**Seminarski Rad Iz Predmeta**

**Ekonomske Osnove Prava I Države**

***Veliki Ekonomski Teoretičari***

Www.Maturski.Org

**Sadržaj**

1. **Uvod .................................................................................................................1.**
2. **Adam Smith – Klasična Liberalna Škola ...........................................................2.**
   1. Ideje Adama Smitha ...................................... ..............................................2.
   2. Teorija Apsolutne Vrijednosti ........................................................................3.
   3. Smithova „ Nevidljiva Ruka „ I Laissez Faire ..................................................4.
   4. Podjela Rada ..................................................................................................5.
   5. Uticaj Adama Smitha Na Savremenu Ekonomiju ..........................................7.
3. **Karl Marx – Marksizam** ....................................................................................9.

3.1.Marxov Dijalektički Metod ............................................................................ 10.

3.2. Kapitalistički Način Proizvodnje .................................................................. 11.

3.3.Zakon O Višku Vrijednosti .............................................................................. 12.

3.4. Radna Teorija Vrijednosti I Teorija Raspodjele ................................................ 12.

3.5. Marxov Pojam „ Otuđenja „ ...........................................................................13.

1. **Alfred Marshall – Maršalijanska Škola ........................................................... 14.**

4.1.Analiza Ponude I Potražnje ............................................................................ 14.

4.2.Teorija Vrijednosti .......................................................................................... 15.

4.3.Teorija Raspodjele ........................................................................................... 16.

4.4.Teorija Dohotka ............................................................................................... 17.

1. **J. M. Keynes – Kejnsijalizam** ........................................................................... . 18.

5.1. Najveći Keynes – Ovi Doprinosi ..................................................................... 19.

5.2.Opšta Teorija Zaposlenosti ................................................................................ 20.

5.3.Karakteristike Kejnzijanske Ekonomije ........................................................... 21.

5.4.Ključne Odrednice Keynsove Ekonomije ......................................................... 22.

6. Zaključak ............................................. ........................................................ 23.

7. Literatura ................................................................................................................ 24.

1. **Uvod**

Ekonomija Je Doživjela Dugi Razvojni Put, Zavisno Od Promjena Ekonomske Rezvijenosti I Društvenih Odnosa. Ekonomska Misao Započinje Učenjem Antičkih Filozofa Ksenofonta, Platona,Aristotela I Ibn Halduna, A Nastavljaju Je Srednjovjekovni Skolastici I Kanonisti, Od Kojih Je Najpoznatiji Bio Sveti Toma Akvinski. Opća Karakteristika Tog Razdoblja Bio Je Nomartivizam, O Čemu Govore Stavovi O Trgovini, Kamati, Pravednoj Cijeni Itd., Što Je U Vezi Sa Vrijednostima I Ciljevima, Za Razliku Od Pozitivne Ekonomije Koja Predstavlja Skup Sintetizovanih Znanja O Onome Što Postoji U Praksi – Životu.

Prvi Ekonomski Teoretičari Bili Su Merkantilisti (Od 15. Do 18. Vijeka), Koji Su Se Zalagali Za Pozitivan Platni Bilans Zemlje U Međunarodnoj Trgovini, Koji Bi Se Ostvarivao Uz Snažnu Intervenciju Države. Na Osnovu Kritike Državnog Intervencionizma, Merkantilisti Su Razvili Teorije Ekonomskog Liberalizma U Francuskoj (Fiziokrati) I Engleskoj (Klasičari). Engleski Politički Ekonomista Adam Smith Je Započeo Modernu Ekonomiju Kao Naučnu Diciplinu Preko Svoje Knjige "Bogatstvo Naroda".

Prije Svega, Potrebno Je Istaći Glavne Tokove Ekonomske Misli:

1. Merkantilizam
2. Fiziokratizam
3. Klasična Liberalna Škola
4. Utopijski Socijalizam
5. Marksizam
6. Neoklasična Škola
7. Njemačka Historijska Škola
8. Keynesijanska Škola
9. Neorikardijanska Škola
10. Institucionalizam

Pored Nastojanja Helenskih Pisaca I Filozofa, A Kasnije I Teoretičara U Srednjem Vijeku, Da Analiziraju Ekonomske Pojave I Da Formulišu Ekonomske Zakone, Nije Došlo Do Značajnijih Analitičkih Otkrića Niti Do Bitnijeg Razvoja Nauke O Ekonomskom Životu Ljudi. Tek Sa Prodorom Trgovačkog Kapitala U Sve Ekonomske Odnose I Aktivnosti, Sa Razvojem Proizvodnih Snaga I Proizvodnih Odnosa, Sa Uzmicanjem Naturalne Proizvodnje Pred Naletom Robne Privrede, Razgarenjem Strasti I Pobuda Za Profitom, Budi Se Radoznalost I Interesovanje Kod Mnogih Pisaca, Praktičara I Ekonomskih Teoretičara. Proces Započinje Sa Pojavom Tzv. Merkantilističke Škole , Nakon Koje Se Formiraju Fiziokratska Škola I Klasična Engleska Škola. Na Osnovu Njene Ukupne Baštin, Tradicije I Naučnih Rezultata, Ekonomska Misao Se Dalje Grana U Dva Pravca. Jedan Smjer Njenog Razvoja Predstavlja Tzv. Gradjanska Ekonomska Misao, A Drugi Marksistička Ekonomska Teorija, Koja Si Pojavom I Razvojem Socijalističke Prakste Kostituiše Političku Ekonomiju Socijalizma. U Okvirima Prvog Pravca Naprije Se Izdvaja Neoklasična Škola, A Kasnije, Nakon Velike Ekonomske Krize Iz 1929.God I Kejnzijanska Škola. Poslije Drugog Svjetskog Rata Dominira Sinteza Noklasične Mikroekonomije I Kejnzijanske Makroekonomije. Međutim Formiraju Se I Drugi Manji Pravci Ekonomske Misli Koji Naglašavaju Određene Segmente Privredne Aktivnosti. U Najveće Ekonomske Teoretičare Ubrajaju Se I Adam Smith, Alfred Marshall, Karl Marx I J.Keynes O Kojima Će Podobnije Biti Rečeno U Nastavku Teksta.

1. **Adam Smith – Klasična Liberalna Škola**

*“ne Očekujemo Mi Večeru Od Dobrodušnosti Mesara, Pivara I Pekara, Već Od Njihovog Čuvanja Vlastitog Interesa“.*

Adam Smith (Kirckcaldy, 5. Lipnja1723. - Edinburgh, 17. Srpnja1790.), Škotskiekonomist I Etičar. U Svom Djelu „bogatstvo Naroda“ Objavljenom 1776. Godine Unio Je Nove Ideje Kojima Je Isticana Prirodna Sloboda Pojedinaca. Taj Liberalizam Koji Je Zagovarao Bio Je Potpuna Suprotnost Državnoj Kontroli Koju Su Zagovarali Merkantilisti.

Uz Davida Ricarda Najpoznatiji Je Predstavnik Engleske Klasične Političke Ekonomije. Smith Drži Da Pravo Bogatstvo Ne Leži U Novcu, Kako Su Tvrdili Merkantelisti, Nego U Korisnomu Radu, Radu Koji Stvara Prometne Vrijednosti. Izraziti Je Pristalica Ekonomskoga Liberalizma , Koji Prihvaća I Razvija Teoriju Radne Vrijednosti, Iako Smatra Da Ona Vrijedi Samo Za Pretkapitalističku Privredu. Adam Smith Izučava Unutarnju Povezanost Ekonomskih Kategorija, Ali Bez Obzira Na Njegove Duboke Analize Pojedinih Etapa U Kapitalističkoj Proizvodnji, Pokazuje Nerazumijevanje Za Neke Bitne Karakteristike Složenih Oblika Kapitalizma I Njegovih Imanentnih Proturječnosti. Što Razvoj Kapitalizma Postaje Složeniji I Suprotnosti Oštrije, Smithova Teorija Postaje Sve Više Puki Opis Pojava I Izražava Sve Više Odnose U Njihovu Prividnom, Vanjskom Izgledu

**2.1 Ideje Adama Smitha**

Osnovna Smithova Ideja, Koja Ga Je Učinila Slavnim, Jeste Da Rad Pojedinca U Racionalnom Vlastitom Interesu U Slobodnoj Ekonomiji Vodi Povećanju Blagostanja Svih. Ta Ideja Predstavlja Temelj Tržišne Privrede, Odnosno Pokazuje Kako Naizgled Haotičan Tržišni Sistem Poseduje Unutrašnju Logiku I Pokorava Se Regulaciji Tzv. Nevidljive Ruke Tržišta. Da Bi Neko Zaradio Novac U Sopstvenom Interesu, On Mora Da Na Konkurentskom Tržištu Pruži Drugima Nešto Što Oni Cijene I Smatraju Odgovarajućom Protivvrednišću, Čime I Nesvjesno I Nevoljno Potpomaže Njihove Interese. Kako Je Smith Rekao: “ne Očekujemo Mi Večeru Od Dobrodušnosti Mesara, Pivara I Pekara, Već Od Njihovog Čuvanja Vlastitog Interesa“. Znači, Ukoliko Se Poštuju Tuđi Život, Imovina Ugovori Na Osnovu Kojih Ljudi Trguju Dobrima, Obezbeđen Je Osnovni Način Usklađivanja Različitih Interesa - Tržište. Polazeći Od Svog Interesa, Pojedinci Će Sami Znati Šta Se Može Prodati I to Će Proizvoditi, Te Stoga Nema Potrebe Da Se Bilo Ko Sa Strane Meša U Tržišnu Razmjenu I Određuje Pojedicima Šta Da Proizvode, U Kojim Količinama I Po Kojim Cijenama.

