


bsdsmomeols
lygos
4. 1987

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ГРУЗИНСКОЙ ССР

# лзмбmдпzols ge ksasmomots bgmos 

СЕРИЯ<br>ЭКОНОМИКИ И<br>ПРАВА

 Журнал основан в 1980 году
 Выходит раз в 3 месяца


## 4. 1987


ИЗДАТЕЛЬСТВО \&МЕЦНИЕРЕБА*






РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Гуния А. Л. (редактор), Гамкрелидзе
О. К., Гвелесиани М. И., Гугушвили П. В., Тодуа Г. С., лилуашвили Т. С., Надареишвили Г. Н., Путкарадзе Я. В., Чикава Л. Л., Чикваидзе Т. Н., (зам. редактора), Шавгулидзе Т. Г. (зам. редактора).

Ответственный секретарь А. Л. Шенгелия


 Адрес редакции: Тбилисн, 380007, ул. Махарадзе, 14




giobe 85 jo3.
*

Нздательство «Мецниереба», Тбилиси 380060, ул. Кутузова, 19
*
 Типография АН Грузинской ССР, Тбилиси 380060 , ул. Кутузова, 19

## 

## 

## つろM6Maのふ」

 ..... 5

 ..... 13
 ..... 24
  ..... 29
 ..... 35
 ..... 43
 ..... 51
 ..... 59
  ..... 69
いうるうふのうゃ゚
 उस ..... 76
 јЈбलбдलっठ mm งfon ..... 86
 ..... 93

 ..... 102
 ..... 106
bodogбog ..... 109
 ..... 111
СОДЕРЖАНИЕ
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
ЭКОНОМИКА
70-ЛЕТИЕ ОКТЯБРЬСКОИ РЕВОЛЮЦИИ ..... 5
А. И. БРЕГВАДЗЕ, В. И. Ленин о сущности и задачах социалистической индустриализаини в СССР н особенности ее осуществления в Грузин ..... 13
Д. С. ДИАСАМИДЗЕ, О совершенствовании структуры апропромышленно- го комплекса Грузинской ССР ..... 24
И. М. РУБИНШТЕЙН, Вопросы развнтия опытно-экспериментальной базы научных исследований в Грузинской ССР ..... 29
Р. Г. ДЖАВАХИШВИЛИ, Развитне торговли в Советской Грузии ..... 35
А. Д. СТЕПАНИШВИЛИ, Виноградарство в Советской Грузии (1971-1985 гг.) ..... 43
Р. Б. АБЕСАДЗЕ, Развитие электроэнергетики в Советской Грузии ..... 51
Р. А. ЦХАДАЯ, Орошаемое земледелие в районах Кахетии (1971-1975 гг.) ..... 59
Д. Л. ШЕНГЕЛИЯ, Плодоводство и его питомниковое хозяйство в Грузни в дав,оенные пятилетки (1928-1937 гг.) ..... 69
ПРАВО
Я. В. ПУТКАРАДЗЕ, Великий Октябрь и утверждение Ленинского принципа создания национального государетва ..... 76
Г. А. ЛИЛУАШВИЛИ, Д. Г. ХЕЦУРИАНИ, Важнейший законодательный акт перестройки экономики ..... 86
Г. Г. тоДРИЯ, К критике «Диалектики криминогенной ситуации» ..... 93
РЕЦЕНЗИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ХРОНИКА
Новое нсследование общественного мнения о преступности ..... 102
Нужная моногфафня ..... 106
Научно-теоретическая конференция बПравовая система и перестройка» ..... 109
Содержание номеров за 1987 год ..... 111

## 


























































































 fyamen zabeos.


 bagrajor moul.


























 sog 6 m 30.



















 6ot ambuzamo.



 500 vontun Lugmen ${ }^{1}$










 Luongol.





 एof(300, कठं., 33. 448-470.
















































 @o 10630.













































 foluo pou jug motnol pembjgj.



























 mgirab zónmazo o.






 dean gmagbuy mo Jónonymo juy monño.



















































## 











 anuhbrou.













 300."3.






[^0]












































7 История социалистической экономики СССР，т．11．，М．，1977，с．86， 87.



 ल.





 ल的3050\%O(3)0" 8 .































9 กf30, 33. 303.
10 3. . m j 50.50, at8., 3. 30, 33. 620.











































[^1]










































[^2]













































17 ○ 339.23 .338.




































 oुońbobo $3^{21}$ ．





[^3]




 fabjembj22．

















 lodmy ${ }^{3}$ mmzul．













22 여30，83． 68.
23．История Коммунистической партии Советского Союза，т．IV，кн．первая （1921－1924 гг．），M．，1970，с． 445.

24 атб．«Вопросы истории КПСС»，1967，소 12，с．65；В．И．Кузьмин．В борь－ Ђе за социалистическую реконструкцию 1926 －1937，М．，1976，с．19－20．
 $80 a^{8} s^{25}$.








































25 Ленинскнй план нидустриализацин и его осушествление, М. 1969, с. 81.
260.8 .400 以 5 г, onk8., 8. 7, 83. 347.












 no zubznonóngos ${ }^{28 .}$.















 ant Lo









[^4]











 Bming









 3mpooiojo.

## А. И. БРЕГВАДЗЕ

## В. И. ЛЕНИН О СУЩНОСТИ И ЗАДАЧАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В СССР И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ГРУЗИИ

В. И. Ленин на основе использования преимущеспв социализма теоретически обосновал, доказал и наметил программу создания крупной машинной индустрии, от решения которой зависели политические, социально-экономические проблемы построения соцализма в нашей стране. В этой связи освещаются особенности осуществления индустриализации в Грузии.






## Д. С. ДИАСАМИДЗЕ

## О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТРУКТУРЫI

## АЛРОПРОМЫННЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГРУЗННСКОП ССР

Одной из важнейших характеристик АПК является его структура. Чем она соверненнее, тем выне его экономическая эффективность.

Агропромышленный комплекс имеет многомерную структуру. B экономической литературе различают отраслевую, функцнональную, продуктовую, ретиональную, социально-экономическую структуру. Это обусловливает сложность управления структурнымп процессами A川K.

Чтобы иметь реальное представление о структуре АПК, необходимо соблюдать некоторые методологические требования для его определения. В первую очередь следует правильно выбрать систему показалелей. Очень часто используется показатель валовой продукцин, что не дает правильного представления о нем, поскольку содержит повторный счет продукции. Так, например, по офицнальным данным ЦСУ ГССР, за 1985 Год удельный вес сельского хозяйства в АПК по валовой продукции составлял $39,2 \%$, а по таким показателям, как пронзводственные основные фонды и чнсленность занятых, - 69 - $70 \%$. Поэтому вместо валовой продукции за основу целесооо́разно б́рать конечную нли чистую продукцию. Структура АПК, нечисленная по конечной н чистой продукции, почти совпадает со структурой псчислений по показателям основных фондов и чнсленности занятых.

Для определения структуры АПК необходимо также правильно опредєлить его отраслевой состав.

Часто неправомерню упускают из внду такие обслуживаюшне его отрасли, как транспорт и связь, ремонт сельскохозяйственных манин, агрохнмическое и мелиоративное обслуживание.

И наконец, необходимо учесть также влияние механизма нен, перераспределяюцего определенную часть стоимости между отраслями АПК, в частности, между сельским хозяйством, с олной стороны, и перерабатывающей промышленностью и сферой реализации - с другой.

О структуре АПК прежде всего можно судить по той ее продукции, которая выходит за ее пределы. В натуральной форме она состоит непосредственно из сельскохозяйственных продуктов, которыев свежем виде поступают в потребление. Это приблизительно одна пятая часть всей продукции АПК. Остальная часть - это продукты переработки, в которой подавляюшую часть ( $63 \%$ ) занимают продукть пищевой промышленности.

Но эти данные не дают полного представления об отраслевой структуре АПК, поскольку здесь не фигурируют все отрасли комтлекса, а именно те, которые создают не конечную, а промежуточную продукцию.

Учитывая и эти отрасли, структура АПК республики за 1985 г. по данным ЦСУ ГССР представляется в таком виде: отрасли, обеспечи-

вающне АПК средствами производства, занимают $7-8 \%$, сельское хозаныво - U \%, отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, - $10-15 \%$, а сфера, обеспечивающая реализацию продукции A1К, - приблизительно 8-10 \% .

Как видно из этих данных, агропромынленный комплекс республики находится в прощессе становления, формировнаня, поскольку, если ело сравнить с индустриально развитыми странами, пока еще невелик в нем удельный вес перерабатываюших и обслуживаюших отраслеи. Hо рассматривая эти данные в дннамике, можно заметить положительную тенденцию: уменьшается удельный вес сельского хозяйства, несмотря на его аб́солютный рост, и увеличнвается удельный вес отраслей, т. н. II блока.

Региональными особенностями структуры АПК республики, если их сравпить с общесоюзньми показателями, является то, что в нем большой удельный вес занимает сельекое хозяйство, чем в целом по Союзу. Сельскос хозяйство является одной из ведуших отраслей әхономики республики. На его развитие решаюшее влияние оказывают особенности природных условий данного региона и большой слросна такие южные и субтропические культуры, как чай, цитрусовые, виноград, плодовые, табак, эфиромасличные культуры. Следует отметить, что в Грузии производитея $98,6 \%$ сортового чайного листа и $93,8 \%$ дитрусовых от общесоюзного производства. Специализацию сельского хсзяйства определяют многолетние культуры, продукция которых составляет $55,7 \%$ валовой продукции сельского хозяйства республнки. Дальнейшее углубление специализации с приоритетным развитиеи этих отраслей определяют и более выспкие темпы роста сельскохозяйственного пронзводства Грузии, чем в целом по стране. От развития этих отраслей и зависит вклад республики в продовольственный фонд страиы, се место в общесоюзном разделении труда.

