є багатозначним. В юридичній і філософській літературі існує низка визначень щодо сутності та змісту правосвідомості. На думку Олександра Спіркіна, правосвідомість ‒ це уявлення і поняття, що виражають ставлення людей до чинного права, знання міри в поведінці людей з точки зору прав і обов’язків; це правові теорії, правова ідеологія. У рамках такого підходу правосвідомість є ідейним виразом об’єктивних суспільних відносин, які у свою чергу відображають пануючі в суспільстві економічні та соціальні відносини. Право впливає на формування правосвідомості, а правосвідомість реалізується в праві та правосудді [1]. Хоча переважна більшість науковців відносить правову ідеологію до структурних елементів правосвідомості в цілому, слід зазначити, що такою у повній мірі вона є лише у груповій чи суспільній правовій свідомості. Щодо індивідуальної правосвідомості, то тут не все так однозначно. Загалом ідеологія розуміється як поняття, яким традиційно визначають сукупність ідей, міфів, переказів, політичних лозунгів, програмних документів партій, філософських концепцій. Ідеологія виходить із вже певним чином пізнаної або ж сконструйованої реальності, орієнтована на людські практичні інтереси та має на меті маніпулювання й управління людьми шляхом впливу на їх свідомість [2]. Щодо правової ідеології, то вона являє собою систематизовані теоретичні уявлення про право, які знаходять свій вираз у юридичних поняттях та категоріях. Якщо виходити з позиції держави, то особливе значення у правовій ідеології має юридичне її закріплення в законодавстві. Законодавче закріплення дозволяє державі легітимізувати свою діяльність з примушування суспільства до підпорядкування своїй ідеології і її сприйняття суспільством. Отже правова ідеологія може виступати засобом формування правової свідомості у людей, на яких вона спрямована (об’єктів впливу), будучи вже сформованою на основі правової свідомості суб’єктів впливу, оскільки будь-яка правова ідеологія завжди спирається на якусь ідею, теорію, світоглядну концепцію. І від того, як вони будуть відображені у правовій ідеології та закріплені у праві, буде залежати подальший розвиток не тільки правосвідомості та правової культури суспільства, а й цілої держави.

Правосвідомість – це складна психолого-правова конструкція, яка відображає ставлення особи до права й правових настанов на різних етапах правоутворення й правореалізації [3]. Вона формується в процесі правової соціалізації. Відомий американський психолог Лоуренс Кольберг визначає такі етапи морального розвитку людини, безпосередньо пов’язані з формуванням правосвідомості особистості:

– передконвенціональний етап (чи доморальний) ‒ на цьому етапі дитина вчиться виконувати вимоги дорослих, адаптується до сімейних реалій, а також «вчиться» системі обміну за схемою: виконання вимог в обмін на блага;

– конвенціональний етап (чи моральний) ‒ на цьому етапі формується моральна та правова свідомість індивіда у вигляді шкали цінностей про позитивне та негативне;

– етап формування морально-правової автономії особистості ‒ на цьому етапі людина здатна самостійно оцінювати події та вчинки як правові або неправові, моральні або аморальні, а також регулювати свою поведінку самостійно на основі власних знань і громадянської позиції [1].

На думку О. Дробницького і В. Жєлтової, існують такі форми буття правосвідомості: інституційна форма, яка представлена у вигляді документів та формі живого процесу мислення юристів-професіоналів, та неінституційна форма буття правосвідомості, тобто форма правового мислення, волі та почуттів, що існує у вигляді живого процесу чи акту свідомості. Особливу роль у механізмі реалізації регулятивної функції правосвідомості відіграє самосвідомість суб’єкта як учасника правовідносин. Самосвідомість індивіда характеризує спрямованість на виділення, окреслення та пізнання змісту правових явищ. Стійкі, повторювані, необхідні відносини між правовими змістами можуть бути названі аксіомами правосвідомості [1].

Сьогодні у суспільстві спостерігається зміна стереотипів, реформування законодавства, що впливає на зміну правосвідомості. Перед державою стоїть завдання, яке полягає у корегуванні правової системи, тобто щоб цінності, які містяться у нормах права відповідали моральним вимогам, правовим ідеалам та використовувались людьми. Головну увагу слід зосередити на формуванні в кожної людини позитивно-правових знань та психологічних механізмів поваги до права у структурі правосвідомості, визначення теоретичної моделі та концепції формування правової культури особи. В Україні має постійно зростати мотивація активного формування правової свідомості та правової культури всіх суб’єктів суспільних відносин [4]. Загальний зміст категорії «правосвідомість» має визначатися через нормативність, що конституюється в надрах самого природно-суспільного людського буття і є онтологічною основою легітимації чи критики суб’єктивних правових смислів та позитивованих норм.

***Список використаних джерел***

1. Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін. / за ред. д-ра філос. наук, профю О. Г. Данільяна. Харків: Право, 2009. 208 с.
2. Всемирная энциклопедия: Философия / главн. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. М.: АСТ, Минск.: Харвест, Современный литератор, 2001. 1312 с.
3. Крисюк Ю. П. Формування правосвідомості громадянського суспільства як мета удосконалення правової системи України // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4–5 червня 2010 р. / уклад. Вознюк Н. І., Климчук Т. Д., Крисюк Ю. П., та ін. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. С. 47–52.
4. Третяк С. Правове забезпечення правової культури населення як умова створення основ громадянського суспільства. //Право України. 2005, № 4. С. 26–28.