U Skladu S Tim, Smith Je Bio Uverljivi Zagovornik Slobodne Trgovine Kako Unutar Zemlje, Tako I U Međunarodnoj Trgovini. Njegovo Delo Predstavlja Snažan Napad Na Tada Preovlađujući Koncept Merkantilizma, Po Kome Je Najvažnija Stvar Za Jednu Zemlju Količina Zlata U Trezorima I Po Kome Je Država Dužna Da Popravlja Trgovinski Bilans Širokim Intervencionizmom. A Smith Je Dokazivao Da Je Slobodna Trgovina Između Zemalja Korisna Za Sve, Tj. Da Ona Povećava Dohodak I Jedne I Druge Zemlje.

Raširena Je Zabluda Da Smith, Kao Pobornik Tržišnog Sistema, Negira Svaku Ulogu Države. Smith Veruje Da Država Može Doneti Veliku Korist Ekonomskom Životu Ukoliko Čini Prave Stvari, Kao Što Su Zaštita Ugovora I Patenata, Državno Obrazovanje Za Siromašne I Infrastrukturni Projekti (Putevi, Mostovi Itd). Kako Je Rekao: “malo Toga Je Potrebno Da Se Od Najgoreg Varvarizma Stigne Do Najvišeg Blagostanja Osim Mira, Niskih Poreza I Valjanog Djeljenja Pravde; Sve Ostalo Donosi Prirodan Poredak Stvari”.

Glavnog Pokretača Ekonomskog Prosperiteta Svake Zemlje Smith Je Video U Podeli Rada I Njenom Sve Većem Širenju. Podela Rada Donosi Sve Veću Specijalizaciju Znanja I Veština Radnika, Sa Kojom Ide Sve Veća Efikasnost Proizvodnje.

* 1. **Teorija Apsolutne Vrijednosti**

Zakon Apsolutnih Prednosti Kaže:„zemlja/kucanstvo Treba Proizvoditi Iprodavati Dobra, U Slucaju Ako Ih Proizvodijeftinije Tj . Uz Niže Troškove Proizvodnje, Atim Zaradenim Novcem Kupovati Dobra Kojadruge Zemlje/kucanstva Proizvode Jeftinije“.

Smithu Je Promaklo Da Medunarodna Razmjena Funkcionira I Onda Kadajedna Zemlja Ima Apsolutne Prednosti U Proizvodnji Oba Proizvoda.

Ako Jedna Zemlja Može Proizvesti Neku Robu Efikasnije Nego Neka Druga, Kaže Se Da Ona Ima Apsolutnu Prednost U Proizvodnji Te Robe.Efikasnost Proizvodnje Mjeri Se Utroškom Rada U Proizvodnji Jedinice Proizvoda. Zemlja Ima Apsolutnu Prednost U Proizvodnji Nekog Dobra Ako Za Njegovu Proizvodnju Troši .Manje Rada

Najbolja Politika Države Je Laissez Faire Politika (Nemiješanje Države U Privredne Poslove). Svrha Ekonomske Politike Je Povećanje Bogatstva Naroda, Ali U Obliku Roba, Ne Zlata. Povećanje Bogatstva Će Se Najbolje Ostvariti Ako Se Poduzetniku Ostavi Autonomija U Donošenju Odluka Što, Koliko, Kada, Kako, I Za Koga Proizvoditi. U Nastojanju Da Maksimalizira Svoj Profit, Poduzetnik Ulaže Svoj Kapital Tamo Gdje Će Ostvariti Najveću Proizvodnju Te Na Taj Način Biva Vođen Nevidljivom Rukom.

Ako Jedna Zemlja Može Proizvesti Neku Robu Efikasnije Nego Neka Druga, Kaže Se Da Ona Ima Apsolutnu Prednost U Proizvodnju Te Robe. Efikasnost Proizvodnje Se Mjeri Utroškom Rada U Proizvodnji Jedinice Proizvoda.

Apsolutne Prednosti Neke Zemlje Mogu Biti Prirodne (Klima, Tlo, Prirodna Bogatstva I Sl.) I Stečene (Znanje, Vještina I Dr.). Ako Zemlja a Ima Apsolutnu Prednost U Proizvodnji Jednog Proizvoda, Ona Će Se Specijalizirati U Proizvodnji Tog Proizvoda I Dio Te Proizvodnje Razmjenjivati Za Proizvod Zemlje B U Kojem Zemlja B Apsolutnu Prednost. Na Taj Način Će Ukupna Proizvodnja I Potrošnja Biti Veća I U Zemlji a I U Zemlji B.

Domaća Proizvodnja Je Izvor Bogatstva, A Neakumuliranje Zlata. Troškovi Zavise Od Količine Rada Potrebne Zaproizvodnju Robe. Rad Je Perfektno Mobilan Unutar Zemlje, Ali Jeimobilan Između Zemalja. Koristi Od Trgovine Proističu Iz Korištenjaapsolutnih Prednosti.

No, Da Li Je Merkantilistička Teorija Bila Pogrešna? Krajem 1770. G. Adam Smith Objavio Je Knjigu Bogatstvo Naroda Koja Je Poljuljala Temelje Merkantilizma. Tvrdio Je Da Bogatstvo Leži U Korisnom Radu Koji Stvara Određene Prometne Vrijednosti. Na Primjer, Prednost Etiopije Leži U Proizvodnji Kave, Čile Je Vodeći Proizvođač Bakra, Danska Ima Povijesni Značaj U Proizvodnji Slanine I Drugih Proizvoda Od Svinjetine…

**Za Ilustraciju Njegove Teorije Uzmimo Dvije Zemlje I Troškove Proizvodnje U Oba Slučaja. U Zemlji a Radniku Je Potrebno 2 Sata Da Proizvede Računalo, A U Državi B Za to Mu Je Potrebno Čak 8 Sati. Lako Je Zaključiti Koja Zemlja Ima Apsolutnu Prednost. Dok, S Druge Strane, U Državi B, Radniku Je Potrebno 4 Sata Da Proizvede Tonu Čipsa, A U Državi a Za to Mu Treba 6 Sati.**

Prema Adamu Smithu Obje Će Zemlje Imati Korist Od Trgovine Ako Će Se Država a Specijalizirati Za Proizvodnju Računala, A Država B U Proizvodnji Čipsa. Različito Mišljenju Merkantilista, Država B Će Svejedno Prosperirati Proizvodnjom Relativno Jednostavnog Proizvoda – Čipsa.

**Da Bi Se Zemlje Obogatile, Moraju Se Okrenuti Međunarodnoj Trgovini, A Time I Međunarodnoj Konkurenciji. Svjesni Smo Da Će Zemlje Lobirati Za Svoje Proizvođače I Tako Će Se U Zemlji a Štititi Proizvođači Čipsa Ograničenim Uvozom Čipsa Iz Države B, A U Državi B Će Se Na Isti Način Štititi Domaći Proizvođači Računala.**

**2.3 Smithova „ Nevidljiva Ruka I Laissez Faire**

Cesto Citirani Pojam Smithove„nevidljive Ruke“ Proizlazi Iz Slijedeceg Stava:

***„svaki Pojedinac Nastoji Uložiti Svoj Kapitaltako Da Postigne Najvecu Sigurnost I Dobitakza Sebe. U Svemu Tome Je Voden Nevidljivomrukom Da Poboljša Nešto Što I Nije Bilanjegova Namjera. Voden Svojim Vlastitiminteresom On Cesto Unaprjeduje Društvoefikasnije Nego U Slucaju Da Je to Stvarno***

***Htio Uciniti“.***

Smith Je Utvrdio Da Slobodno Djelovanje Tržišta Daje Optimalne Rezultate Ako Ga Nitko Ne Sputava. Optimalni Efekti Se Ostvaruju Automatski Kao Da Su Upravljani “nevidljivom Rukom”. Načelo “nevidljive Ruke” Tvrdi Da Sebično Nastojanje Pojedinaca Da Ostvare Svoj Interes Istovremeno Maksimalizira Dobrobit Za Sve.Ovo Vrijedi, Međutim, Samo U Uvjetima Savršene Konkurencije.

Adam Smith Još Zagovara:

* Laissez Faire
* Zakon Ponude I Potražnje
* Zakon Apsolutnih Prednosti.