С развитием сельского хозяйства республики непосредственно связано развитие пищевой промышлености. И эта отрасль в структуре АПК респулпки представлена более высоким удельным весом, чем в целом по стране. Особенности местного сельскохозяйственного пропзводства обусловили формирование многоотраслевой структуры пищевой промышленности, но ведущее место в нем занимает переработка винограда $(50,1 \%)$, и чайная промышленность $(23,4 \%)$. Одна третья часьь пищевых продуктов вывозится за пределы республики. Вместе с тем некоторые отрасли пищевой промышленности Грузии развиты слабо. Это - мясо-молочная, мукольно-крупяная, маслобойно-жировая и некоторые др. Подавляющая часть этих продуктов завозитсяиз других республик. Такой обмен продуктами питання обусловлен обьективными природно-климатическими условиями и в перспективе будет все более развиваться.

Несмотря на то, что пищевая промышленность в Грузии растет онережающими темпами по сравнению с сельским хозяйством (за последние 25 лет эти темпы были в три раза, за последние 15 - в дза раза выше), у нас все еще не хватает мощностей для переработки плодов, цитрусовых, овощей, зеленого чайного листа. Необходимо производственные мощности привести в соответствие с объемом сырья. При этом учесть, что все более увеличивается перерабатывающая часть сельскохозяйственной продукции, и что предприятия пищевой промышленности должны иметь резервные мощности для «пикового периода». Немаловажную роль имеет правильное размещение перерабатывающих предприятий. Они, в основном, строились в городах нлн

районных щентрах, чго стало причиной возрастания радиуса перевозки сьрья и готовой продукции, увеличения их потерь.

По указанию вышестояших органов перерабатывающие предприятия макснмально должны приблизиться к колхозам и совхозам, так, чтобы каждый административный район имел развитую перерабатывающую промышленность.

С этой точки зрения большого внимания заслуживает вопрос об агропромышленной интеграции на микроуровне. Мы имеем в виду создание в колхозах и совхозах подсобных промышленных предприятий, которые производят для хозяйства средетва производства или же перерабатываюот сельскоозяйственное сырье. Их удельный вес в валовой продукции совхозов достиг значительного уровня и составляет $25,3 \%$, тогда как в колхозах он все еще остается низким и составляет 8,6\%. Своевременная переработка скоропортящейся продукции на местах в условиях нашего региона имеет особое значение. Поэтому в структуре подсобных промышленных предприятий опережающими темпами должны расти перерабатывающие прелприятия. K сожалению, темпы их роста в колхозах отстают и по удельному весу ко всей продукции подсобных предприятий составляют $29,8 \%$, а в совхозах - $68,5 \%$.

В целом улельный вес подсобных промышленных предприятн і колхозов и совхозов во всей перерабатывающей промышленности и промышленности, производящей средетва производства для агропромышленного комплекса республики, невелик, но полученный от них экономический эффект довольно высок.

На агропромыпленную интеграцию на уровне предприятий определенное влияние оказывает социальная структура сельского хозяйства республики. Поэтому она более интенсивно развивается в тех отраслях, где обицественный сектор в структуре сельского хозяйства занимает большее место. Например, в чаеводстве, где удельный вес личных хозяйств граждан не превышает $7-8 \%$, широкое распространение получило созданне микрофабрик, непосредственно в колхозах и совхозах. для первичной переработки зеленого чайного листа. Их число уже составляет несколько десятков. Создание таких маломощных фабрик (с переработкой 1500 т зеленого чайного листа в год) вблизи 01 чайных плантаций обеспечивает ритмичность процесса сбора чая, и тем самым устраняет огрубение чайного листа, что отрицательно сказывается на качестве продукции. Строительство таких фабрик обходится дешево (их сметная стоимость 200-250 тыс. рублей), что значительно уменьпает удельные капвложения в этой отрасли промыщленности.

Интеграция на уровне предприятий в республике осуществляется и другим путем, путем объединения сельскохозяйственных и промышленных предприятий и создания своеобразных комбинатов. Но такой путь интеграции пока что не дает должного эффекта, поскольку процесс слияния идет медленно, долго сохраняя традиционные формы организации и оплаты труда, учета и отчетности, а также психологию самостоятельности.

Агропромышленную интеграцию на микроуровне можно оценить как положительную тенденцию на данном этапе. Она означает не только рост производительных сил, но и развитие производственных отношений на селе, расширяет сферу обобществления труда и произ. водства, совершенствует межотраслевые производственно-экономические связи, способствует планомерности и пропорциональности в развитии агропромышленного комплекса нашей страны.

Интеграция на микроуровне ускоряет пропесс формирования продуктивных подкомплексов в профилирующих отраслях АПК респуб. лики, целью которых становится увеличение конечной продукции, доходящей до потребителя. На передний план выдвигается конечная щель, а производство промежуточной продукцин становится лишь средством для достижения этой цели. Более четкое выделение продуктовых поДкомплексов в структуре АПК позволит лучше определить пропорции между взаимосвязанными отраслями, быстро обнаружить диспропориню, преодотеть ведомственно-отраслевой подход в плланировании п управлении АПК.

Для формирования рациональной структуры АПК республики необходимо более интенсивно развивать обслуживающие отрасли, обеспечиваюшие доведение продукии до потребителя.

В сельском хозяйстве республики большой удельный вес занимает производство быстропортящихся продуктов. В расчете на душу населения здесь производится в 3-4 раза больше фруктов, значительно больше овошей, чем в целом по Союзу. Быстропортящимися являются зеленый чайный лист и цитрусовые, которые составляют почти одну треть всей валовой продукции сельского хозяйства. Поэтому в республике особенно остро ощушается необходимость ускоренного развития отраслей III блока. Должное внимание следует обратить на их правильное размещение и конщентрацию. Овоце-фруктовые хранилища не должны быть слииком громоздкими. Это способствует увеличению числа нерационаиьных перевозок, и ведет к порче продукции в большом количестве. Хранилица и базы в основном должны быть размещены в местах производства продукции, а не в местах их потребления.

Совершенствование структуры АПК непосредственно связано с совершенствованием механизма его управлення, с экономическими условиями хозяйствования в отдельных его отраслях и регионах.

Длительное время уровень рентабельности в сельском хозяйстве был значительно ниже по сравнению с отраслями, перерабатывающими сельскохозяйственное сырье и, особенно, со сферой реализации продукции. Это было результатом механизма хозяйствования, построенного, в основном, на отраслевом принципе, недостаточно учитывавшем конечные интересы комплекса. Но в последние годы в результате проведенных мероприятий в области ценообразования, планирования, совершенствовання организационной структуры управления АПК и др. положение существенно меняется. В результате в 1983-1985 гг., в среднем, уровень рентабельности в сельском хозяйстве республики по сравнению с средним уровнем 1981-1982 гг. вырос на 40 - $50 \%$.

Но вопрос выравнивания условий хозяйствования не менее актуально стоит и внутри сельского хозяйства, особенно в Грузии, где зональные условия производства, особенно в вертикальном направлении из-за горного рельефа территории резко отличаются друг от друга. Климатические условия большей части горных районов республики нсключают или крайне ограничивают вюзможности возделывания там интенсивных многолетних и субтропических культур, которые отличяются сравнительно высокой доходностью, а в животноводстве пока еще преобладают экстенсивный тип производства. Поэтому для хозяйства этого региона характерны низкий уровень экономических показателей по сравнению с низменными районами.

В условиях социалистического хозяйствования выход из такого положения осуществляется планомерно, обычно путем внутризональной дифференциации государственных закупочных цен. Но в нашей

республнке, в условнях горного земледелия, это мероприятие не молло Дать положительного зффекта, поскольку производство относительно высокорентабельных суӧтропических и южных кушь гур локатизовано у нас в низменных районах, поэтому созданные в этих отраслях дифференциальные доходы перераспрелелить в пользу отстаюших хозяйсть горного региона с помощью цен б́ыдо невозможло.

Проб.лса выравнивания ьбдективныі экономяческих условий хозяйствовання в республике была решена самостолтетьнын путем, а пменно, путем введения нового элемента хозяйственного механизма в внде ренинis нияатєжей, нинользуемых в канество пнструмента перераспределеиия ринтиых доходов.

Эти платежи были введены в 1970 году на такие доходные кулытуры как зеленый чайный лист, виноград, плодовые, цитрусовые, табак \# лавривый лист. Рентные доходы вы»лачивают колхозы, совхозы, а также личные полсобные хозяйства граждаи в виде денежных ставок на каждую тонну сдаваемой продукции с учетом уровня рентабельноети. Чем выше рентабельность, тем выше ставка платежей. Так, шапример, ставка на одну тонну зеленого чайного листа колеблется от 40 до 170 рублей, на одну тонну плодовых от 30 до 50 рублей и т. д. За последиие 15 лет общая сумма рентных платежей выросла почти в четыре раза и ежетодная сумма ныне составляет около 40 млн. рублей, т. е. приблизительно, $7-8 \%$ от всего чистого дохода сельского хозяйства республики. За этот период убыточным и низкорентабельтым хозяйствам было выдано свыше 300 мли. рублей, в соответствии с объемом реализованной ими продукции.

Мероприятия по обеспечению более равных условий воспронзводства в масштабе всей страны получнли развитие в документах майското (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, впервые установивших в нашей практике условия применения более совершенного механизма повыщения закупочных цен, в виде надбавок к ценам на продукцио, которая производитея в хозяйствах с неблагоприятными уеловиямн произволетва.

В результате внутриреспубликанского перераспределения рентных тохолов и соверненсьвования ценообразования вообне число убыточ нвіх хозяйств в республике резко сократитось (с $28 \%$ их общего колпнесгва до $4,2 \%$ ) и тем самым создались более равные условня хозяйствования в основной сфере агроиромышленного комплекса - в сельском хпзяйстве.

Представлена отделом экономичсских проблем АПК Института экономнки и права АН ГССР

## 

##  






 L.3јз




 $0 \sim 5$.



























 $6,6 \%$ œа 9,9\%, бмемм 1985 \%. - $10,0 \%$ œо $9,0 \%$.














 उugzmojugo.








 pomby.









 amalyzuzons korzbzo - $40,7 \%$-non.






 bue. augmoa Luan



एल,




 Egregigo.


















 ठy os амляэммпд。



















 300.




















 mgmborz?






