Розділ І

Фундаментальні кримінально-правові дослідження

формуватися правова політика держави. П. Ю. Недбайло, даючи оцінку правової ідеології, зазначав, що вона являє собою складову правової політики держави [12, с. 27-30].

Визначення кримінально-правової ідеології може і повинно здійс­нюватися на підставі загального вчення про правову ідеологію з ураху­ванням особливостей цієї галузі права. Таким чином кримінально- правова ідеологія може бути визначена як система концентрованих поглядів на злочин та покарання, які ґрунтуються на комплексі соціаль­них і наукових знань. Кримінально-правова ідеологія знаходить свій вияв у кримінально-правовій правосвідомості яка являє собою систему пог­лядів, почуттів, щодо кримінального права, що мають нормативний ха­рактер і включають в себе як знання кримінального права так і його оцінку з точки зору соціальної справедливості. При цьому необхідно зазначити, що кримінально-правова ідеологія формується у т. ч. під впливом кримінально-правового менталітету нації [13].

Як вже зазначалось, правова ідеологія являє собою базове, загальне явище. Родовими явищами що до нього виступають галузеві правові ідеології - конституційно-правова, цивільно-правова, кримінально- правова та ін.

Розглядаючи кримінально-правову ідеологію як цілісне соціально- філософське явище, необхідно зазначити, що його структура також є неоднорідною. Її аналіз дозволяє виділити видовий рівень, до якого мо­жна віднести ідеологію кримінальної відповідальності, ідеологію пока­рання та ін. Виділяється також і «найнижчий» спеціальний рівень на якому знаходяться ідеологічні оцінки конкретних інститутів криміналь­ного права - співучасті у злочині, покарання у вигляді позбавлення волі та т, ін.

Кримінально-правова ідеологія являє повинна бути базою кримі­нально-правової політики, адже саме в ній сформовано розуміння добра і зла, злочинного і незлочинного. Саме вона в ній віддзеркалюються ви­моги до правової реакції на вчинений злочин.

Формуючи кримінально-правову політику кримінально-правова ідеологія:

виробляє її завдання, цілі, принципи, напрями та етапи;

визначає підстави та межі криміналізації та декриміналізації, пеналізації та депеналізації;

визначає основні підходи до формування системи покарань; визначає основні підходи до застосування інститутів звільнення від кримінальної відповідальності, кримінального покарання та його відбування.

Слід зазначити, що в Україні по сей день кримінально-правова ідео­логія не знайшла свого визначення, що самим негативним чином впли-

31