Doktrina Laissez Faire: Je Cisti Teoretski Sustav U Kome Se Država Ne Bi Trebala Uplitati U Gospodarske Djelatnosti. U Doslovnom Prijevodu Znaci „ostavite Nas Na Miru, Nekasve Tece Svojim Tijekom I Neka Svatko Cini Štohoce“. To Je Doktrina Ranog Industrijskog Kapitalizma 19. St.

*“laissez-Faire” Je Skraćenica “laissez-Faire, Laissez-Passer”, Francuskog Izraza Koji U Idiomatskom Smislu Znači „pustiti Da Se Uradi, Pustiti Da Prođe ” Ili Tačnije „ostaviti Stvari Na Miru, Pustiti Ih Da Prođu“. Ovaj Izraz Su Prvi Puta Upotrijebili Fiziokrate U 18. Stoljeću Kao Odgovor Protiv Vladinog Uplitanja U Trgovinu, A Danas Je Sinonim Striktne Ekonomije Slobodnog Tržišta. Osnovna Ideja Je Manje Vladinog Uplitanja U Privatne Ekonosmke Odluke Poput Postavljanja Cijena, Proizvodnje Te Raspodjele Roba I Usluga, Postavlja Osnovu Za Bolji Sistem.*

Krajem 19. I Početkom 20. Stoljeća, Filozofija „laissez-Faire“ Dominirala Je U Bogatim Državama Evrope I Sjeverne Amerike. Mnogi Istoričari Smatraju Da Je to Bio Vrhunac Provedbe Laissez-Faire U Tim Zemljama. Međutim, Postoje I Oni Kritičari Koji Sugeriraju Da Je Ono Što Se Opisuje Kao Politika “laissez-Faire” Jednostavno Bila Politika Podrške Biznisa Poput Velikih Subvencija Poslovima Za Izgradnju Željeznica U Sad-U Ili Zajedničke Upotrebe Tarifa Republikanski Orijentisanih Predsjednika. U Ovom Kontekstu, Retorika Laissez-Faire Korištena Je Da Se Opravda Uskraćivanje Sličnih Subvencija Siromašnima I Radničkoj Klasi.

Mnogima Su Teorije Laissez-Faire Izgubile Na Vrijednosti Zbog Njihovog Neuspjeha Da Omoguće Vladama Upravljanje Ekonomijom Nakon Prvog Svjetskog Rata Te Navodnog Neuspjeha U Spriječavanju Velike Depresije. Ipak, Neki Libertarijanci Poput Miltona Friedmana Tvrde Da Su U Većini Velikih Ekonomija Donešeni Bitni Državni Ekonomski Propisi Već I Prije Velike Depresije, Jer Su Se Radnici I Uposlenici U Svim Industrijskim Granama Organizovali U Sindikate Da Bi Zahtijevali Bolje Standarde Života, Kao I Različite Provjere Onoga Što Su Smatrali „tiranijom Laissez-Faire”. Radnici Su Uspjeli Obezbijediti Zakone O Minimalnoj Nadnici Te Progresivnom Porezu Na Prihod U Nekim Zemljama. Raspravljalo Se I O Međunarodnim Trgovinskim Preprekama. Stoga, Prema Gorenavedenim «libertarijancima», Ekonomije Koje Su Bile Pogođene Depresijom, Iako Vjerovatno Bliže Modelu Laissez-Faire Nego Bilo Kojem Drugom, Još Uvijek Nisu Prigrlile Čisti Kapitalizam. Neki Kritičari Laissez-Faire Zvrde Da Je Dostizanje Čistog Kapitalizma Nemoguće, Zato Što Se, Na Primjer, Teško Suočiti Sa Tržišnim Neuspjehom Bez Aktivne Uloge Države.

Moderne Industrijalizirane Države Danas Nisu Tipični Predstavnici Principa Laissez-Faire, Jer U Tim Zemljama Vlade Obično Značajno Interveniraju U Oblasti Ekonomije. Ove Intervencije Uključuju Pitanje Minimalne Nadnice, Redistribucije Putem Oporezivanja I Programa Socijalne Zaštite, Državnog Vlasništva Nad Poslovnim Subjektima I Reguliranja Tržišne Konkurencije. Važan Izuzetak Ovome Jeste Hong Kong, Koji Od 60tih Godina a Možda I Ranije Ima Zvanično Na Snazi Ekonomsku Politiku Na Principu Laissez-Faire. Štaviše, Predsjednik Sad-A Ronald Regan Te Premijerka Velike Britanije Margaret Thatcher Općenito Su Slijedili Perspektivu Laissez-Faire.

U Začetku Uspona Sssr-A, Ekonomija Na Principu Laissez-Faire Zauzela Je Snažnije Ideološko Mjesto. U Poslijeratnom Periodu U Kojem Su Državni Propisi I Uplitanje U Ekonomiju Doživjeli Vrhunac Svakako Nemalo Zbog Hladnog Rata, Antistatičke Škole Ekonomske Misli Uživale Su Znatan Interes I Podršku

**2.4podjela Rada**

Veliku Ulogu U Stvaranju I Povećavanju Bogatstva Naroda, Prema Smithu, Ima Podjela Rada. S Time Je Povezana I Veća Proizvodnost. Smith Smatra I Da Je Rad Izvor Svog Bogatstva. Podjela Rada Ograničena Je Veličinom Tržišta, I to Tako Da Je Podjela Rada Razvijenija Što Je Tržište Veće.   
smith Doduše Ne Vidi Razliku Između Podjele Rada U Društvu I Unutarnje Podjele Rada U Manufakturi, Odnosno Miješa Društvenu I Tehničku Podjelu Rada. Također, Odnos Između Podjele Rada I Zamjene Robe Postavlja Obrnuto. Po Njemu, "Sklonost Za Mijenjanje Izvorno Uzrokuje Podjelu Rada". Za Podjelu Rada I Zamjenjivanje Proizvoda Tog Rada Potrebno Je Sredstvo Zamjene – Novac. Dokazao Je Da Je Novac Roba Koja Se Zbog Zamjene Dobara Izdvojila Iz Ostale Robe. Smithove Ideje Nisu Utjecale Samo Na Znanstvene I Književne Krugove Njegova Vremena, Već I Na Praktičnu Politiku. Adam Smith Nije Otkrio Nikakve Vječne I Nepromjenljive Ekonomske Zakone, Ali Njegov Je Doprinos Velik Utoliko Što Je Otkrio "Jedan Dio Istine Koja Se 'Kao Kruh Naš Svagdanji Mora Osvajati Svaki Dan Iznova, A U Tom Su Znanost I Učenost, Kao I U Svim Ostalim Svojim Zadacima, Samo Ogledalo Života'", Zaključuje Hanžeković U Svom Predgovoru.

Sam Adam Smith U Svom Govoru Opisao Je Podjelu Rada, Zasluge, Ciljeve, Objašenjenja Funkcionisanja I Poboljšanja Koje Ono Nosi Sa Sobom.

*Adam Smit: "Podjela Rada Ne Duguje Svoje Porijeklo Čovjekovoj Mudrosti. Ona Je Nužna, Polagana I Postepena Konzekvencija Sklonosti Prema Razmjeni I Medjusobnom Trgovanju Proizvodima. Ta Sklonost Trgovini Vjerovatno Je Nužna Posljedica Upotrebe Razuma I Riječi. Ona Je Zajednička Svim Ljudima I Ne Nalazi Se Ni Kod Jedne Životinje. Životinja, Čim Odraste, Živi Oslonjena Na Samu Sebe. Čovjeku Je Neprestano Potrebna Potpora Drugih I Uzalud Bi Je Očekivao Samo Od Njihove Dobre Volje. Bit Će Mnogo Sigurnije Obratiti Se Njihovom Ličnom Interesu I Uvjeriti Ih Daa Njihova Vlastita Korist Traži Da Čine Što On Od Njih Želi. Kod Drugih Ljudi Mi Se Ne Obraćamo Njihovoj Čovječnosti, Nego Njihovom Egoizmu; Mi I'm Nikad Ne Govorimo O Našim Potrebama, Nego Uvijek O Njihovoj Koristi. - Budući Da Razmjenom, Trgovinom, Prodajom Dobivamo Većinu Dobrih Usluga Koje Su Nam Uzajamno Potrebne, Ta Dispozija Za Trgovanje Je I Izazvala Podjelu Rada. Na Primjer, U Plemenu Lovaca Ili Pastira, Pojedinac Pravi Lukove I Strele Brže I Vještije Nego Drugi. On Često Zamenjuje Sa Svojim Drugovima Tu Vrstu Proizvoda Za Stoku, Divljač, Te Uskoro Primjećuje Da Ono Posljednje Može Lakše Pribaviti Pomoću Toga Sredstava Nego Kad Bi Sam Išao U Lov. Iz Sebičnog Računa, Dakle, On Od Proizvodnje Lukova Itd, Stvara Svoje Glavno Zanimanje. Razlika Prirodnih Talenata Medju Individuama Nije Toliko Uzrok, Koliko Je Posljedica Podjele Rada...*