[^5]
 e9zo3 unapo ulfing beg dut.









































[^6]





 2ycozobo：






 Bot mingubobagnobonv．adubna







 $\mathrm{O}_{\mathrm{O}}$ 200．

## И．М．РУБИНШТЕИН

## ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОПЫТНО－ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОП БАЗЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГРУЗИНСКОИ ССР

## Резюме

В свете требований радикального ускорения научно－техническо－ го прогресса проанализировано состояние и намечены пути развитня опытно－экспериментальной базы научных исследований и разработок в республике．Внесены предложения по совершенствованию плани－ рования，оценки деятельности и стимулированию с учетом специфи－ ки опытных пронзводств．Показана необходимость опережающего ро－ ста мощностей опытно－экспериментальной базы науки．
कुกलうる。д

[^7]

## 




 3nt embol saumendausedo.
































 mon, bmemm agaxaz bmízion lugmenajuningy zugimmou.






































 sob antregreos.





 ए-मُग्र - 1131 po Lmogmose - 646.













 $300^{2} 06$





































 6.8 po agoongion 5,3\%-u.







 vetonco.










 कुल centzacimatal pobudyóngo muco.








 एo 0 . ๆ.














 mogiol.




 एnemo.





















 aucobgo no










 Fgol 2,1-zón coo. o.



























 $\mathrm{Lg}_{2} \mathrm{O}_{2} \mathrm{~F}_{2}$








 oguerioncy 30 .










 acmornmiounom.


















## Р. Г. ДЖАВАХИШВИЛИ

## РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ В СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ

Резюме

3а годы Советской власти в Грузии были достигнуты большие успехи в развитии торговли. На основе проведенных партией и правительством мероприятий за годы довоенных пятилеток успешно завершилось обобществление сферы товарного обращения, возникла и стала развиваться совершенно иная по содержанию отрасль народного хозяйства - советская торговля. Уже в предвоенном 1940 году в Грузинской ССР функционировало 7491 предприятие розничной торговли и 1777 предприятий общественного питания, товарәоборот которых презышал 333 млн. рублей.

В годы войны торговля играла важную роль в снабжении армии и населения продовольствием. После окончания войны в республике за короткий срок был восстановлен довоенный уровень развития торговли, были проведены мероприятия по снижению розничных цен, развертыванию товарооборота и повышению уровня жизни народа.

В деле развития торговли в республике особенно большие успехи были достигнуты после $70-\mathbf{x}$ годов. В 1970-1985 гг. розничный товарооборот государственной и коолеративной торговли Грузинской ССР увеличился в 2,2 раза. Количество торговых предприятий в конце 11 -ой пятилетки составляло 16,4 тыс., а число предприятий общественного питания 8,5 тыс., соответственно в 1,1 раза и 1,5 раза больше по сравнению с 1970 годом.

XXVII съезд КПСС наметил новые важные задачи развития торговли, практическое осуществление которых будет способствовать дальнейшему совершенствованию отрасли и повышению уровня жизни народа.




## 

##  <br> （1971－1985 昭．）





































 6.mpo.







 U63:-



































 Bolo po couggenzantu ugdomtin.













 1970 f. 392 sonolun ombous.








的 7237 Embo yugndog 50 poo. ". m.

 Gribe.





 uy beo pozzóncogon....













 İsmono saneo उ'mmgmudo.












 उп












 ए00\% \% п 50 y пбzza.












 एo tmozmat agym



 5ou bufagmo.





 एaj


 memajönon po Ubzo.















 ठмбидलの.







[^8]


























 mat anmazado.







 no obl









































mмmmàdo एo umy








[^9]



## А. Д. СТЕПАНИШВИЛИ

## ВИНОГРАДАРСТВО В СОВЕТСКОИ ГРУЗИИ (1971-1985 гг.)

Резюме

На основе архивных документов, статистических материалов н фактических данных в труде проанализировано развитие виноградар. ства в Советской Грузии за 1971-1985 гг. Отмечено, что труженики республики за этот период провели большую работу для ликвидации имеющихся недостатков в развитии этой отрасли. Хотя общая площадь виноградников с 117,8 тыс. га за исследуемый период выросла тольжо до 128,6 тыс. га, но зато валовая продукция винограда повысилась с 579 тыс. тонн до 911,6 тыс. тонн, а госзакупки - с 114,9 тыс. до 415,0 тыс. тонн.

XXVII съезд Компартии Грузии наметил большие задачи по развитию этой отрасли в двенадцатой пятилетке. Всего в этой пятилетке будет произведено 128 млн. условных банок виноградного сока, 152 тыс. декалитров безалкогольного вина и т. д.





## 

## 

























































 Lo j3é agoroznbo.













 ǵncabicguńmot Laddmazingl.






 -30300.

































 dym offo 1932 fmou ormolvo.
























 Loadmughon, bmmm 1958 focmb zuavonsiglo-1 - 14 snoln 330 Lnadmuzinom,










 matrationzol 112,5 sonal $\$ 30$ oym.














 amosbmzoncmjoul.




























 rendgligonounzol.















 mol bubamapoogm tron.




 couofym.








 mojuon nym sostumabnu, sbumzonol, gmzol, mbot, figmyzodol, abomfomo-







 200 0 .









 ḿn bndderozúng 1960 Fombl 38 vonobn, 1965 Fomb - 56 unolin, 1970 Fomb-



 şano.

 いogo.









































## Р. Б. АБЕСАДЗЕ

## РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ

## Резюме

Великие основоположники научного социализма K. Маркс и Ф. Энгельс, жившие и работавшие в период господства паровой энергетики, на основе материалистического понимания исторического раз-

вития безошибочно предугадали пути технического прогресса на основе широкого внедрения электричества во все отрасли народного хозяйства. Научно обосновать и широко раскрыть роль электричества в жизни современного человечества выпало на долю В. И. Ленина, не только развившего взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса по этому вопросу, но и создавшего стройное учение об электрификации как материально-технической базе бесклассового общества.

Электроэнергетика, как отрасль промышленности, возникла приблизительно в 80 -ых годах XIX века. По выработке электроэнергии щарекая Россия занимала 8 -е место в мире. В 1913 году мощность всех электростанций России составляла чуть больше 1 млн. квт. ч. Еще хуже обстояло дело на окраинах Российской империи, в том числе и в Грузии. В 1913 году на душу населения в Российской империи вырабатывалось 14 кВт. ч. электроэнергии, а в Грузии всего 7,4 кВт. ч. В годы первой мировой войны и господства меньшевиков в Грузии не быто построено ни одной электростанции.

После иностранной интервенции и гражданской войны Советское правительство первоочередное внимание уделило развитию электроэнергетики. В. И. Ленин в письме к Г. Кржижановскому от 23 января 1920 года сформулировал принципиальные положения по вопросам дальнейшего подъема экономики нашей страны, которые лепли в основу нзвестного плана «ГОЭЛРО».

План «ГОЭЛРО» предусматривал максима่льное использование гидроэнергоресурсов в Закавказье, широкое строительство сезонных и. регулирующих электростанций. Первым шагом в этом направлении было строительство Земо-Авчальской ГЭС, фундамент которой был заложен 10 сентября 1922 года, а торжественное открытие состоялось 27 июня 1927 года. Вслед за ней встали в строй Риюнская, Храмская, Сухумская; Гагрская, Ткибульская, Лацжанурская ПЭС и такие флагманы энергетики Грузии как Ингурская ГЭС и Тбилисская ГРЭС и др.

В настоящее время строятся три мощных электростанции Жинвальская ГЭС, Варцихе-ГЭС и Худони-ГЭС.

В 1985 году общая мощность электростанций Грузии составила 4389 тыс. квт, а выработка электроэнергии - 14421 млн. квтт. ч., т.е. соответственно в 485 , и 628,7 раза больше аналогичных пэказателей 1913 года. Можно сказать, что электроэнергетика Грузинской ССР по существу заново была создана за годы Советской власти. Однако достигнутый уровень все еще недостаточен. Развитие электроэнергетики республики значительно отстает от среднесоюзных показателей. Это касается как производства, так и потребления и в промышленности и в народном хозяйстве в целом.

## 

##  































[^10]

















 mozol Lompyyozo anfozal $21,3 \%, 1973$ f. - 22,0, 1974 f. - $22,3 \%, 1975$ f. - $21,7 \%$.

 bol monmbgo mo.







乡u











[^11]







 agemuzal - 688, tambumal - 415, yzomg mal - 24430.









 24, bombumol - 13 eo yaung mol huomban - 12 3ul.









 Pyotrmb - 606, ogmazal - 3749, obagon - 3149, yarommol - 2750, mozmegbal - 143.



 mgo - 26 3ैं.







 mol - 109, Fiongenfyom - 14430.



 f. - 27 353, 1973 f. - 33436,1974 f. - 30015,1975 f. - 10727 3.





 дмуjбл 8 ol.

















 thatl. 1971 f. Job ofuzu 18500,1973 f. - 19212,1975 p. - 20780 30.





 रुलl ウ́non5\%o - 4339, 4298, 4863.



 $5 \mathrm{~g}^{2} \mathrm{O}$.


 2115 30.




 200







 11,854, 1973 f. - 9721,1974 f. - 1975 f. - 12939 3. 1973 -




 1971 f. - 1474, 1973 f. - 1475, 1975 f. - 176530.


















${ }^{6}$ С. Л. Миркин, Водные мелиорации в СССР и пути их развития, изд. АН СССР, М., 1960, стр. 7.





 menod búmolbo" 8 .


 and antgeranon.






























 17,6, magmogban - 16,0 @o 19,0.

[^12]


 @o 23,4, yrumgmon - 16,9 @u 14,9, magmegtogn - 29,8 @u 26,7; 〕. 0.















## $0^{\text {broma }} 1$











[^13]




 f. - 5,8, 1973 f. - 7,8 @o 1974 f. - 8,0. yzúngmal manm 6 go gjeungorion













 mmogil.
 $\mathrm{V}_{0} \mathrm{O}$.


















