רעיונות חוזרים במחשבה המדינית המערבית

**הוגים בצבע ורוד מוזכרים בעיקר בספרו של פרופ' ברוך זיסר "על ימין ועל שמאל"**

**קולקטיב מול אינדיבידואל**

**דגש על קולקטיביות**

* אתונה
* ספרטה
* אריסטו
* אפלטון - קולקטיביסט למרות שהיה אליטיסט. ההמונים יהיו חצי אינדיבידואליסטיים חצי קולקטיביסטיים אבל מעמד השומרים יהיה קולקטיביסט מוחלט
* סוקרטס
* רוב החברה הישראלית
* קיקרו – רפובליקניזם

|  |
| --- |
| יחיד כחלק מעצת הברית (גם פרטיקיולרי) |
| העם משלם על חטאי היחיד |
| ערבות הדדית – מצוות הוכחת הזולת |
| ואהבת לרעך כמוך (גם פרטיקיולרי ואוניברסלי) |
| מצוות פוליטיות |
| זיקה בין דת לעם |

* יהדות – **הקולקטיביות הכי חשובה**:
* בג"צ או בימ"ש לחוקה כשומר על ערכי הרפובליקה
* מקיאוולי
* תומס מור
* קלווין
* שפינוזה (במובן הסדר האזרחי)
* הציבור הדתי לאומי בישראל הוא רפובליקני (על תנאי)
* מרקס (סוציאליזם)
* סוציאל דמוקרטיה
* בנת'אם
* מיל (על בסיס אינדיבידואליזם)
* לאומיות
* רוסו
* האבות המייסדים (בדרישה מהאזרח)

**דגש על אינדיבידואל**

* אפלטון – ההמונים יהיו חצי אינדיבידואליסטים
* לוק - ליברליזם
* מונטיסקייה - ליברליזם
* סוקרטס אומר שיש מתח בין העיר ובין הפילוסוף
* שטראוס אומר שהפילוסוף הוא תמיד אינדיבידואליסט
* ציניקנים
* ספקנים
* פיקוראים, אפיקורס
* סטואים

|  |
| --- |
| אדם נברא בצלם האל (גם אוניברסלי) |
| 7 מצוות בני נוח (גם אוניברסלי) |
| בחירת היחיד בין טוב ורע |
| רעיון התשובה |

* יהדות:
* בג"צ או בימ"ש לחוקה כשומר על זכויות האדם
* הרמב"ם (למרות שלאדם אין קשר ישיר לאלוהים)
* אקווינס
* פרנסיס בייקון
* מרתין לותר (בתפיסה הדתית)
* הובס
* שפינוזה (במובן האידיאלי)
* לוק
* ליברלים של רווחה
* סמית
* נוזיק
* האבות המייסדים (באגרת זכויות האדם ובחוקה)
* החרדים לדעת הד"ר הם רק על הקשת הזו ולא על פרטיקיולריות מול אוניברסליות.

**פרטיקיולריות מול אוניברסליות**

**פרטיקיולריות**

* ספרטה – פרטיקיולרית – העילית הספרטנית
* רוב החברה הישראלית
* רומא (גם אוניברסלית בגלל השפעות הסטואה), מרקוס אורליוס
* קיקרו, רומא הרפובליקנית

|  |
| --- |
| בריאת האדם |
| **סגוליות** – ממלכת כוהנים |
| עליון |
| עם לבדד ישכון |
| החזון המשיחי |

* יהדות:
* בנט – יהודים הם העם המובחר בגלל דרך חייו ותפקידו, רפובליקני
* הציונות המאוחרת
* תומס מור (בתפיסותיו על כל מדינה)
* הובס (במצב שצריך לשאוף אליו – מסגרת מדינית)
* גרמניה, איטליה
* לאומיות (על אף שצמחה מרעיון אוניברסלי)

**אוניברסליות**

* אלכסנדר מוקדון
* סטואים (יש להם גם היבטים אינדיבידואליים)
* מרקס
* מדיניות ארה"ב
* שמאלני מדינת כל אזרחיה
* רומא (גם פרטיקיולרית בגלל מסורת האבות ורגשות ה-"לאומיות"), מרקוס אורליוס

|  |
| --- |
| בריאה בצלם  ברית נח |
|
| החזון המשיחי |
| היחס לגר |
| ואהבת לרעך כמוך |

