Filozofia ↔ Právo

F. – túžba po múdrosti a po poznaní

P. – regulátor spoločenských vzťahov

- Obsah práva – právne normy

Právne normy ↔ morálne normy

- sankcie pri porušení - - ø sankcie

v tom spočíva ich sila - svedomie

**Zásady právneho myslenia**

zásada spravodlivosti

- dať každému čo mu patrí

- právo je umenie dobra a rovnosti

- občan musí byť aktívny, nemôžu mu byť ľahostajné veci verejné. Mal by konať v súlade s tým, čo považuje za spravodlivé

- odmietanie akejkoľvek formy násilia, vrátsane štátu

snaha nájsť kompromis

- Gándhí – „celý život som bojoval za pravdu, aby som odhalil čaro kompromisu“

kategorický imperatív

- morálny imperatív

- Immanuel Kant

- vypestovať si zmysel pre povinnosť

- byť slobodný = byť zodpovedný za svoje rozhodovanie

slušnosť

- Platón, Aristoteles

- Sokrates – úcta k zákonom

- dobrý občan rešpektuje aj zlé zákony, aby nepovzbudzoval zlého občana k porušovaniu dobrých zákonov.

- dobrý občan vie, ako sa má správať, aj keď konkrétny zákon neexistuje

zodpovednosť, tolerancia

**Prirodzené Právo**

Tvorca – Boh, príroda

Obsah – morálne hodnoty (právo na život, slobodu, vlastníctvo)

- je nadčasové, večné

je dualistické – okrem prirodzeného práva musí existovať aj iné, ktoré ťlovek rešpektuje (pozitívne)

- nepísané právo

**Pozitívne Právo**

Tvorca – zákonodarca, parlament

Obsah – právne normy, zákony používané v každodennom živote

- časovo ohraničené

- Monistické – neuznáva žiadne iné právo

- nezaoberá sa morálkou – snaha vyťažiť čo najviac

- po 2. svetovej vojne – renesancia prirodzeného práva

- inak má navrch pozitívne právo