 उom@s





|  |  <br>  |  |  | 自goino 1973 VैOcu |  |  | Lutrojiozba veropyozonob <br>  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Kranajabob <br> coitubgery ${ }^{30}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| logamgex <br>  <br> 0 ODCl 3 m <br>  <br> y3óngmo <br> mogmegto <br> Un-momo | $+9,8$ $+1,94$ $+0,35$ $-7,0$ $+6,86$ $-21,86$ $+\quad 0,35$ | $\begin{array}{r} -1,98 \\ -0,91 \\ -0,47 \\ +10,68 \\ -1,63 \\ +1,18 \\ -0,47 \end{array}$ | 4,4 $-2,7$ $-2,56$ $+3,7$ $-3,08$ $-2,4$ $-2,56$ | $\begin{aligned} & +10,61 \\ & +7,0 \\ & -2,7 \\ & +1,15 \\ & +4,8 \\ & +7,2 \\ & -2,7 \end{aligned}$ | $-2,42$ $-0,27$ $+0,44$ $+1,52$ $-0,92$ $-1,61$ $+0,44$ | $\begin{aligned} & -2,83 \\ & -2,04 \\ & +0,48 \\ & -0,33 \\ & -2,88 \\ & -3,0 \\ & +0,48 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +3, \\ & -4, \\ & -0, \\ & -5, \\ & -2, \\ & +0, \end{aligned}$ | $\left\{\begin{array}{l} -1,01 \\ -2,29 \\ +0,7 \\ +1,93 \\ -9,3 \\ -0,7 \end{array}\right.$ | $\begin{aligned} & -3,66 \\ & -1,8 \\ & -0,52 \\ & -1,65 \\ & +1,9 \\ & -0,52 \end{aligned}$ |








 - mingombl.






 Bob bugtronm ambuzumgn yozmm aumumn ybeo nymu" 9 .


[^14]






















 cosol Linamuse zoamy byon aboon．

## P．А．ЦХАДАЯ

## ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В РА円ОНАХ КАХЕТИИ（1971—1975 гг．）

Резюме

Изучено развитие 七рошаемого земледелия в районах Кахетии з： 1971－1975 гг．Проанализированы вопросы влияння его на производ－ ство сельскохозяйственной продукции，вообще на экономические по－ казатели и экономику колхозов и совхозов данного регнона

Указано на большое значение интенсивного и рацнональноло ис－ пользования орошаемых земель．Приведено множество примеров для иллюстрации низкой урожайности в ряде совхозов и колхозов．Глав－ ная причина－недостаточное внимание орошению и комплексному проведению агротехнических мероприятий в общественных хозяй－ ствах．








## 

## 

## 

































[^15] boloumb ofumgreo.

















bgbomat Lo








 sa datumol cub





 aulumal zuamyzubol bomolbors.





[^16]



















 motuo go Ukzo memonidogigio.















 $y \mathrm{~m}$.





[^17]







 @ojuggomgonge.






























 107,8 om 50 bajemo bomos.

[^18]







ulimemo 1


|  |  |  |  | しッ以 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
| 1921 | 2 | 3 | － | 3 |
| 1928 | 2 | 5 | － | 5 |
| 1931 | 7 | 55 | 4 | 59 |
| 1933 | 12 | 90 | 74 | 164 |
| 1935 | 27 | 94 | 118 | 212 |
| 1937 | 38 | 59 | 248 | 307 |














 м⿰习习⿱㇒日勺心㇒





[^19]







$0^{6}$ nomo 2


| 30coutiobiou एulubymo | 19357. |  | 1937 \% ${ }^{\text {\% }}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | sobl. vosolem8008 | \% | obl. onowhe bron | \% |
| 307 mo | 280 | 52,3 | 280 | 39,3 |
| aubome | 60 | 11,2 | 76 | 10,7 |
| јмวว。 | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 |
| lyem agtemanajoro | 341 | 63,7 | 358 | 50,3 |
| 00.80 | 36 | 6,7 | 84 | 11,8 |
| porzoim | 1 | 0,2 | 20 | 2,8 |
| 马100030 | 12 | 2,3 | 41 | 5,8 |
| 80 co | 22 | 4,1 | 22 | 3,1 |
|  | 9 | 1,7 | 9 | 1,2 |
| loge jemmagobyon | 80 | 15,0 | 176 | 24,7 |
| 6y ${ }^{\text {a }}$ - | 22 | 4,1 | 54 | 7,6 |
| момзо | 12 | 2,3 | 17 | 2,4 |
| amefors | 34 | 6,3 | 36 | 5,1 |
| Bytas | 1 | 0,2 | 6 | 0,8 |
|  | 69 | 12,9 | 113 | 15,9 |
| abomo | 44 | 8,2 | 64 | 9,0 |
| dosocmo | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 |
| buge jojmm3.6yon | 45 | 8,4 | 65 | 9,1 |
| tom | 535 | 100,0 | 712 | 100,0 |





 1937 Focm 712 vomule gogezobs.



 raguobsanture 82,1 pu 78,2 3mmozabol vernocu.

[^20]












## Д．Л．ШЕНГЕЛИА

## ПЛОДОВОДСТВО И ЕГО ПИТОМНИКОВОЕ ХОЗЯИСТВО В ГРУЗИИ В ДОВОЕННЫЕ ПЯТИЛЕТКИ （1928－1937 гг．）

## Резюме

В течение довоенных пятилеток особое внимание было обращено на увеличение плошади питомников，ассортимента плодов по микро－ районам，специализацию，правильную организацию заготовок－пе－ реработку плодов，усиление агропомощи．

С целью развития плодоводческого питомннкового хозяйства в совхозах развели много новых питомников，а старьіе питомники рас－ ширили．

## 

## 





















 Eymo 'argema, ubmzingol bménds zubrou LÚm juganónt yzoms bumbol daymo












[^21]



















 ぶ円






















[^22]





 mozmminuou fómamocoagbieu.



















 mazeo.

 мल












5 एँ 5060 3. o., o68., ©. 26, 33.199.
${ }^{6}$ Образование СССР (сб. док.), М., 1972, с. 17-18.
7 Декреты Советской власти, т. I, M., 1957, с. 39-41.
 maym.



















 moos.






















8 Декреты Советской власти, т. I, М., 1957, с. 113-115, 298-299.




 8.










 adyomgaregb.


























[^23]




 youn
































 Jamn zuegméazỏo 1920 fomb coanfym.
 sorem ${ }^{11}$.

11 дъ.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных РСФСР с иностранными государствами, вып. I, Петроград, 1921, с. 27-33; История Советской Конституции (в документах), М., 1957, с. 299 -300.














 3o líng simpo.





























[^24]
























 Luby
















[^25]










































${ }^{15}$ Коровин Е., Советские договоры и международное право (1917-1927гг), «Советское право», 1927, № 6 (30), с. 97.
















## Я. В. ПУТКАРАДЗЕ

## ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО ПРИНЦИПА СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Резюме

В статье рассматривается вопрос о создании в послеоктябрьский ліериод ранее угнетенными царизмом народами соб́ственной государствєнности, прослежшвается закрепление ленинского принципа наци-онально-тосударственного строительства 'в первых законодательных актах Советской власти; выделяются три группы новообразованных государств - советские социалистические республики, буржуазные республики и советские народные республикн, затрагиваются отдельные стороны их взаимоотношений с РСФСР; анализируются олособы признания Советской Россией независимости новообразованных госуларств и договоры, заключенные РСФСР с этими государствами.
 dont jumbmánols es Ladomment obloo





## 

##  













 ง. गु.













































































 fitudmen œo boajocoginm-bofomam.












 ́nogrontagut po u. \%.

























































 ง. $ว$.







 dзoल%.

 "リgge gool fobjor.



















































 B, 5 mpubugén nixumblu (ayb mo 14, 3. 3).






 उnob




























 rozoto ma mangen qogno g .












## Т. А. ЛИЛУАШВИЛИ, Дж. Г. ХЕЦУРИАНИ

## ВАЖНЕИШИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫПИ АКТ /ПЕРЕСТРОИКИ ЭКОНОМИКИ

Резюме

В статье рассматриваются основные положения Закона СССР - государственных предприятиях (объединениях), определяется их значение в деле перестройки хозяйственного механпзма и управления экономикой страны.

 Ludanompol zabymozo my bua

## г. г. тодРия

## К КРИТИКЕ «ДИАЛЕКТИКИ КРИМИНОГЕННОЕ СИТУАЦИИ»¹

1. Постановка вопроса. Непосредственно общественный характер социалистического производства, как выявляет исторический опыт, позволяет установить норму социальной жизни (меру труда и потребления) не стихийно за спиной производителей, а непосредственно планомерно. При этом создается объективная возможность своевременного измерения процессов накопления негативных явлений. Вот почему именно в социалистической литературе особенно остро стоит волрос гочного уяснения нормы и негативного отклонения.

Наиболее глобальными подходами оказываются: а) экономический, признаюший в качестве нормы тенденцию самой реальности, ее собственные законы развития и б) юридический, акцентирующий внимание на управленческое (надстроечное) олределение нормы. Соответственно различис наблюдается и в путях определения и объяснения негативного отклонения. При определении негативного отклонения экономический подход восходит от абстрактного к конкретному, а юридический в основном тяготеет к эмпирико-номиналистическому обобщению. В плане же объяснения в первом случае доминирует монизм, а во втором - плюрализм.

Таким образом, применительно к пониманию негативного отклонения возникает вопрос: отчего пронсходит расхождение в методологических подходах? Обусловлено ли оно самой сферой приложения науки, характером практической деятельности людей или же особеннюстями самого познания? Надо отметить, что своеобразной загадкой пока остается факт: применение законов диалектики при анализе негативного отклонения не только ограничено в науках, исследующих надстроечные области, но более того, непонятным образом искажено. Странно, но очевидно, что во многих исследованиях ученые не могут вырваться из этого заколдованного круга. И стоит возникнуть какойлибо отрасли знания в правовой науке (теории социальных отклонений, учения об общественном мнении и т. п.), как сразу же она втягивается именно в эту орбиту, а не в орбиту диалектическото мышления. Эта ситуация особенно четко наблюдается в криминологии, изучающей кульминацию негативных явлений - преступность.

Преступность, ее причины, предупреждение преступности в теории криминологии воспроизводятся как ходячие формы мышления. Подобное воспроизведение реальности осуществляется на всем пути познания. И всякая попытка последовательного диалектического обсуждения криминологической проблемы приводит к тому, что эмпиризм начинает затемнять диалектику. Раскрыть это превратное пре-

[^26]вращение мы пытаемся путем анализа взглядов польского криминолога Е. Бафия.