* היהדות:
* הרצל, הציונות ההתחלתית (המדינית)
* שפינוזה?
* פאולוס (כולם תחת החטא לא רק יהודי)
* הרמב"ם
* אקווינס
* תומס מור (בתפיסותיו ההומניסטיות)
* הובס (במצב טבע)
* ארה"ב
* צרפת
* אידיאולוגיות מודרניות

**מאפייני מערכת משטר**

**נגד טוטאליטריות**

* אתונה – משטר שאינו טוטליטרי – לשרת זו זכות
* סוקרטס – משטר פתוח, לא טוטליטרי
* אפלטון המאוחר (החוקים):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **טוב** | **גרוע** |
| יחיד | **מונרכיה** | **טירניה** |
| קבוצה | **אריסטוקרטיה** | **אוליגרכיה** |
| רבים | **דמוקרטיה מעורבת** (מתונה) | **דמוקרטיה רגילה** |

* פופר – ביקורת על אפלטון שבגד בערכי סוקרטס ששאף למשטר פתוח
* אריסטו – לא טוטאליטרי
* לוק – לא טוטאליטרי
* רומא הרפובליקנית – חברה אריסטוקרטית – שלטון מעורב – מעין הפרדת רשויות
* קיקרו – רפובליקן
* יהדות – הפרדת רשויות – מלך, נביא, כהן, שופט. ערך לעבודה ולשגרה יומיומית.
* הכנסייה הכתולית – שתי רשויות שוות – קיסר ואפיפיור. אין ערך לעבודה ולכסף אלא חיים של צנעה
* פרוטסטנטיים – יש ערך לעבודה ולחיים פשוטים – לא סותר
* פיאודליזם אנגלי (מגנה קארטה ואילך)
* אברבאנל – העדיף מעין רפובליקה, ניסח מעין הפרדת רשויות ביהדות
* מקיאוולי - במצב היציב של ניהול המדינה
* תומס מור
* קלווין – חתר לתאוקרטיה
* שפינוזה – אליטיסט מובהק – רפובליקני דמוקרטי
* לוק – הסכמה מלמטה, זכויות אדם (טובע את המונח), הפרדת רשויות
* מונטסקיה – הפרדת רשויות
* ארה"ב – זכויות אדם

**בעד טוטאליטריות**

* ספרטה – אריסטוקרטי – משטר מעורב – הפרדת רשויות – משטר טוטאליטרי
* אפלטון המוקדם – אליטיסט מובהק – מעמד השומרים – מעין מונארכיה – מנהיג פילוסוף – משטר טוטליטרי (לפחות לשומרים)
* לאפלטון המאוחר יש מוטיבים בעד טוטאליטריות – משמרות לילה, צנזור אזרחים – מונרכיה כסוג משטר טוב ביותר
* ביקורת על פופר – החברה הקפיטליסטית היא רק דמוית פתיחות כי היא משמרת מערכת אידיאלים סמויה עם מיתוסים
* רומא הקיסרית
* הקיסרות הגרמנית – למרות שהיה לה מאפיין לא טוטאליטרי מובהק – הלגיטימיות של הקיסר הגיע מלמטה – מהנסיכויות (וגם מלמעלה – מהדת)
* הרמב"ם, אם כי חכם דת קובע את ההלכה – מעין תפיסה פרקטית של המלך, אליטיסט
* אקווינס, עם הסתייגות רחבה
* מקיאוולי – בשלב המוקדם של איחוד המדינה – הנסיך
* הובס – המלך שואב כוחו מלמטה, , ביטחון הכי חשוב (יותר מזכויות אדם)
* מרקס
* ההלינזם לא ראה שום ערך בפוליטיקה
* אוגוסטינוס ראה בפוליטיקה ערך גשמי נחות לעומת הכנסייה שהיא אידיאל עליון (הושפעה מהסטואה)
* האיסלאם שם דגש על הסכמת הציבור אך החאליף הוא קדוש
* היהדות המאוחרת שמה דגש על הסכמת הציבור ועל שיוויון
* עולם ימי הביניים שימר מעמדות
* תפיסה לגיטימצית המלך מלמטה (מהעם) – אנגליה, צרפת, ספרד
* מרתין לותר – התנגד להיררכיה כנסייתית וכך בהכרח גם לאליטיזם (בדת) וכך בהכרח להפרדת רשויות (הפרדה בין דת ומדינה)
* שוויץ – בעקבות הרעיונות של צוויגלי – ביזור רשויות, משאל עם, ניטרליות.

