**Основне особине Марксовог метода**

Развије се после становишта Конта и Мила. Главне идеје му се јављају 40-их, добијају развијен облик 50-их, настављају развој 60-их а зрелије се формирају и разјашњавају тек 70-их.

Главни утицаји – Хегелова филозофија и класична политичка економија. Основна истраживања и обликовање метолодошкиох схватања три деценије после Конта и Мила. Маркс је могао:

1 – Више да користи резултате напретка друштвених наука;

2 – Има приступ обимнијим изворним подацима о тадашњем и прошлом стању;

3 – Усавршене истраживачко-техничке поступке, нарочито статистичке

Расправе око Марксовог метода:

1 – Бернштајнов напад на дијалектику;

2 – Лукачево свођење мраксизма на марсов метод;

3 – Алтисерова читања

Фокус на општим питањима, не на Марксовог начин проучавања друштва. Поред тога, битна је теорија о капитализму и гледишта о друштву уопште, те основним токовима историје и будућег развоја - Највише развијена за капитализам, по Енглеску Марксово схватање није полуга за конструисање историје, већ позив на поновно проучавање целокупне историје са новим знањима.Лукач – историјски материјализам изведен из проучавања капиталистичког облика друштва је нетачан, резултати Марксовог проучавања се не могу применити. Аргумент му је следећи: У ранијим друштвима привреда није сама себи циљ нити се ослободила неприврендих чинилаца и поставила на сопствене законе. Проблем оваквог виђења – ни у капитализму аутономија није апсолутно аутономна.

*Комунистички манифест*: капитализам се пореди са прошлим друпштвима. Не треба шаблонски преносити знања, али теоријска и методолошка искуства стечена у проучавању једног тип друштва се могу пренети на друго. Ово је основнаМарксова метолошка идеја

*Увод у критику политичке економије* – проучавање односа и структура развијенијих облика друштвене производње омогућује да се ретроспективно боље схвате односи и струтуре њених ранијих историјских облика

Тешкоћа у проналажењу и исказивању Марксовог метода – сам Маркс не излаже своје теоријска схватања. Предговоор за *Прилог критици политичке економије*, предговор првог издања *Капитала* и поговор за друго немачко издање *Капитала*, *Беда филоофије* и Теорије вишка вредности представљају сви радове у којима Маркс у неком облику прича о својој методи. Маркс имао етапе развоје сопствене идеје друштва. 3 важна Марксова и Енгелсова дела у односу на Марксову мисао о друштву или капитализму*: Рукописи, Немачка идеологија* и *Манифест*.

Особености и основне карактеритике Марксове идеје капиталистичког друштва:

1. Непомирљиви класни сукоб и супротност где год постоји класна диференцијација. Истраживао прелаз из феудализма у капитализам, те фазе капиталистичке дрштвено-економске формације, тражи алтернативе. Тенденција централизације средстава за произвдоњу праћена политичком централизацијом. Буржоазија мора да револуционише средства за производњу.

2. Класна поларизација постаје дубља и кроз коју долази до слома капиталистичког система. Концентрација и централизација средстава зу произвдоњу доводи до пропадања средњих слојева, у редове пролетаријата долазе и буржујски идеолози.Ово је Марксова почетна визија која је битна за научникм потребна за ширу и синтетичнију теоријску замисао.

Марксовово схватање односа измећу научне мисли и друштвене праксе: Наука критичка анализа постојећег да би у њему открила противречнсоти и законе развоае. Онај ко је конформиста не може да схвати потупност појава и друштвеног живота и има искривљене представе о њима. Нужан научан критички однос. Наука оруђе политичке праксе али поседује сазнајну природу, те није пуко оруђе. Без сазнајне функције престаје да буде науке и постаје апологетика. Циљ науке по Марксу – истина, потпуније и дубље сазнавање стварности. И то се не сме ничему подредити, већ трагање мора бити безобзирмно и доследно.Рикарадово схватње у интересу инддустријски буршоазије онда и уколико се њен интерес подудара са интересом произбодње и производног развитка људског рада. Где је у супротности ту је безобзиран према буржоазији. Малтус изводи само пријатне закључке које користе аристократији. Човек који прилагођава науку гледиштима која нису узета из ње саме већ позајмљује од тих интереса је низак.. Нискост у 1 – плагијатризму, 2 – закључцима које извлачи из научних премиса без пуно обзира за њихову унутрашњу логику. Субјективна честитост и стваралачка способност неопходан услоб да се у научном раду оствари највише што је на друштвеноисторијском стадијуму и степеену развијености неке науке могуће .

Марксова логичко-епистемолошка схватања, начела дијалектике. Маркс није никада повукао рану критику Хегела. Задатак му био да Хегелову дијалектику учини рационалном и критичком.Сродност у критичко преради нза идеја Хегелове дијалектике:

1 – Свестран и историчан пристп друштву као сложеној, противречној и развојној целини

2 – Кључна улога посредовања у испитивању међусобних односа разних момената целина

3 – Схватање односа између категорија, појава и привида и улога разних методских поступака у откривању тих односа и појмовима и законима.

Разлика: Прва разлика – супротан онтолошко и опште теоријско становишто, те се Хегел не може преузети у изворном садржају. Ни његово схватање целина, ни садржај и начин успостављања веза између ужих делова друштва, нити однос између појмова и њихових искуствених садржаја. Маркс прати развој науке и искуственог проучавања друштва током средине 19. века, користи статистику, одатле друга разлика између Маркса и Хегела.Наука врло важна за револуционарну друштвену активност

По Марксу начин истраживања се мора разликовати од начина излагања. Истраживање да овлада материјом, анализира облике развитка и нађе унтутрашњи спој. Форма излагања да се разликује од форме истраживања. Даље, излагање даје већи увид ако су потпуности дати извори теоријских идеја, методских поступака и искуствнеих података..

Проучавања у два правца.

1 – Брижљиво и необично обимно испитивање свих појединости историјског развоја капитализма и најразвијенијих облика. Маркс: извори података, Енгелсово знање, стварање и прикупљање статистика у оквиру Прве интернационале.

Битна особина метод, иако није јединствена за Маркса – настојање да врло разноврсних изворима изгради потпуно искуствену подлогу истраживањима.

2 - Критичка анализа постојећих научних схватања. Стварање сопствене теорије значи и однос са прошлим знањем. Битно дело теорија о вишку вредности.

Фокус на истраживање Енглеског капитаизма:

1 – Енглеско друштво било најразвијенији облик капитализма у свету. Са мање или више одступања ће други стићи у стадијум Енглеске. Главне особености се могу потпуније проучватати у развијенијем облику. Даље истраживао и передио са Русијом и САД-ом. Разлозиг: Капитализам у САД се почео врло брзо развијати; Русија занимљива због убрзане првотибне акуумулације која се разликовала од Енглеске.

2 – Други, социолошки тренутак: Енглеска одабрана јер су остали најповољнији друшптвени улови за научно рпоучавање капитализм, имала најбољз статистику и друштвене услове.

Имао потешкоће, није могао сам да прикупља податке већ се ослањао на секундарне изворе.

Хомшек Богољуб, СО18/24