Понимая, что существуюшая криминологическая конщепция ${ }^{2}$ не может вырваться из эмпирнзма, польский ученый предлагает правнльный в научном плане метод осмысления криминологии - метод проверки ее положений на соответствие диалектике. И в этой связи все постановочные вопросы в его взглядах носят диалектический характер. С другой стороны, он исходит из эталонов нормативного мышления, иринятого в юридической практике. Тем самым он вынужден сохранить тот криминологический материал, который дан на поверхности. В результате между диалектическим мышлением, стимулирующим выявление реального общего (всеобщего), и нормативным мышлением, тяготеющим киндуктивному общему (абстрактному), намечается протнворечие. Все это приводит Е. Бафия к противоречивой теорию, обнажающей то звено рассуждения, где прерывается диалектический принции осмьлсления реальности, намечаются более четко те условия, в которых происхо,ит отход от диалектики в форме ее отрицания эмпиризма.

Анализ взглядов Е. Бафия излагается в следующей последовательности: а) эмпирико-номиналистическое видение сущности, б) роль нормы права (нормативного мышления) в процессе такого видения, и в) субъективизм и эмпиризм как единственные последствия эмпи-рико-номиналистического видения и г) история критики.

## 2. Эмпирико-номиналистическое видение сущности преступности ${ }^{3}$.

 «Марксистская философия считает, - пишет Е. Бафия, - что каждое понятие содержит три элемента: общий, особенный и единичный. Каждое нонятне конкретно... представляет собой единство общего, особенного и единичного» ${ }^{4}$. Здесь автор размышляет как диалектический логик: общее, особенное и единичное составляют «единство» и вместе с тем «конкретность», т. е. реальность. Иначе товоря, общее не есть абстрактность, как считает большинство криминологов, а существует реально наряду с особенным и единичным. Например, если выразиться популярно, генетической основой «сыновей» выступает «отец». Последний как реальность, очевидно, единичное, неповторимое, т. е. особенность. Но именно в силу того, что в цепи развития «отец» выполняет роль генетической основы, он выступает вместе с'тем общим. Правда, отец как всеобщее существует через сыновей (единичное), но не как абстракщия, которая схватила у сыновей сходные признаки, а как реальность. Об́ратное положение абсурдно, так как сами люди как «сыновья» не могут давать сходства, если у них нет общей основы. Если же она существует, то во всяком случае не в виде сходства признаков».Далее же утверждается прямо противоположный вывод. «Нетпреступности без преступления... Понятие преступности есть отражение того, что существенно и обще в преступлениях как единичных социальных фактах» ${ }^{5}$, - отмечает Е. Бафия. Таким образом, общего нет без

2 Заметим, что Е. Бафия в основном адресует свои мысли советской кримннологии, которую пока захватил эмпиризм и проник во все поры «теоретического» мышления.
${ }^{3}$ Здесь термин «преступность» фигурирует в шнроком смысле слова, включая и причины.
${ }^{4}$ См. указ. труд Е. Бафня,... с. 25.
${ }^{5}$ См. там же, с. 25.

единичного. А так как об́щее выступает здесь как сущность, данная в единичном - преступлении, то значит она не существует без единичного - чувственноюо, Ведь преступление - это чувственно доступный наблюдателю факт, лежащий на поверхности. Отсюда следует, что понятие преступности отражает чувственную сущность. B таком случае общее - сущность не дана отдельно от «единицных и социальных фактов», а дана именно в них. Что же получается в такой внтерпретации?

【сторический опыт указывает на пзменения преступлений в завиеимости от природы того или иного этапа развития общества и таким образом еше раз подчеркивает справедливость диалектики, что общее (точнее: всеобщее) для преступлений существует независимо от них, до них, существует как реальность, как социальный феномен, который н обтединяет их в род, делая таким путем общими.

Эмнирично-номиналистический подход смешивает ходячую форму мышления с научной и в результате дает иррациональную жатегорию «сущность преступности» подобную той, которая известна экономистам как «стоимость труда». Этот подход не видит того простого факта, что все человеческие акты как преступления, говоря философским языком, «обладают одним и тем же признаком... в ситу единства генезиса, в силу того, что все они имеют общего предка, или, выражаясь точнее, возникли в качестве многообразных модифнкаций одной и той же суб́станции, имеющей вполне материальный (т. е. независимый от мысли и слова) характер» ${ }^{6}$. Вместо того, чтобы исходить из развития субстанции, номиналистический подход исходит из чувственного мира, т. е. из формы проявления субстанции. По идее номиналистического подхода, «если... искать существенно общее в явлении преступности, то лучше всего его выразить (контекст: нсходить - Т. Г.) так: преступное поведение - это вид отчуждения, обособления человека от процесса социализации» ${ }^{7}$. Далее: «объединяя исходные положения (контекст: образуя индуктивно общее - Г. Т.) о преступлении и преступности в одно целое (контекст: полный процесс ин,дуктивного рассуждения - Г. Т.) мы можем сказать, что преступность - это общественное явление, выступающее в реальной действительности в виде единичных актов преступного поведения, заключающихся в отчуждении человека от процесса социализации» ${ }^{8}$.

Итак, номинализм предлагает схему: единичное - чувственный акт (преступное поведение), а общее - это то, что повторяется в этих актах. как нечто сходное, повторяющееся, типичное и т. п. (преступность). Надо отметить, что диалектика сразу же изменила бы эту схему: всеобщее (субстанция) - единичное (преступления). В первой схеме сущность дана в преступности, во второй же - в ее причинах, субстанции. В рамках первого подхода практик должен дожидаться преступности как формы выражения причин и устанавливать причину через форму проявления. В рамках же второго подхода он об́язан измерить субстанцию независимо от формы ее проявления.

Возникает вопрос: почему произошло эмпирико-номиналистическое толкование проблемы развития, тогда как в посылках был задан диалектический «тон»? Ответить на этот вопрос поможет нам анализ нормы права как познавательной формы обобщения.

[^27]3. Роль нормы права как формы обобщения в процессе эмпирикономиналистического видения сущности преступности. Понимая всеобщее как индуктивно общее, Е. Бафия невольно переходит на позиции эмпирического номинализма. Однако этим не завершается суть его концепции. Для Е. Бафия несомненно, что криминология - өто область познания, отличающаяся от уголовного права ${ }^{9}$. В этой связи встает вопрос: в чем наблюдается отличие криминологии от уголовного права? Соответственно возникает другой вопрос: в чем проявляется единство этих дисциплин?

Отвечая на эти вопросы, Е. Бафия указывает: «Задачи науки уголовного права не препятствуют, а даже способствуют проведению исследований, связанных с выявлением того существенно общего, что лежит в основе преступления и преступности, а следовательно, философским размышлениям главным образом в категориях марксистской диалектики» ${ }^{10}$. Как видно по Е. Бафия, во-первых, уголовное право или, выражаясь с точки зрения законодательной практики, совокупность уголовно-правовых норм способствует выявлению общего в преступлениях. Во-вторых, так как задачи науки уголовного права способствуюг диалектическому выявлению общего в преступлениях, то знадит, эталон диалектического познания, который следует принять криминологу, задан в категориях уголовного права.

Итак, рассматривая различне уголовного права и криминологии, E. Бафия привел нас к тезису об отсутствии этого различия в самом главном - методе познания сущности. Более того, этот метод почемуто кристаллизован в задачах науки (практики) уголовного права. Короче говоря, получается, что как видит развитие криминалист, так должен его видеть и криминолог. Естественно, что при таком обороте доказательств невольно возникает вопрос: можно ли понимание философии (метода познания, а в конечном счете метода практического действия), апробированное в нормативной практике и познании, признать одновременно философским стержнем криминологического познання? Может ли принцип выделения общего, принятый нормативным мышлением, быть принципом познания сущности преступности?

Правовая норма описывает признаки чувственно-воспринимаемых явлений формально-логически, т. е. устанавливает сходные признаки как общие, а не как диалектические всеобщие. Кражи, убийства, хищения и т. п. на более высоком уровне представлены обобщением понятия преступления. Оно индуктивно, так как вряд ли допускает, что, например, кража была бы одновременно единичным среди других преступлений и общим (всеобщим). Таким образом, здесь общим не может быть реальный единичный случай.

Отожлествление формального обобщения с диалектическим имеет свои объективные основания в практической деятельности криминалиста, где привлечение к уголовной ответственности основано на доказательствє соответствия деяния (чувственного акта) норме права (абстракции). При этом, так как содержание, реальность даны на стороне преступления, а инвариантность на стороне нормы права, то создается видимость восхождения от чувственного акта к его сущности (абстракции, норме и т. п.).

Итак, по нормативному мышлению общим для определенной группы людей должен быть признак «быть сыном». Спрашивается, может ли этот признак существовать как реальный объект независимо от тех

[^28]людей, которым он принадлежит? Вряд ли. Юрист бы ответил: этют признак относится к определенной группе лиц и всегда существует через них, но независимо от них существует лишь понятие «сына». Таким образом, устанавливается, что общие признаки даны наряду со случайными в единичном. Разница лишь в точке отсчета. Эта конструкция ошибочна, ибо отождествляет сущность с индуктивным общим. 11 в этом легко убедиться. Если «сыновность» (или «быть сыном») есть общий признак определенной группы людей, их сущность, то возникла ли она в результате развития именно этих людей? Короче, может ли человек в данном случае стать «сыном» по своей воле, внутренней природе? Конечно, нет. Определенная группа людей обьединена под общим признаком и имеет этот признак в силу того, чго генезис этого признака упирается в основу - отца. Именно отец выступает той генетической основой, которая порождает признак «быть сыновьями» и вместе с тем делает этих людей общими, точнее, особенными - модификациями отца. Правда, отец может не существовать (умереть, быть неизвестным детям и т. п.), но как сущность родитель дан в сыновьях. Очевидно, что и сыновья могут не знать о своей основе, но от этого не устраняется существование этой основы как сущности.