*Bez Čovjekove Dispozije Za Trgovinu I Razmjenu Svatko Bi Bio Obavezan Da Sam Sebi Pravi Sve Što Je Potrebno Za Život I Životnu Udobnost. Svatko Bi Imao Da Ispuni Isti Dnevni Rad, Pa Ne Bi Došlo Do One Velike Razlike Medju Zanimanjima Koje Jedino Može Proizvesti Veliku Razliku Medju Talentima. Kao Što Ta Sklonost Prema Razmjeni Proizvodi Medju Ljudima Različitost Talenata, Tako Opet Ta Ista Sklonost Čini Tu Različitost Korisnom. Mnoge Rase Životinja, Iako Oste Vrste, Dobile Su Od Prirode Mnogo Izrazitiju Razliku U Nadarenostima Od One Koja Se Može Opaziti Kod Necivilizovanih Ljudi. Razlika Izmedju Filozofa I Nosača Vreća U Talentu I U Inteligenciji Nije Po Prirodi Ni Upola Tolika, Kolika Je Razlika Izmedju Domaćeg Psa I Hrta. Hrta I Prepeličara, Prepeličara I Ovčarskog Psa. Te Različite Rase Životinja, Iako Iste Vrste, Ipak Nisu Jedne Drugima Ni Od Kakve Koristi. Pas Čuvar Ne Može Ništa Dodati Prednosti Svoje Snage Time Što Bi Se Možda Poslužio Okretnošću Hrta Itd. Djelovanje Tih Različitih Talenata Ili Stupnjeva Inteligencijene Mogu Se Spojiti Zbog Pomankanja Sposobnosti Ili Sklonosti Prema Trgovini I Razmjeni, I Ne Mogu Uopće Ništa Pridonijeti Koristi Ili Zajedničkoj Udobnosti Vrste. Svaka Životinja Mora Izdržavati I Štititi Samu Sebe, Nezavisno Od Drugih - Ona Ne Može Imati Ni Najmanju Korist Od Različitosti Talenata Koju Je Priroda Razdjelila Medju One Koje Su Njoj Slične. Medju Ljudima, Naprotiv, Medjusobno Postaju Korisni Najrazličitiji Talenti, Jer Različiti Proizvodi Svake Od Njihovih Pojedinih Industrijskih Grana Skupljeni Su Pomoću Te Opće Sklonosti Trgovini I Razmjeni, Tako Reći, U Zajedničku Masu, Gdje Svaki Čovjek, Prema Svojim Potrebama, Može Kupiti Jedan Dio Industijskih Proizvoda Drugih Ljudi. –*

*Budući Da Ta Sklonost Prema Razmjeni Daje Podjeli Rada Njeno Porijeklo, Porast Te Podjele Je Uvijek Konzekvetno Ograničen Proširenjem Sposobnosti Za Razumevanje, Ili Drugim Riječima, Proširenjem Tržišta. Ako Je Tržište Veoma Malo, Nitko Neće Biti Tako Hrabar Da Se Potpuno Preda Jednom Zanimanju, Zbog Nemogućnosti Da Višak Proizvoda Svoga Rada Koji Prelazi Njegovu Vlastitu Potrošnju Zamjeni Za Isti Višak Proizvoda Rada Drugoga Koji Bi Želeo Pribaviti..." U Razvijenom Stanju: "Svaki Čovjek Se Izdržava Od Echanges, Razmjene, I Postaje Neka Vrsta Trgovca, A Samo Društvo Je Zapravo Društvo Koje Se Bavi Trgovinom". (Vidi Destit De Trasi: "Društvo Je Niz Uzajamnih Razmjena, U Commerce Je Cjelokupna Suština Društva. "... Akumulacija Kapitala Raste S Podjelom Rada I Obrnuto."*

*adam Smith*

Podela Rada:

Predstavlja Kdo Smitovog Učenja Tvrdo Jezgro, To Je Ovaplođenje Njegove Ideje O Nevidljivoj Ruci Koja Je Svojevrsni Omotač.

Tri Najvažnije Podele Rada Su:  
1. Povećanje Spretnosti Svakog Pojedinca  
2. Ušteda Vremena, Koje Se Obično Gubi Prelaskom Iz Jedne Vrste Rada U Drugu  
3. Izimu Velikog Broja Mašina Koje Olakšavaju I Skraćuju Rad Te Omogućava Da Jedan Čovek

Radi Posao Mnogih Ljudi

Podela Rada Za Smita Nije Posledica Razvoja Proizvodnje Već Ljudske Sklonosti Razmeni. Tako Dapodela Rada Nema Granice U Proizvodnji Nego U Tržištu.

Smit Je Dao Dve Teorije Vrednosti:

1. Teoriju Radne Vrednosti Za Rano Doba I Surovo Stanje Društva

2. Teoriju Troškova Proizvodnje I Stanje Kapitalizma

Teorija Radne Vrednosti Kaže Da Je Rad Determinanta Vrednosti U Predkapitalizmu I to U

Trostrukom Vidu:

1. Ušteđeni Rad  
2. Kupljeni Rad  
3. Utrošeni Rad

Visina Tržišne Cene Zavisiće Od Odnosa Tražnje I Ponude, A Jedino U Slućaju Njihove Jednakosti

Prirodna Cena Biće Jednaka Tržišnoj.

* 1. **Uticaj Adama Smitha Na Savremenu Ekonomiju**

Adam Smit Se Smatra Ocem Savremen Ekonomske Nauke I Rodonačelnikom Liberalne Škole U Ekonomskoj Nauci. Mnoge Od Važnih Ideja Postojale Su I Prije Njega, Ali Ih Je On Iskoristio Na Dobar Način Stvorivši Sveobuhvatno I Uvjerljivo Djelo. ~Bogatstvo Naroda~ Predstavlja Osnovno Djelo Klasične Političke Ekonomije I Pripada Grupi Knjiga Sa Najvećim Uticajem U Istoriji. Ta Knjiga Je Izvršila Prevrat U Ekonomskim Idejama Xix Vijeka, Odbacujući Merkantilizam, Te Intelektualno Temelji Savremeni Kapitalistički Ekonomski Poredak. U Vrijeme Pojave Komunizma I Državnog Intervencionizma U Xx Vijeku, Smitov Rad Je Bio Poljuljan, Ali Padom Komunizma Na Istoku I Širenjem Liberalno - Globalističkih Ideja Na Zapadu, Njegova Slava Je Obnovljena.

„smit Je Formulisao Teoriju Apsolutnih Prednosti U Međunarodnoj Trgovini, Kojom Objašnjava Poreklo Spoljnotrgovinskog Impulsa. Po Ovoj Teoriji Do Međunarodne Trgovine Dolazi Zbog Postojanja Apsolutnih Razlika U Proizvodnim Troškovima Između Pojedinih Zemalja. Zahvaljujući Tim Razlikama, Svaka Zemlje Posvećuje Se Proizvodnji Onih Dobara U Čijoj Proizvodnji Ima Najmanje Troškova - Ova Dobra Izvozi, A Uvozi Ona U Čijoj Su Proizvodnji Njeni Troškovi Visoki. Tako Dolazi Do Podjele Rada U Kojoj Svaka Zemlja Proizvodi Ono Za Što Ima Najveće Prednosti, A Da Bi Se to Moglo Obavljati, Potrebna Je Slobodna Trgovina..“2)

Ekonomski Sustav Adama Smitha :

A)Idejni Izvori I Povijesne Okolnosti Nastajanja I Razvoja Smithove Ekonomske Misli;

B) Koncepcija O Podjeli Rada;

C) Koncepcija Ljudske Prirode, Osobni Interesi  I «nevidljiva Ruka» U Ekonomskom

Ponašanju Pojedinca;

D) Smithova Teorija Radne Vrijednosti I Teorija Troškova Proizvodnje;

E) Teorija Prirodnog Prava I Imovinskog Prava;

F) Koncepcija Bogatstva I Ekonomskog Rasta;

G)Teorije Raspodjele: Najamnina, Renta, Kamata I Profit;

H) Teorija Kapitala

1. **Karl Marx– Marksizam**

*"Ne Određuje Svijest Ljudi Njihovo Biće, Već Obrnuto, Njihovo Društveno Biće Određuje Njihovu Svijest"*

Marksizam Je Teorija I Politička Djelatnost Tj. Praxis Dobivena Iz Radova Karla Marxa I Friedricha Engelsa. Svaka Politička Praksa Koje Se Temeljena Na Radovima Marxa I Engelsa Može Se Zvati Marksizam; U to Spadaju Različiti Oblici Politika I Misli Kao Onih Od Komunističkih Stranaka I Komunističkih Država Kao I Akademsko Istraživanje Unutar Mnogih Polja. Iako Postoje Mnoge Teorijske I Praktične Razlike Između Različitih Oblika Marksizma Većina Marksizama Se Dijele:

* Pažnju Na Materijalne Uvjete Ljudskih Života I Društvene Odnose Među Ljudima
* Vjerovanje Da Svijest Ljudi O Uvjetima Njihovih Života Odražava Te Materijalne Uvjete I Odnose
* Razumijevanje Klase U Pogledu Različitih Ekonomskihproizvodnih Odnosa I Kao Određeni Položaj Unutar Tih Odnosa
* Razumijevanje Materijalnih Uvjeta I Društvenih Odnosa Kao Povijesno Promjenjive
* Pogled Na Povijest Prema Kojemu Klasna Borba, Tj. Razvijajući Sukob Između Klasa Sa Suprotnim Interesima, Izgrađuje Svako Povijesno Razdoblje I Pokreće Povijesnu Promjenu
* Simpatija Prema Radničkoj Klasi I Proletarijatu

Najznačajnije Marxove Ekonomske Teorije Su:

* Radna Teorija Vrijednosti
* Teorija O Višku Vrijednosti
* Teorija Kapitala
* Teorija Najamnine I Radne Snage
* Teorija Cijene Proizvodnje
* Teorija Raspodjela
* Teorija Društvene Reprodukcije

Karl Heinrich Marx Bio Je Utjecajan Njemački Filozof, Politički Ekonomist, Te Revolucionar, Organizator Međunarodne Udruge Radnika. Iako Je Doktorirao Filozofiju, Puno Se Više Bavio Političkom Aktivnošću I Spisateljskom Djelatnošću, A Posebno Ekonomijom.Težio Znanstvenoj Analize I Kritici Kapitalizma I Smatra Se Jednim Najutjecajnijih Teoretičara Socijalizma I Komunizma. Njegove Teorije Bude I Do Danas Brojne Kontroverzne.

Glavno Marxovo Djelo Je "Kapital" U Tri Knjige, Koje Se Bavi Ekonomskom Problematikom. Drugo Njegovo Djelo, Važnije Za Filozofiju, Su "Ekonomsko-Filozofski Rukopisi". Od Djela Koja Je Marx Napisao S Friedrichom Engelsom Važnija Su "Njemačka Ideologija" I "Manifest Komunističke Partije". Veći Dio Života Marx I Engels Su Blisko Surađivali. Engels Je Uvijek Priznavao Marxu Vodeću Ulogu U Izgradnji Teorije Koju Su Obojica Zastupali. Ipak, Većinu Filozofskih Tekstova "Marksizma" Napisao Je Engels, Dok Se Marx Puno Više Bavio Ekonomskom Problematikom.

Marx Prihvaća Hegelovu Dijalektiku, Kao Metodu Po Kojoj Se Svijet I Društvo Razvijaju I Po Kojoj Se Jedino Mogu Shvatiti. Ali On Odbacuje Hegelov Idealizam. On Kaže Da Kod Hegela Dijalektika "Dubi" Na Glavi I Da Ju Je On Okrenuo "Na Noge". (Hegelovci Bi Vjerojatno Rekli Obrnuto: Da Ju Je Marx Okrenuo "Naglavačke"). Po Marxu Ne Određuje Svijest Materiju Nego Obrnuto, Ono Materijalno Određuje Svijest. Kod Ljudi, Pak, Ono Materijalno Je Proizvodnja Sredstava Za Život. Čovjek Je U Prvom Redu Proizvođač, Njegov Položaj U Procesu Proizvodnje Određuje Sve Ostalo. Strukturu Svakog Društva Određuju Njegovi Proizvodni Odnosi. Oni Su Materijalna Baza Koja Određuje Idejnu "Nadgradnju" Društva, A Ta Nadgradnja Uključuje Sve Ostalo, Od Politike I Prava Do Znanosti, Umjetnosti, Morala I Religije.

U Svojim Razmišljanjima Dotiče Široku Lepezu Pitanja, No Najpoznatiji Je Po Svojoj Analizi Povijesti U Terminima Borbe Klasa, Sažetoj U Poznatoj Uvodnoj Misli Uvodnika U Komunistički Manifest: "Povijest Svih Do Sada Postojećih Društava Je Povijest Borbe Klasa." Njegov Cilj Je Bio Stvaranje Besklasnog Društva.

Poslije Sloma Pariške Komune Marx Je Prebjegao U London, Gdje Je I Ostao Sve Do Svoje Smrti.

* 1. **Marxov Dijalektički Metod**

Dijalektika Je Pojam Preuzet Od Starih Grka, Koji Su Svom Izvornom Određenju, Znači Da Se Kroz Proturječnosti Stajališta, Dvaju Ili Više Sugovornika, Dolazi Do Objektivne Istine. Grci U Razvili Sistem Naivne, Zdravorazumske Dijalektike, Čiji Je Rodonačelnik Heralit I „panta Rei“, Sve Teče, Ovaj Život Je Vječna Vatra, Koja Se S Mjerom Pali, I S Mjerom Gasi. Ali, Grci Su Dijalektiku, Osobito Sokrat, Poimali Kroz Proturječje Suprostavljenih Pojmova, I Ona Je Prevashodno Bila Pojmovno-Teoretski, A Ne Povjesno-Zbiljski Definirana.

Hegel Će Dijalektici, Nastojati U Svom Dijalektičkom Metodu, Dati Zbiljsko-Povjesno Značenje. Ali, On Samu Povjest, Materijalističku Zbilju, Koristi Kao Sredstvo Da Bi Dokazao Kretanje Duha, U Onom Što Predstavlja Nešto Spiritualno I Određuje Postojeći Svijet Socijalnog Života. Hegel Je Dijalektiku Poimao Kao Permanentni Razvoj Duhovne Supstancije, Pa Iz Tih Razloga Kažemo Da Je Njegov Pristup Povjesti Društva, Države, Čovjeka, Spiritualističkog Karaktera, Mada Je Duh Supstanciji Davao Primat, Ona Je Kod Njega Osobito U Poimanju Povjesti Države I Društva Materijalistički Obojena. Fundamentalna Paradigma Njegove Dijalektike Je Dijalektička Trijada, Koja Se Odvija Kroz Logičke Pojmove: Teze, Antiteze I Sinteze. Na Bazi Ove Trijade Može Se U Potpunosti Shvatiti Naša Spoznaja, Gnoseologija, Kretanje Cjelokupne Povjesti, Kao I Razvoj Prirode. Cjelokupna Povjest, Nije Ništa Drugo Nego Razvoj Duhovne Supstracije, Koja Se Operacionalizira Ponovno Kroz Trijadu: Subjektivni Duh, Objektivni Duh, I Apsolutni Duh. Sfera Objektivnog Duha Je Utemeljena Na: Običajnosti, Moralu I Državi. Sfera Apsolutnog Duha Na: Filozofiji, Religiji Kao Apsolutnim Spoznajama Svijeta I Kraju Historije. Kod Hegela, Kada Je Riječ O Dijalektici, Riječ Je O Ideološko-Filozofskoj Konstrukciji.

Ono Što Je Vrijedno U Ovoj Konstrukciji Jeste Dijalektički Metod, Dijalektičke Logičke Kategorije, Koje Preuzima Marx I Daje I'm Zbiljsko, Materijalističko Određenje. Cjelokupnu Povjest Društva Čovjeka, Njegovu Spoznaju, Marx Sagledava Kroz Prizmu Načina Proizvodnje Date Epohe. Prema Njemu Ideje Nisu Supstracija I Fundament Postojećeg Svijeta, Života, Već Je Materijalni Život, Tak Koji Određuje Duhovni, Politički, Državni, Pravni I Svijet Činjenica. Kod Njega Je Dijalektika, Historija Sama Po Sebi, Kao Historija Klasnih Materijalističkih Borbi, Sukob Materijalnih Interesa, Iz Ovog Sukoba Se Rađaju Ideje, Oblici Društvene Svijesti, Političke Grane I Institucije. S Pravom Možemo Reći Da Je Mrxistička Dijaletkika Materijalistička. Na Ovaj Način Marxovo Učenje Definiramo Kao Povjesni Materijalizam, A Njegov Dijalektički Metod Kao Dijalektički Materijalizam.

Hegel Polazi Od Fundamentalne Paradigme; “ondje Gdje Je Država, A Ona Je Rezultanta Historijskog Procesa, Tu Se Realizira I Najviši Stepen Slobode Čovjeka, Država Se Manifestira Kao Druga Strana, Ili Drugi Oblik Ljudske Slobode.“

Marx Polazi Od Pretpostavke: “ondje Gdje Je Država, Tu Je Vlast, Moć, Ona Je Negacija Slobode Čovjeka. Jer Država Je Klasna Tvorevina, A Ondje Gdje Je Vladavina, Država, Tu Je Na Djelu Političko Otuđenje, Nesloboda, Ropstvo, Podaništvo Čovjeka Kao Takvog.“

* 1. **Kapitalistički Način Proizvodnje**

„ Bogatstvo Društava U Kojima Vlada Kapitalistički Način Proizvodnje Ispoljava Se Kao Ogromna Zbirka Roba, Pojedinačna Roba Kao Njegov Osnovni Oblik. Zbog Toga Će Naše Istraživanje Početi Analizom Robe.