**מתח דת ומדינה**

* סופולוקס – אנטיגונה
* יהדות – שילוב כמעט מוחלק בין דת ומדינה – נביא, כהן, מלך, שופט
* ישו – הפרדה מוחלטת בין דת ומדינה
* פאולוס – אלוהים הוא הנותן הסמכות למדינה
* הכנסייה הקתולית – שתי רשויות מקבילות, יש מקום להתערבות פוליטית
* ארה"ב – הדת לא ממוסדת אלא אינדיבידואלית וקהילתית
* צזרו פפינוס – אחדות מוחלטת בין הדת והמדינה
* איסלאם – חיבור מוחלט
* אירופה המערבית מימי הביניים – הפרדה (מורכבת) בין דת ומדינה אך הדת מעורבת בכל
* אירופה המזרחית – אין הפרדה ממש, האפיפיור מסכים לסמכות הקיסר והוא נחשב כמשיח
* הרמב"ם – שילוב דת ומדינה (באידיאל)
* אקווינס – דו קיום – הפרדה מוחלטת. אם יש מתח – הכנסיה תנצח, אבל לא אמור לקרות
* מרסיליו פדואה – הפרדה מוחלטת
* לוק – הבדלה ברורה בין דת ומדינה

**משפיעים על רעיונות חילוניים**

* הלניזם
* דנטה – אל לכנסייה להתעסק בענייני חולין
* מרסיליו מפדואה
* דה וינצ'י
* מקיאוולי
* לוק
* קאנט
* הרסמוס
* מרקס

**מוסר מובנה בטבע או נוצר פרי האדם (דומה למחלוקת בין הפוזיטיביזם והנון פוזטיביזם) רלטיביזם תרבותי, תועלתניות מול מוסר מוחלט, יצר האדם טוב מנעוריו או רע מנעוריו, אוטופיסטים מול פסיכולוגיה חייתית**

**נוצר פרי האדם, הכל יחסי, תועלתנות**

* סופיסטים (אם כי טענו שיש חוקי טבע), התפיסה הפוסט המודרנית היא סופיסטית,
* ספקנים – קרניאדס – אין ערכים מוחלטים
* אוגוסטינוס הקדוש – לאדם נטיה לחטא
* מקיאוולי
* דוסטויבסקי
* פאשיזם
* הובס
* מדיסון
* פרויד
* נוזיק (לא רע אלא אינטרסנט. צריך אלטרואיזם)
* רולס (לא רע אלא אינטרסנט)
* מרקס (לא רע אלא אינטרסנט)

**חוקי טבע מוסריים, מוסר מובנה באדם, גמול חברתי**

* התפיסה המודרנית (ליברליות)
* אפלטון – יש קוד מוסרי מחייב
* סוקרטס
* סטואה
* הרמב"ם – האדם אינו רע בבסיסו
* שפינוזה
* אקווינס
* תומס מור
* סוציאליזם
* מחנה השמאל הקלאסי (לגבי הפלסטינים)
* לוק

**דגש על רציונאליזם**

* אפלטון
* סוקרטס (במובן הצר)
* הרמב"ם (במובן הצר)
* אקווינס (במובן הצר)
* דנטה (במובן הצר)
* פרנסיס בייקון
* קאנט
* שפינוזה
* לוק (אמפרציסט)

**שמרנות, רפורמטוריות וראדיקליזם**

**שמרנים**

* ספרטה
* טוקדידיס (אופי החברה קבוע ולא משתנה)
* אריסטו (בחלקו)
* ברט (המודלים המוסדיים בחברה נבנים מתוך אופיה הקבוע)
* הגל

**רפורמטורים**

* אריסטו (בחלקו)
* לוק
* רפורמטורים סוציאליסטים (פביאני)

**ראדיקלים**

* אפלטון
* ספקנים
* ציניקנים
* מרתין לותר
* מארקס
* לנין
* מאו דזה דונג
* היטלר
* קומוניזם
* מוסוליני

**המדינה כמוסרית או אינטרסנטית**

**מוסרית**

* סוקרטס
* אפלטון – מוסרית לחלוטין, כמו האדם הפרטי
* אריסטו – שפיטות מוסרית

**אינטרסנטית**

* מקיאוולי – אינטרסנטית לחלוטין, מה שנכון אצל האדם אינו נכון ואף שגוי אצל המדינה.

**ככל שתרבות באה במגע עם תרבויות שונות כך היא גם נפתחת לעולם רב תרבותי ומגוון. זה גם גורר שאלות (שיוצרות פתח לרב-גוניות) – בגלל החיכוך בין התרבויות והדעות והמנהגים.**

* אתונה
* רומא
* הלניזם
* אלכסנדר מוקדון
* רנסנס