Таким образом, мы видим, что нормативное мышление не может способствовать выявлению сущности в криминологии. Надо заметигь, хто именно этот тип мышления и приводит Е. Бафия, как мы увидим далее, к категории «криминогенной ситуации». Однако корректность анализа требует выяснения следующего вопроса. Как известно, формами эмпирико-номиналистического типа познания оказываются субъективизм и эмпиризм. Поэтому нам остается проследить за теми переходами, которые ведут к ним.
4. Субъективизм и эмпиризм как единственные последствия эмпирико-номиналистического видения преступности. Обратимся прецварительно к элементам субъективизма. «При рассмотрении преступности как суммы преступлений, - отмечает Е. Бафия, - можно говорить о ее состоянии, классификации, определенной структуре. Преступность можно классифицировать по отдельным видам преступлений... Подобные суждения о преступности характерны для ее описания, но они отрывают преступность от объективной социальной действительности (вместе с человеком как субъектом поведения), не учытывают диалектическую динамику связей и зависимостей, в которых находится человек, а значит, отрывают преступность от базы, необходимой для выведения закономерностей, управляющих ее генезисом и динамикой» ${ }^{11}$. Таким образом, Е. Бафия здесь говорит, что нельзя впадать в субъективизм, т. е. классифицировать по-разному, а следует все время придерживаться одной главной генетической линии - «базы, необходимой для выведения закономерностей, управляющих генезнсом».

Действительно, если вновь вернуться к нашему примеру, сыновей можно классифицировать по-разному: по речи, культуре, цвету волос и т. П., но чтобы знать природу признака «сыновность», следует обратиться к отцу, как к базе, обусловившей генезис этого признака. Как видно, в приведенных рассуждениях Е. Бафия прав, ибо основной признак преступности должен быть реальным и должен существовать в самом развитии преступности. Однако как понимается само развитие? Этот вопрос упирается в выявление субъекта развития. Поэтому в
${ }^{11}$ См. указ. труд Е. Бафия, ... с. 22.


концепции Е. Бафия необходимо понять следующее: дан ли субъект развития в единичном, т. е. говоря языком нашего примера, дан ли субъект развития в отце или же его надо искать в сыновьях?
«За исходную точку наших рассуждений, - отмечает Е. Бафия, следует принять основной закон, управляющий явлением преступности: преступления нет без общественного субъекта, без людей, организованных в государство ${ }^{12}$. Причем, под общественным субъектом Е. Бафия понимает чувственно созерцаемое лицо: Петра, Павла и т. п. Поэтому общественный субъект «состоит как бы из трех пластов: a) тела, б) социальных связей, в) психики» ${ }^{13}$. Отеюда вывод: «любые размышления о преступности нельзя оторвать от факта, что нет преступления и преступности без человеческой личности» ${ }^{14}$. В методологическом плане, как следует далее, это означает, что «в области криминальной этиологии... основное значение имеет человек, поведение когорого преступно» ${ }^{15}$.

Можно ли базу для выведения факта, что различные акты обладают свойством «быть преступлением» искать в том, как они совершаются теми или иными лицами? Мы придем к различиям, но не увидим единства. Если исходить из преступников, то прозойдет путаница, мы будем вынуждены отождествить два кардинально различных вопроса: 1) как различаются преступления и 2) что различается в преступлениях. Первое различие зависит от преступников. Что же касается второго вопроса, то он раскрывается при анализе причин преступности. Короче говоря, если сводить проблему основы, т. е. причин преступности к личности преступника, то тогда мы все время будем фиксировать то, как реализуется, различается в преступлениях их основа. Однако не увидим саму основу.

Отступая от темы, следует отметить, что вся история криминологии обычно апеллирует к поиску того, как совершаются преступления конкретными лицами ${ }^{16}$. Однако загадкой остается следующее: как сохраняется общее в преступлениях, несмотря на то, что в течение существования общества с определенной социалыно-экономической формацией меняются мотивы совершения преступных актов, конкретные условия жизни и т. п? ${ }^{17}$.

Как видно, для номиналистического подхода проблема монизма не стоит. Это значит, что в рамках данного подхода исследователь. всегда будет натыкаться на различия, на то, что дано на поверхности. Очевидно, что за различиями не будет видно единство. Причины не только объединят различные явления в одну группу преступлений, но и обусловливают их существенные различия. Однако, если причины не обнаружены, т. е. не установлена основа, то в качестве субъекта развития будет дано лишь то, что лежит в содержании поверхностного
${ }^{12}$ См. указ. труд Е. Бафия, ... с. 22.
${ }^{13}$ Там же, с. 22.
14 Там же, с. 31.
${ }^{15}$ Там же, с. 35.
${ }^{16} \mathrm{~B}$ отличие от плюрализма, принятого в криминологии, мы развиваем идею монизма. - См. автореф. канд. диссерт. «Развитие основных понятий советской криминологии». Тб., 1983, с. 10.
${ }_{17}$ Вот почему, например, мы не знаем, что постоянно должно проявляться в преступлениях в нашем обществе. Следовательно, и прогноз окажется уязвимиым перед вопросом: что должно сохраниться в период первого витка интенсификациіі общественного производства, приспособиться к новым условиям и вновь с железной логикой дать о себе знать в преступлениях?


материала, т. е. в содержании пресловутой личности преступника. Не увидев «отца» как генетическую основу «сыновей», исследователь поェтавит абсурдный вопрос: как поступают сыновья при порождении своей сыновней роли. Понятно, что сыновья могут в принципе отличаться не только тем, как представлено в них отцовское начало, но и по иным признакам. И здесь отличить существенное от несущественного нельзя.

Таким образом, эмпирико-номнналистический подход приводит исследователя только к различиям и здесь на передиий план выступает проблема личности преступника как основы этих различий. Это и есть суб́ъективизм.

Рассмотрим теперь элементы эмпиризма. Высказав мысль: «в криминологии искали причины преимущественно за пределами преступности и, следовательно, вне преступного поведения», - E. Бафия тем самым сказал, что полагается причнну искать во внутренних механизмах самого объекта, а не вне него ${ }^{18}$. Однако номинализм и здесьюказывает свое возцействие на решение, но уже в другом «амплуа», а именно последовательно ведет к эмпиризму. Центральным выводом в этом построении выступает категория «криминогенная ситуация».
«С перенесением традиционного понимания причинности вкриминологию наблюдается еще одна трудность, - указывает Е. Бафия. Признаком причинности является то, что причина постоянно должна быть индивидуализирована. Отсюда поиски в криминологической теории однофакторного генезиса преступности. Однако это ведет теоретиков к разочарованиям, так как здесь легко прослеживается действне простой аналогии: если преступность есть новое качество, сформированное суммой конкретных преступлений, то точно так же и причина преступности должна быть новым качеством или основным причинным фактором, сформированным суммой причин» ${ }^{19}$. Итак, поиск причиньџ как «базы, необходимой для выведения закономерностей» (сущности) и определение причины как суммы причин (явления) - это то распутье, перед которым оказывается Е. Бафия.

Мы уже видели, что Е. Бафия ищет причины в чувственной материи, в самом единичном поведении, преступнике. Это приводит к субъективизму, который не дает никаких гарантий относительно пределов объяснения. Ведь кроме существенных признаков на различия влияет и такой комплекс несущественных признаков, который не может быть ограничен, если стать на точку зрения субъекта преступления, личности преступника, его тела, психики и т. п. Чувствуя невозможность выделения истинного субъекта движения, имманентного в явлениях, Е. Бафия вынужден признать: «систематизирование компонентов обобщенного понятия криминогенной ситуации не означает, что следует придавать особое значение их очередности. Здесь не имеется в виду установление иерархии компонентов» ${ }^{20}$. Поэтому в качестве криминогенной ситуации следует признать т. н. систему «взаимодействующих факторов различного вида», направленных «на совершение преступлений» ${ }^{21}$.

Как видно, ничего существенного не произошло с философской точки зрения: плюрализм, как говорится, остался на своем месте. Если допустить, что преступление и преступник - это то единичное, от

[^29]чего исследователь восходит к общему, то значит реальное обоснование этого общего находится опять-таки в этом чувственном единичном мире. В этих условиях трудно найти что-либо имманентное, стабильное. Поэтому единственное спасение - это отказ от диалектики, монизма и признание ситемы каких-то взаимодействующих факторов.
5. История критики. Анализ лишь философского аспекта путей построения криминологической теории показал нам логико-методологическне условия сдерживания применения диалектики, каковыми являются принципы понимания сущности, отработанные в юридической практике, т. е. принципы номиналистического понимания сущности как индуктивно обшего. Это значит, что в рамках указанной практики сущность, субстанция, причина переносится в деятельность государства, а общество рассматривается как явление, модификация субстанции, следствие. Поэтому логика понятий выступает в превратном виде: исследователь не исходит из специфики, ибо ее нет, им отвергнуто общество, где следует искать эту специфику, а исходит из субъективно сотворяемых абстракций, которые накладываются на социальный мир. Не найдя специфику там, где ее следует искать, он начинает витать в воздухе абстракций, лишенных каких-либо практически значимых ориентиров. В соответствии с этой мнимой логикой теория преступности превращается в конгломерат индуктивно определяемых абстракций, откуда якобы исследователь должен черпать сущность эмпирического мира - преступлений. Видимость дедукции сущности преступвости фактически превращается в способ накладывания абстракной схемы на чувственные факты - преступления, т. е. именно на тот эмпирический материал, недовольство в котором, как мы видели, вынуждает Е. Бафия пуститься в путь построения теории.

Известно, что такой подход резко критиковал К. Маркс. Именно в критике гегелевской «Философии права» он показал тот номиналистический результат, к которому неминуемо всегда приходит ученый, сели он начинает исходить из т. н. правовой практики и, таким образом, вынужден отождествлять сущность с абстрактным общим, диалектический тип мышления с нормативным и т. п. Следовательно, номинализм, к которому пришел Е. Бафия, не является прерогативой его теории, ибо в истории гуманитарной науки с аналогичной ситуацией мы сталкиваемся и в «Фнлософии права» Гегеля. Этот урок не должен быть предан забвению в современной науке. Поэтому, проводя параллель между конструкциями Гегеля и Е. Бафия, мы хотим еще раз проиллюстрировать вопрос: что происходит с поиском специфики социального явления, если подходить к нему с мерками практики государственного управления?