Roba Je Pre Svega Spoljašnji Predmet, Stvar Koja Svojim Svojstvima Zadovoljava Ljudske Potrebe Ma Koje Vrste. Svejedno Je Kakve Su Prirode Ove Potrebe, Npr. Potiču Li Iz Stomaka Ili Iz Fantazije. Tu Se Ne Postavlja Ni Pitanje Kako Stvar Zadovoljava Potrebu Ljudi, Da Li Neposredno, Kao Sredstvo Za Život, Tj. Kao Predmet Potrošnje, Ili Posredno, Kao Sredstvo Za Proizvodnju.

Svaka Korisna Stvar, Kao Železo, Hartija, Itd., Može Se Posmatrati S Dve Tačke Gledišta: Po Kvalitetu I Po Kvantitetu. Svaka Takva Stvar Celina Je Mnogih Svojstava, Te Se Može Iskorišćavati Sa Raznih Strana. Otkrivati Te Razne Korisne Strane, A Time I Raznolike Načine Za Upotrebljavanje Stvari, Istorijski Je Čin. Tako Je I Sa Pronalaženjem Društvenih Mera Za Kvantitet Korisnih Stvari. Različnost Robnih Mera Potiče Iz Različite Prirode Predmeta Koje Treba Meriti, A Delom Iz Sporazuma.

Korisnost Neke Stvari Čini Tu Stvar Upotrebnom Vrednošću. Ali, Ta Korisnost Ne Lebdi U Vazduhu. Uslovljena Svojstvima Samog Robnog Tela, Ona Bez Njega Ne Postoji. Zbog Toga Je Samo Robno Telo, Kao Železo, Pšenica, Dijamant, Itd., Upotrebna Vrednost Ili Dobro. Ovaj Karakter Stvari Ne Zavisi Od Toga Da Li Prisvajanje Njenih Upotrebnih Svojstava Staje Čoveka Mnogo Ili Malo Rada. Kad Posmatramo Upotrebne Vrednosti, Vazda Pretpostavljamo Njihovu Kvantitativnu Određenost, Kao: Tuce Časovnika, Aršin Platna, Tona Železa, Itd. Upotrebne Vrednosti Roba Čine Građu Posebne Naučne Grane - Poznavanja Robe. Upotrebna Vrednost Ostvaruje Se Samo Upotrebom Ili Trošenjem. Upotrebne Vrednosti Čine Materijalnu Sadržinu Bogatstva Ma Kakav Mu Bio Društveni Oblik. U Društvenom Obliku Koji Mi Imamo Da Istražimo One Se Ispoljavaju I Kao Materijalni Nosioci Razmenske Vrednosti.“

Stoga, On Analizira I Sam Kapitalistički Način Proizvodnje Koji Prema Njemu Stvara Realne Pretpostavke Istinske Slobode Čovjeka I Njegove Emancipacije I Dolazi Do Fundamentalnog Zaključka Da Je Građansko Društvo Sa Svojim Načinom Proizvodnje U Totalnoj Proturiječnosti, Te Marx Spoznaje Fundamentalni Zakon Samog Građanskog Načina Proizvodnje, A to Je Da Imamo Na Djelu Sve Više Procese Podruštvljavanja Procesa Proizvodnje, A Način Prisvajanja Novostvorene Vrijednosti Je Prevashodno Privatnog Karaktera

**3.3. Zakon O Višku Vrijednosti**

Drugi Marxov Temeljni Zakon Po Čemu Je I Danas Aktuelan, Je Zakon O Višku Vrijednosti, Na Kojem Počiva Cjelokupan Kapitalistički Sistem. Do Ovog Zakona Je Došao Putem, Analize Strukture I Funkcija Kapitala, Kao Društvenog Odnosa. Tako Kada Je Riječ O Strukturi Kapitala, Onda Ga Marx Dijeli Na Dva Dijela:

1. Stalni, Nepromijenjivi Ili Sterilni Kapital – Riječ Je O Sredstvima Za Proizvodnju I Sirovinama;

2. Promjenjivi Kapital, Ozbiljen U Radnoj Snazi Kao Roba. Kapitalista Na Tržištu Nalazi I Jedan I Drugi

Kapital, Plaća Ih I Organizira Proces Proizvodnje.

U Novostvorenoj Vrijednosti, Kada Je Proces Proizvodnje Završen, Ovaj Sterilni Ili Nepromjenjivi Kapital Prenosi Samo Jedan Dio Svoje Vlastite Vrijednosti, A Ne Stvara Novu Vrijednost. Novu Vrijednost Stvara Promjenjivi Kapital, Radna Snaga Kao Roba.  
marx Otkriva Jednu Specifičnost, Koja Je Do Tada Bila Nepoznata U Historije Politekonomskih Doktrina, Tj. Da Je Radna Snaga Takva Vrsta Robe, Ako Radnik, Npr. Radi 8 Sati, On Za 4 Sata Sa Svojim Društveno Priznatim Radom Može Stvoriti Dio Novostvorene Vrijednosti Koja Će Mu Osigurati Biološku I Kulturnu Reprodukciju, Njega I Njegove Obitelji, Pa Se Postavlja Fundamentalno Pitanje. Radnik Radi 8 Sati, Za 4 Sata Je Osigurao Svoju Egzistenciju, Što Je Sa Ostala 4 Sata. Prema Njemu Je to Višak Vrijednosti Koje Prisvaja Kapitalist, Pa Na Ovom Višku Počiva Cjelokupan Kapitalistički Sistem, Kako Njegova Baza Tako I Njegova Nadgradnja.

* 1. **Radna Teorija Vrijednosti I Teorija Raspodjele**

Početak Se Vezuje Za Ime Engleskog Ekonomiste Viljema Petija (Druga Polovina  xvii Veka) Koji Je Izvor Vrednosti Tražio U Proizvodnji. Peti Je Međutim Ostao U Nedoumici Da Li Zemlja I Rad Na Isti Način Učestvuju U Stvaranju Vrednosti.. Odgovor Je Glasio Da Je Rad Jedini Stvaralac Vrednosti Robe. S Tim U Vezi Posebno Je Relevantan Znameniti Rad Engleskog Ekonomiste Adama Smita ?bogatsto Naroda\*(1776), Jer Je Njime, U Stvari, Utemeljeno Shvatanje Da Je Rad Jedini Stvaralac Vrednosti I Da On U Tom Smislu Predstavlja Ključnu Kariku Iz Koje Se Izvode I Pomoću Koje Se Objašnjavaju Brojne Druge Ekonomske Kategorije. Valja Međutim Imati U Vidu Da U Interpretaciji Adama Smita Nije Uvek Jasno Značenje Tog Rada Koji Predstavlja Odrednicu Vrednosti Robe. Izgleda, Naime, Da Su Moguće Dve Varijante - Da to Bude Stvarno Utrošeni Rad U Proizvodnji Ili Pak, Rad Koji Se Može Kupiti Za Određenu Vrstu Robe.    
taj Problem Će Rešiti David Rikardo Tako Što Je Utemeljio Stav Da Vrednost Robe Određuje Rad Koji Je Utrošen U Njenoj Proizvodnji. On Je Međutim Istovremeno Otvorio Problem Količine Tog Rada, Jer Se - Zavisno Od Uslova Proizvodnje - Po Jedinici Proizvoda Individualno Troše Različite Količine Rada. Razvijajući Dalje, Potpunije I Konsekventnije Teoriju Radne Vrednosti Koju Su Utemeljili Engleski Ekonomisti V. Peti, A. Smit I D. Rikardo, Karl Marks Je U Ekonomskoj Literaturi Označen Kao Njen Najistaknutiji Predstavnik. Pored Ostalog, On Je Razotkrio Suštinu Same Vrednosti Robe (U Apstraktnom Radu), Ali Je Istovremeno Objasnio Da Je Veličina Vrednosti Robe Određena  društveno Prosečnom Količinom Tog Rada Koja Se U Datim Uslovima Utroši Po Jedinici Proizvoda. Valja, Međutim, Istovremeno Imati U Vidu Da Je Marksov Poseban Doprinos Razvoju Teorije Radne Vrednosti Njegovo Učenje O Višku Vrednosti, Jer Je Time Utvrdio Polaznu Osnovu Za Kritičku Analizu Kapitalističkog Načina Proizvodnje.

Polovicom Xix Stoljeća Karl Marx Je U Londonu Izučavao Spise Engleskih Nacionalnih Ekonomista. Ekonomisti Njegovog Vremena Bili Su Složni U Tome Da Se Ekonomski Ciklus Sastoji Od Četiri Kotača: Proizvodnje, Raspodjele, Razmjene I Potrošnje. Neki Su Davali Prednost Razmjeni, Drugi Potrošnji, A Marx Je Tvrdio Da Primat Pripada Proizvodnji. Jer Se Najprije Mora Nešto Proizvesti, Da Bi Se Moglo Raspodijeliti, Razmjenjivati I Trošiti. U Jednom Uvodu Svojoj Ekonomskoj Teoriji U Nastanku Napisao Je Da Su Iznimke Postojale U Primitivno Doba, Kad Su Nomadi-Ratnici Živjeli Isključivo Od Pljačke. Ali Je I Ta Opljačkana Dobra Netko Morao Proizvesti! Dakle, Mora Postojati Klasa Proizvođača Da Bi Klasa Ratnika I Parazita Mogla Otimati I Trošiti.