Итак, как известно, Гегель утверждал: «Свое специфически определенное содержание умонастрение занмствует из различных сторон: государственного огранизма. Этот организм представляет собой развитие идеи в свои различия и их объективную действительность. Этв различные стороны суть таким образом различные власти... определяютея природой понятия... Этим организмом является политическое устройство» ${ }^{22}$. Таким образом, здесь отстаивалась мысль, что специфика политического строя вытекает из какого-то организма. По Е: Бафия суть криминогенной ситуации в так называемой динамической системе взаимодействующих факторов различного вида, направленных на совершение преступлений ${ }^{23}$.

[^30]Как видно, в обоих случаях реальный мир дедушируется из какихто конструкций «организма» и «динамической системы». «Тем, что я сказал: «этот организм есть развитие идеи к ее различиям и т. д.», писал K. Маркс, - я сще ничего не сказал о специфической идее (т. е. сущности - Г. Т.) политического строя. То же положение может быгь вьсказано с таким же основанием о животном организме, как и о подитическом организме. Чем же, таким образом, отличается животный организм от политического? Из этого обшего определения это отличие не вытекает. А объяснение, в котором нет указания на специфику, «не есть обтясненне» ${ }^{24}$. Таким образом, единственным «земным», ане мистическим фактом остается то, что положение «различные стороны государства представляют собой разлиниые власти» есть эмпирическая истина и не может быть выдано за фнлософское открытие» ${ }^{25}$. В теории Е. Бафия т. н. «динамическая система причин» не констатирует специфику. Ведь то же положеиие может б́ыь высказано и о явлениях позитивного порядка. Поэтому истиной является лишь эмпирический факт - преступник, его поведение, образ жизни и т. п.

Итак, криминогенная ситуация, представленная как динамичсская система иричин, лишена какого-то особого смысла, содержания, отличаемого от эмпирического факта. Но тогда что же означает «диалектика» криминогенной ситуации? Как усматривается развитие? Вернемся к критике положений Гегеяя.

Рассматривая его философию, К. Маркс отмечает: ввиду того, что «не сушествует такого моста, который от общей идеи организма вел бы к определенной идее (сущности - Г. Т.) государственного оргнаизма», то нсследователь «констатирует свой предмет по... внешней видюмости и $и о$ его собственному мнению» ${ }^{26}$. Именно так и поступает Гегель при определении сущности государства из внешней видимости «различные власти» ${ }^{27}$. При таком подходе, замечает далее К. Маркс, создается видимость дедукции. На самом деле на одной стороне оказывается эмпирический мир, а на другой - ннтуиция, произвол познающего. Эмпирический мир классифицируется, обобщается так, как этого желает познающий. Вот и все ${ }^{28}$.

А теперь вернемся к теории Е. Бафия. Мы видели, что из т. н. системы взанмодейтвуюших факторов не вытекает специфика их криминогенности. Более того, никакого нового качества нельзя получить из т. н. "системы». Поәтому Е. Бафия вынужден дать собственную классификацию «переменньх ситуаиий»: обшие соииальные явленил, отражаюниеся на преступности, факторь механизма преступного поведения, ссдействие самой жертвы совершению преступления как криминогенный фактор, способствуюшие обстоятельства ${ }^{29}$.

Таким образом, в обонх случаях мы наблюдаем видимость развития, видимость того, что эмипирический мир будто бы объясняется, разъясняется. На самом деле нельзя скрыть, что судьба предметов предопределена «природой понятия», скреплена печатыю в священных регистрах логики ${ }^{30}$. Реальный мир не объясняется, а наоборот, мнение ученого навязывается реальности, схоластизируется. Номинализм не может быть принят в криминологии, ибо он вынуждает нас видеть преступность в том виде, в каком она разыгрывается перед нами на новерхности.
${ }^{24}$ К. МарксиФ. Энгельс. Соч., т. J, с. 231.
${ }_{25}$ См. там же, с. 231.
${ }^{26}$ См там жс, с. 232.
${ }_{27}$ См. указ. соч. Гегель, ... с. 277
${ }^{28}$ См. указ. соч., К. Маркс и Ф. Энгельс, ... с. 230.
29 См. указ. труд Е. Бафия, ... с. 78.
30 См. указ. соч. К. Маркс и Ф. Энгельс, ... с. 232.

РЕЦЕНЗИЯ，ИНФОРМАЦИЯ，ХРОНИКА

## НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОТО МНЕНИЯ О ПРЕСТУПНОСТИ

Преслупное поведение не порождается объективной реальностью， непосредственная причина преступления кроется в человеческой психи－ ке－вот почему в одних и тех же объективных условиях люди ведут себя по－разному，в соответствии с индивидуальным сознанием．

Правосознание－часть сознания вообще．Формирование правосоз－ нания во многом зависит от общественного мнения о преступности． Правосознание и общественное мнение выполняют регулятивную функ－ цию относительно правозначимого поведения．Поэтому формирование правильного общественного мнения о явлениях преступности играет важную роль в деле предупреждения преступности．

Изучению общественного мнения и правосознания в последние годы уделялось много внимания со стороны социологов，юристов，кри－ минологов．Однако эти вопросы изучались в определенной мере без учета психологической структуры поведения．Возникший в результате этого пробел в значительной степени восполняет рецензируемая рабо－ та，в которой имеются как теоретический，так и эмпиринеский рав－ делы．

В первой（теоретической）части работы，написанной д．ю．н．Т．Г． Шавгулндзе，автор исходит из предпосылки，что правовые нормы толь－ ко тогда образуют правосознанне，только тогда выступают внутренним регулятором поведения，когда они превращаются в личногтно значи－ мые нормы．Поэтому процесс правового воспитания－это во многом процесс превращения юридических норм во внутренние личностные в．ормы．

Анализируя структуру правозначимого поведения，автор широко использует категорию социальной установки как она понимается в рам－ ках теории установки Д．Узнадзе．Вместе с тем автор полагает，что феномен социально－психологической усатновки шире，чем правосозна－ ние，поскольку правосознание подразумевает солидарность с нормами права，а в содержании социальных фиксированных установок может отражаться как солидарность，так и несогласие с требованиями права．

Т．Г．Шавгулидзе интересно связывает в организации преступного поведения потребность индивида и общественное мнение о преступ－ ности．Как показано，выбор варианта удовлетворения потребности во многом зависит от социальных факторов，среди которых важнейшими являются правосознание индивида，система его социальных установок， тесно связанных с общественным мнением．

Большое внимание уделяется в работе исследованию места и ролй общественного мнения в структуре социального контроля．Обществея－ ное мнение в этом плане рассматривается в качестве средства обеспе－ чения социального контроля，гаранта соблюдения социальных норм．

[^31]T. Г. Шавгулидзе не соглашается с авторами, которые отождествляют общественное мнение о праве с правосознанием. Автор доказывает, что правосознание - это позитивное понятие, оно подразумевает положительное отношение к правозначимым ценностям, поэтому правосознание не может быть структурным элементом и основанием преступного поведения. Между тем общественное мнение о праве и криминальных явлениях может содержать элементы отрицательного отношения к юридическим нормам и институтам. Поэтому главным субыективным фактором профнлактики преступности является поднятие общественного мнения до уровня правосознания.

Привлекает внимание внесенное Т. Г. Шавгулидзе в теорию установки понятие генеральной устаюювки. Это операциональное понятие служит для объяснения с позиций теории установки осуществления личностью магистральной линии своего поведения. Сходное понятие выдвинул Ш. Чхартишвили - понятие установки интегрированного поведения.

Понятие актуально-моментальной и фиксированной установки объясняет целесообразность конкретного поведения и механизм учета прошлого опыта в актуальном поведении. Однако как поддерживает личность на протяжении жизни взаимосоответствие ряда поведений, когда конкретное поведение осуществляется не только на основе целесообразности данного момента, но и на основе соответствия поведения своему основому «Я» (что по Д. Узнадзе создает в течение жизни инвидида круг фиксированных установок, проявляющихея как основная личностная натура)?

Понятие генеральной установки не выходит за рамки теории установки и представляет магистральный путь личности с опорой на установочные механизмы. Оно, наряду с прочим, позволило автору объяонить правомерное поведение личности и на импульсивном уровне.

По нашему мнению, понятие генеральной установки соприкасается с понятнем «созвездия аттитюдов», выдвинутым в современной социальной психологии. Такое «созвездие» устойчиво, его трудно изменить из-за присущих системе структурных закономерностей. Однако с помощью некоторых субьективных и объективных факторов это образование можно изменить (законы подобноғо изменения исследованы в социальной психологии). Исходя нз исследований, проведенных грузинскими психологами по вопросу соотношения между аттитюдом и установкой, можно предположить, что правосознание и общественное мнение - это когнитивные элементы аттитюда. Поэтому на основе законов смены аттитюдов путем повышения уровня правосознания и формирования правильного общественного мнения можно изменить генеральную установку личности. Т. Г. Шавгулидзе касается этого вопроса и показывает, что повышение уровня правосознания прямо пропорционально выработке генерального мотива и установки правомерного поведения.

При рассмотрении психологического механизма преступного поведения автор подробно исследует субъективную сторону психологической структуры поведения. Особое внимание уделяется понятиям мотива и потребности, поскольку в юридической науке часто смешивајгся понятие потребности, мотива, цели и умысла.

В свое время Д. Узнадзе доказал, что понятие «борьо́а мотивов» не имеет основания, поскольку не существует поведения, имеющего разные мотивы. Более правильно говорить, что существует столько вариантов поведения, сколько существует мотивов. Несмотря на это, в юридической и психологической науках по-прежнему употребляют

выражение «борьб́а мотивов». Поэтому Т. Г. Шавгулидзе вновь разбирает этот вопрос и, анализируя процесс мотивации, высказывает мнение, что пронсходит не «борьба мотивов», а борьба различных факторов мотивации, конфликт между «я хочу» и «я должкн». Как показывает автор, совершению преступления, как правило, предшествует подготовительный период, мотивацнонный процесс, в котором участвует множество факторов «концепция - Я» лнчности, знание, опыт и т. д. Среди этих факторов большое значение имеет обшественное мнение. Личность - член общества, поэтому отношение общества к тому или иному поведению обязательно зафиксировано в ее сознании. Соогветственио в мотивацию правозначимого поведения включено правосознание личности, ее правовая культура.