* 1. **Marksov Pojam „ Otuđenja „**

Karl Marks Smatra Da Je Hegelova Kritika Otuđenja Zapravo Još »nejasna« i »mistifikovana Kritika«. Takođe Smatra Da Religiozno Otuđenje Nije Jedino Niti Suštinsko Čovekovo Otuđenje, Jer Se Čovek Duhovno Otuđuje I U Moralu, Filozofiji, Umetnosti, Ekonomski U Obliku Robe, Novca, Kapitala, A Društveno U Vidu Države, Prava, Raznih Institucija. Analizirajući Razne Oblike Otuđenja Čoveka, Posebno U Svojim Ranim Radovima (Npr. U »kritici Hegelove Dijalektike I Filozofije« i U «ekonomsko-Filozofskim Rukopisima«), Marks Piše:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | „ Celokupna Istorija Otuđenja I Celokupno Ukidanje Otuđenja Nije, Stoga, Ništa Drugo Do Istorija Proizvodnje Apstraktnog, Tj. Apsolutnog Mišljenja, Logičkog Spekulativnog Mišljenja „ |  |
|  |

Marks Otuđenje Stavlja U Društveni Okvir, Objašnjavajući Da Se Čovek Otuđuje Uvek U Konkretnom, Klasnom Društvu, Te Da Je Prvi I Suštinski Preduslov Razotuđenja Ukidanje Klasnog Društva, Odnosno Svih Životnih Uslova Koji Čoveka Stavljaju U Položaj Ropske Zavisnosti Od Spoljnjih Ekonomskih, Društvenih Ili Ideoloških Moći.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | „ Otuđenje Radnika U Njegovom Proizvodu Znači Ne Samo Da Je Njegov Rad Postao Predmet Spoljne Egzistencije Nego Da Rad Egzistira Izvan Njega, Neizavisno, Tuđe I Postaje Njemu Nasuprot Samostalna Sila, Da Mu Se Život Koji Je Dao Predmetu Suprotstavlja Neprijateljski I Strano.“ |  |
|  |

Čovek, Otuđujući Se Od Svog Dela, Istovremeno Se Otuđuje I Od Samog Sebe. Stoga Je Osnovi Različitih Vrsta Otuđenja Pre Svega Otuđenje Čoveka Od Sebe Sama, Od Svojih Pravih Mogućnosti.

1. **Alfred Marshall – Maršalijanska Škola**

Maršalijanska Škola Ekonomske Misli Je Dobila Naziv Po Alfredumaršalu (1842-1924). Alfred Maršal Je Bio Jedan Od Najpoznatijih Engle-Skih Ekonomista Marginalističkog Pravca Ekonomske Misli.Glavno Maršalovo Delo Zove Se „principi Ekonomike“ Objavljeno Je1890. Godine.

Doživelo Je Mnoga Izdanja I Dugo Vremena Služilo Kao Udž-Benik Ekonomije. Dobrim Delom Ono I Danas Služi Kao Osnovica Mikro-Ekonomske Analize, Tj., Analize Cena I Raspodele (Najamnine, Profita, Ka-Mate I Rente). Još U Nazivu Svog Dela „principi Ekonomike“, Maršal Uvodinaziv „ekonomika“ (Economics) Kao Novo Ime Za Ekonomsku Nauku.Maršalijanska Škola Ima Još Dva Naziva. Prvi Je Kembridžska, A Dru-Gi Neoklasična Škola Ekonomske Misli. Naziv Kembridžska Dobila Je Zbogtoga Što Je Alfred Maršal Bio Dugogodišnji Profesor Ekonomije Na Kem-Bridžskom Univerzitetu. Naziv Neoklasična Dobila Je Zbog Toga Što Jemaršal U Svojoj Teoriji Vrednosti U Izvesnoj Meri Prihvatio Stavove Klasič-Ne Škole Ekonomske Misli. Praktično, Radi Se O Pomirenju Teorije Troško-Va Proizvodnje Džona Stjuarta Mila Sa Marginalističkom Koncepcijomvrednosti, Odnosno Sa Teorijom Marginalne Korisnosti Koju Su Razvilipredstavnici Bečke Psihološke Škole. Drugim Rečima, Maršal Analiziraju-Ći Poreklo Vrednosti Robe, Povezuje Faktore Koji Utiču Na Vrednost Robe Na strani Ponude Sa Faktorima Koji Utiču Na Vrednost Robe Na Strani Tražnje

**4.1 Analiza Ponude I Tražnje**

Jedan Od Najvažnijih Zakona Koje Je Maršal Izveo Je Zakon Tražnje.Pri Izvođenju Zakona Tražnje, On Je Pošao Od Tržišnog Stanja Slobodnekonkurencije. Prvo Je Formirao Šemu Tražnje. U Šemi Je Prikazao Različitekoličine Nekog Dobra Koje Bi Bile Kupljene Pri Različitim Nivoima Cena.Svakom Nivou Cena Odgovara Određena Tražnja Nekog Ekonomskog Do-Bra. Šema Tražnje, Je U Stvari, Grafički Prikaz Krive Tražnje. Na Apscisi Jeobeležena Količina Ekonomskog Dobra, A Na Ordinati Cene. Potom Maršalizvodi Zakon Tražnje Koji Glasi: Tražnja Za Nekim Ekonomskim Dobrom Raste Sa Svakim Padom Cena, A Smanjuje Se Sa Svakim Porastom Cena. Danasse U Svim Savremenim Udžbenicima Ekonomije Tržišna Stanja Prikazujugrafičkim Instrumentima Koje Je Prvi Prikazao Maršal.Izvođenjem Zakona Tražnje, Maršal Je Ušao U Probleme Elastičnostitražnje. Pokazuje Kako Kretanje Cena Utiče Na Kretanje Obima Tražnje.„elastičnost Tražnje Je Velika Za Visoke Cene, Ona Je Velika Ili Bar Znatna Za srednje Cene, Međutim, Ona Opada Ukoliko Cena Pada, A Postepeno Išče-Zava Ako Taj Pad Cena Ide Tako Daleko Da Se Dostigne Nivo Zaposlenosti.“

Analiza Ponude I Potražnje Pokazuje Na Koji Način Tržni Mehanizam Rješava Ekonomskeprobleme; Što, Kako I Za Koga. Pokazuje Kako Novčani Glasovi Određuju Cijene I Količinerazličitih Dobara I Usluga.

Primera Radi, Tražnja Za Neophodnim Životnim Namirnicama, Naročito Ži-Taricama, Manje Je Elastična Nego Tražnja Za Industrijskim Proizvodima koji Ne Zadovoljavaju Elementarne Egzistencijalne Potrebe Ljudi.Posmatrajući Odnos Cena Prema Korisnosti, Maršal Uvodi I Katego-Riju Potrošački Višak. Potrošački Višak Objašnjava Tako Što Za Primer Uzi-Ma Potrošača Koji Je Voljan Da, Za Proizvode Koji Mu Zadovoljavaju Neop-Hodne Životne Potrebe Kao Što Su So, Šećer Šibice I Slično, Plati Veći Iznosnego Što Je Postojeća Tržišna Cena Datog Dobra. Razlika Između Iznosa Ko-Ji Je Potrošač Spreman Da Plati I Tržišne Cene Određenog Proizvoda Pred-Stavlja Potrošački Višak

Mehanizam Ponude I Potražnje, Osim Za Analizu Služi Da Bi Se Predvidio Utjecaj Promjeneekonomskih Uvjeta Na Cijene I Količine. U Poljoprivredi On Se Koristi Za Procjenu Utjecaja Nizamjera Agrarne Politike Na Reakciju Proizvođača, Prerađivača, Trgovaca I Potrošača. Primjerice,Kako Će Premije Za Mlijeko Utjecati Na Proizvodnju Mlijeka U Nekoj Zemlji. Odnos Između Tržišne Cijene Dobara I Količine Toga Dobra, Koje Se Kupuje, Naziva Se Križaljka(Shema) Potražnje, Odnosno Njezin Slikovni Prikaz Daje Krivulju Potražnje. Krvulja Potražnjeima Padajući Smjer. Uzrok Za to Su Efekt Dohotka I Efekt Supstitucije.

Efekt Dohotka Kaže Da Ako Se Ništa Drugo Ne Promjeni, A Raste Cijena Proizvoda, Potrošačevdohodak Se Smanjuje I On Kupuje Manje Proizvoda.