Прелставленная схема графически иллюстрирует механизм преступного поведения, наглядно показывает взаимосвязь субъективной и объективной сторон преступления.

Регулятивной функцией правюсознания и общественного мнения в импульсивном преступном поведении в работе отведен отдельный параграф. Используя понятие установки, Т. Г. Шавгулидзе по-новому осмысляет психологическую природу импульсивного поведения и убеедительно обосновывает законодательно зафнксированную возможность ответственности личности и при импульсивном преступном поведении.

В целом разработанная в этой части теоретическая концепция служит основой для эффективной работы по предупреждению преступлений и перевоспитанию правонарушителей.

В эмпирической части работы (автор д. ю. н. А. Р. Ратинов, к. ю. н. Г. Х. Ефремова, к. ю. н. Г. Ш. Лежава) представлены результаты исследования многочисленных конкретных аспектов общественного мнения о преступности (престиж юридических профессий, общественное мнение о деятельности правоохранительных органов, социальный интерес к проблемам пресгупности, уровень карательных притязаний населения и т. д.).

Интерпретация собранного богатого эмпирического материала не ограничивалась рамками какой-либо одной науки, а учитываладостижения различных областей знания (теории права, криминологии, социологии, общей и социальной психологии и др.). Нспользованные индикаторы «пересекались» и взаимодополняли друг друга. Так, престиж юридических профессий определялся через отношение граждан к праву, практике его применения, через оценку выполняемых правьохранительными органами функций, а также с помощью специальных показателей. Для определения уровня карательных притязаний граждан одновременно использовались такие индикаторы, как степень солидарности населения с пределами криминализации социально опасного поведения, отношение $к$ целям уголовного наказания, ощенка уголовноправовых санкций с точки зрения их строгости, отношение к принципу «Чем строже наказание, тем лучше исполняется закон» и др.

K достоинствам исследования следует отнести и то, что в ходе его выявлены и объяснены основные регпональные, социально-профессиональные и социально-возрастные различия общественного инения о проблемах преступности. Использование метода контрольной группы (правонарушители) и метода экспертных оценок (юристы-профессионалы) позволило уточнить основные характеристики общественного мнения среди основной массы опрошенных (правопослушные граждане), а также пролить свет на причины выявленных расхождений в оценках и мнениях среди различных категорий респондентов.

Объем рецензии, к сожалению, не позволяет по достоннству оценить все содержащнеся в этой части работы оригннальные выводы и суждения авторов. Приведем лишь несколько из них.

Изучение оценок населением эффективности работы следствснных органов позволило авторам заключить, что представления граждан о низкой раскрываемости отдельных преступлений сннжает общепредупредительное воздействие закона на неустойчивых лиц. Эти лица под воздействием среды или на основе личного опыта мотут в этом случае расценить угрозу наказання как маловероятную и встать на преступный путь. Так, общественное мнение о низкой раскрываемости отдельных видов преступлений может сыграть роль фактора, благоприятствующего преступности.

Следует согласиться с авторами, что феномен завышенных карательных притязаний граждан требует дифференцированной оценки. С одной стороны, в нем отражается нетерпимость граждан к фактам нарушения правовых норм, однако, с другой он отражает несогласие с законодателем относительно пределов и меры уголовноправового воздействия на лиц, совершающих преступления.

В этой части работы представлены также разработанные авторами интересные аналитические схемы для объяснения некоторых наиболее устойчивых явлений массового правосознания и общественного мнения. Так, для анализа социальной дистанции между законопослушными гражданами и бывними преступниками привлекаются данные психологии общения с использованием таких психологических механизмов как конфликт ролей, противопоставление «мы» и «они», стереотинизация, атрибуция, «эффект ореола» и др.

В результате перед читателем предстает целостная картина реального содержания общественного мнения преступности, а также его направленности, интенсивности и степени однородности.

Вместе с этим, нельзя не остановиться на некоторых положениях, имеющих дискуссионный характер.

В работе высказана мысль о том, что сощиализаиия нндивида может пронсходить и в преступной группе, что, если преступник полностью вклюуен в девиантную группу, то и его можно назвать социализированным. Более правильно, по нашему мнению, в этом случае говорить о негативной (ущербной, дефектной) сопиализации, поскольку термин «социализация» несет традиционно в науке положительную нагрузку как процесс приобщения личности к системе социально одобряемых ценностей.

Рассуждения о причинах некоторых устойчивых феноменов массового правосознания (например, «социальной дистанции») не учитывает дифференциацию причин в зависимости от вида преступления.

При анализе оценки гражданами общественной опасности различных прсступлений смешивается отношение к социально опасным делниям с оценкой населением сравнительной ценности охраняемых законом благ.

Высказанные замечания не отражаются на общей высокой ощенке рецензируемого труда, который вносит существенный вклад в теорию правосознания, расширяет представления о содержании общественного мнения о преступности, позволяет разрабатывать и осуществляेть научно обоснованные меры по использованию общественного мнения в деле борьбы с правонарушениями.
Г. А. МАГРАДЗЕ

## 

##  るЈamaßoammる 1987 ๆ．33． 381.



































































 mo bumnlubnon hooumgou 2085 non baumozaj.



-















##  

























 maýn lognongazal.







 amonzul.






 oymmoul.







 po6j30.










 Lofago.

ต. 30 gondo

##  

03M6Ma03」






3



 mglubgot，Na 4.
 anjozn，Na 2.













的（1928－1937 fif．），№ 4.




 № 1.






## いうるゝゃのうぽ



 No 2.






 8－mm Ofon，Ne 4.





 Bot coodj3ncetigero，Ne 4.

 उoorbr，Ne 1.
 No 2.

## 









Lututigezemm bugnman，Ne 4.



$$
63422
$$


[^0]:    ${ }^{1}$ К. Маркс и Ф. Энгел ьс, Соч., т. 4, с. 326-329.
    
    

[^1]:    11 3. ค. ल О 6 ○ 60 , 068 . ©. 32, 33. 433.
    12 3. ०. ल० ह० ह०, कb\%., ©. 33, 83. 315.

[^2]:    13 3. O. ल ल 506 0, 0688., o. 30, 33. 402.
     Uatfos, oi3., 1958, 23. 110.
    

[^3]:    
    19 ојз3，83． 340.
    
    ${ }^{21}$ フプめ．．．Вопросы истории КПСС＂，1967，№ 12，с． 68.

[^4]:    
    

    28 А. Л. Гуния, Воспроизводство раб́очей силы в промышленности Грузин*
    
    
    
    $290.3080 \mathrm{~d}_{3}$, cousb. Eogh., 83. 61.

[^5]:    ${ }^{1}$ Научныс щентры Академии наук Украннской ССР (опыт и перспективы) Киев, 1986, с. 174-175.
    ${ }^{2}$ Грошев В. П. Народно-хозяйственный научный комплекс. М., 1985, с. 181.

[^6]:    ${ }^{3}$ Бешелев С. Д. Интенсификация научных исследований. М., Машиностроение. 1983, c. $150-154$

[^7]:    5 Методические указания по анализу экономической эффективности автомати－ зированных снстем научных нсследовний（АСНИ）；М．，ГКНТ СССР， 1981.

[^8]:    

[^9]:    
    
    

[^10]:    
    2 3. ○. ल ग $5050, \infty 6 \%$., O. 32, 1952, 003., 33. 399.
     उn0m, 08., 1985, 33. 60.

[^11]:    ${ }^{4}$ НХ ГССР в 1985 г., Тб., 1986, с. $97-98$.
    ${ }^{5}$ 呵32, 83.98.

[^12]:     लmal miybnbo", 1986 §. Ne 2, 33. 28.
    $8 \cap f_{32}$.

[^13]:     of lugydiacery.
    

[^14]:    
    
    
    

[^15]:    

[^16]:     NE 107, 83. 14.
     Na 107, 83. 17.

[^17]:    
    

[^18]:    ${ }^{6}$ ЦГАОРСС, ф. 660, оп. Т, д. 3650, л. 31.
    ${ }^{7}$ Сельское хозяйство Грузинской ССР, стат. сб., Т. Тб., 1967, с. 347.
    

[^19]:    
    
    

[^20]:    
     32 lof. Llén méluaghe, g. 660, o60f. I, Lof. 6024, o. 84.

[^21]:    
    

    2об. Журавлев Вит., Журавлев Вал., Историзм мысли и действия. - «равда», 5 нюня 1987 г., № 156, с. 3.

[^22]:    
    

[^23]:    ${ }^{9}$ Конститущии буржуазных государств Европы, М., 1957, с. 881.
    10 Образование и развитие Союза ССР (в документах), М., 1973, с. 114.

[^24]:    12 История Советского государства и права, кн: I, М., 1968, с. 481.
    
    

[^25]:     шений и конвенций, заключенных РСФСР с иностранными государствами, вып. I, Петроград, 1921, с. 23-26.

[^26]:    ${ }^{1}$ См. обсужд. кн:: Е. В афия. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуащии. М., 1983.

[^27]:    ${ }^{6}$ Э. В. Ильенков. Диалектическая логика. М., 1984, с. 276.
    7 См. указ. труд Е. Бафия, ... с. 24.
    ${ }^{8}$ См. там же, с. 25.

[^28]:    9 См. указ. труд Е. Бафия, ... с. 58.
    10 Cм. там же, c. 22.

[^29]:    18 См. указ. труд Е. Бафия, ... с. 37.
    ${ }^{19}$ См. там же, с. 38.
    20 См. указ. труд Е. Бафия, ... с. 75.
    ${ }^{21}$ См. там же, с. 78.

[^30]:    ${ }^{22}$ Гегель. Философия права. М.-Л., 1934, т. VII, соч., с. 277-278.
    ${ }^{23}$ См. указ. труд Е. Бафия, ... с. 78.

[^31]:    ${ }^{1}$ Г．Х．Ефремова，Г．Ш．Лежава，А．Р．Ратинов，Т．Г．Шавгулы－ дзе．Общественное мнение и преступление．Тбилиси， 1984.