Efekt Supstitucije Kaže, Ako Raste Cijena Jednog Dobra, A Sve Ostalo Ostaje Isto, Da Dio

Potrošača Zamjenjuju to Dobro S Njegovim Supstitutom, Odnosno Dolazi Do Smanjenja

Potražnje. Postoje Iznimke Kad Rast Cijena Ne Vodi Do Smanjenja Potražnje, Odnosno Kad Pad

Cijena Ne Vodi Do Povećanja Potraživane Količine. To Su Giffenov Paradoks, Veblenov Efekt I

Slučaj "Špekulacije."

Pojam Elastičnosti Nužno Je Razumjeti Kako Bi Se Dublje Mogli Istraživati I Razumijevati

Problemi Ponude I Potražnje. Elastičnost U Općem Smislu Označava Osjetljivost Neke

Ekonomske Veličine Na Promjene Druge Ekonomske Veličine S Kojom Se Nalazi U Određenom

Zavisnom Odnosu. Odnosno Kako Promjena Jedne Ekonomske Veličine Utječe Na Promjenu

Ekonomske Veličine, Primjerice Cijena Na Potražnju, I Sl.

**4.2. Teorija Vrijednosti**

Kao Što Je Već Rečeno, Maršal Je U Svojoj Teoriji Vrednosti U Izvesnojmeri Prihvatio Stavove Klasične Škole Ekonomske Misli O Vrednosti. Naime,Prihvatio Je Teoriju Troškova Proizvodnje Džona Stjuarta Mila, Koji Je Pri-Padao Klasičnoj Školi Ekonomske Misli, I Pomirio Je Sa Marginalističkomkoncepcijom Vrdnosti, Odnosno Sa Teorijom Marginalne Korisnosti Koju Surazvili Predstavnici Bečke Psihološke Škole.

U Suštini, Maršal Je Povezaofaktore Koji Utiču Na Vrednost Robe Na Strani Tražnje Sa Faktorima Koji Uti-Ču Na Vrednost Robe Na Strani Ponude. Tražnja, Odnosno Korisnost (Mar-Ginalistička Koncepcija Teorije Vrednosti) I Ponuda, Odnosno Troškovi Pro-Izvodnje, (Teorija Troškova Džona Stjuarta Mila), Deluju Zajednički U Odre-Đivanju Vrednosti, Tj. Cena Robe.Izvodeći Teoriju Vrednosti, Maršal Je U Analizu Uveo Kategorije Cena tražnje I Cena Ponude. U Skladu Sa Marginalističkom Koncepcijom Teori-Je Vrednosti, Cena Tražnje Je Cena Krajnje (Marginalne) Jedinice Jednog Do-Bra Koja Ima Marginalnu Korisnost. U Stvari, To Je Marginalna Cena Tra-Žnje. U Skladu Sa Teorijom Troškova, Cena Ponude Predstavlja Ukupnusumu Troškova Faktora Proizvodnje Za Količinu Jedne Robe Na Tržištu U Da-To Vremeobrazlažući Svoju Teoriju Vrednosti Maršal Polazi Od Situacije Kada je Na Tržištu Ponuda Mala. U Tom Slučaju Cena Tražnje Je Veća Nego Što Jecena Ponude. Tada Proizvođači I Prodavci Nastoje Da Povećaju Ponudu.Kada Je Stanje Suprotno I Ponuda Velika, Cena Tražnje Je Manja Od Cene Po-Nude. Tada Proizvođači I Prodavci Nastoje Da Smanje Ponudu. Kada Je Ce-Na Tražnje Jednaka Ceni Ponude, Proizvedena Količina Je U Ravnoteži. Ka-Da Su Tražnja I Ponuda U Ravnoteži, Količina Robe Koja Je Proizvedena Zo-Ve Se Ravnotežna Količina, A Cena Po Kojoj Se Ta Roba Prodaje Naziva Se Rav-Notežna Cena.Dalje Razvijajući Svoju Teoriju Vrednosti, Maršal Traži Odgovor Na pitanje: Da Li Na Vrednost Odnosno Cenu Nekog Dobra Veći Uticaj Ima Cena tražnje Ili Cena Ponude? U Analizu Uvodi Element Vremena Koje Je Potreb-No Nekom Dobru Da Bude Prodato. Misli Na Vreme Od Trenutka Kada Od-Ređeni Proizvod Izađe Na Tržište Do Trenutka Prodaje Tog Proizvoda. Na osnovu Takvog Pristupa U Istraživanju, Maršal Je Došao Do Zaključka Da od Dužine Vremena Koje Roba Čeka Da Bi Bila Prodata Zavisi Da Li Na Cenuima Veći Uticaj Tražnja (Cena Tražnje) Ili Ponuda (Cena Ponude, Odnosnotroškovi Proizvodnje).

Kada Roba Čeka Na Prodaju Vrlo Kratak Period, Uticaj Tražnje Na Ce-Nu Je Veći Nego Uticaj Ponude. To Je, Primera Radi, Slučaj Kod Lako Kvarlji-Ve Robe Koja Mora Da Se Proda Za Jedan Dan (Takva Roba Je Bila Sveža Riba dok Nisu Postojali Zamrzivači). U Tom Slučaju Prodavci Moraju Da Prista-Nu Na Cenu Tražnje Ili Će Roba Da I'm Propadne. Dakle, Tražnja Diktira Ce-Nu Robe Bez Obzira Na Troškove Proizvodnje. Cena Koju Diktira Tražnja Unavedenom Slučaju Kada Roba Čeka Na Prodaju U Toku Vrlo Kratkog Pe-Rioda Je Tržišna Cena.Kada Roba Čeka Na Prodaju Kratak Period, Najviše Do Godinu Dana, Itada Tražnja Utiče Na Cenu Robe, Ali Znatno Manje Nego Kada Je U Pitanjuvrlo Kratak Period Zbog Toga Što Je Ponuda U Razdoblju Od Godinu Dana Umogućnosti Da Se Prilagodi Tražnji. To Prilagođavanje Ponuda Može Da Seizvrši Promenama U Intenzitetu Korišćenja Postojećih Proizvodnih Resur-Sa, Odnosno Ne Mora Da Menja Obim Radne Snage I Osnovnog Kapitala. Ce-Na Robe Koja Čeka Na Prodaju Kratak Period Naziva Se Subnormalna Cena.Kada Roba Čeka Na Prodaju Dugi Period, Na Primer Nekoliko Godina,Tada Je Ponuda U Situaciji Da Utiče Na Cene Jer Ima Dovoljno Vremena Da prilagodi Sve Faktore Proizvodnje, Odnosno Da Promeni Obim Angažova-Nog Kapitala, Radne Snage I Sam Obim Proizvodnje. Cena Robe Koja Čeka na Prodaju Dug Period Naziva Se Normalna Cena Zato Što Ona Teži Da Se Iz-Jednači Sa Troškovima Proizvodnje.

**4.3. Teorija Raspodjele**

Po Maršalovim Shvatanjima, Isti Faktori Koji Određuju Vrednost, Od-Nosno Cenu Ekonomskih Dobara, Određuju Vrednost, Odnosno Cenu Fak-Tora Proizvodnje: Rada, Kapitala, Zemlje I Proizvodne Organizacije (Za Mar-Šala Je Četvrti Faktor Proizvodnje Proizvodna Organizacija).

Cene Faktora proizvodnje Su Istovremeno I Dohoci Pojedinih Društvenih Klasa:

1) Na-Jamnina Kao Cena Rada Je Dohodak Radničke Klase,

2) Kamata Kao Cena Ka-Pitala Je Dohodak Vlasnika Kapitala,

3) Renta Kao Cena Zemlje Je Dohodakvlasnika Zemlje I

4) Profitodnosno Preduzetnička Dobit Kao Cena Pred-Uzetnika Je Dohodak Preduzetnika, Odnosno Organizatora Proizvodnje.

Dakle, Svaki Vlasnik Nekog Od Faktora Proizvodnje Dobija Svoj Udeo Uraspodeli Po Osnovu Vlasništva Nekog Od Faktora Proizvodnje.Kao I Svako Ekonomsko Dobro, Tako I Faktori Proizvodnje Imajusvoju Tražnju I Ponudu. Proizvođač Ekonomskog Dobra Će Uposliti Nekifaktor Proizvodnje Samo Do Granice Do Koje Mu Se to Isplati.

Marshall  je  na  raznim  mjestima  u  svojim  'principima  ekonomike'  naznačio  da  bi  zanajefikasniju Alokaciju Resursa Sve Inpute Trebalo Upošljavati Do Tačke Na Kojoj I'm Je Graničniproizvod Jednak Graničnim Troškovima. Produktivnost Svakog Faktora Proizvodnje Podliježeopadajućim Prinosima.Renta Je Prinos Inputima Čija Je Ponuda Apsolutno Fiksna I Bez Alternativnih Prilika, Ali Jemarshall Identficirao ¨kvazirentu¨. Kvazirenta Je U Marshallovom Smislu Prinos Privremenofiksnim Faktorima Posvećenim Proizvodnji U Kratkome Roku , Tj. Samo Varijabilni Troškovi Određuju Cijenu U Kratkome Roku. Na Dugi Rok, Prinosi Ovim Fiksnim Ulaganjima Moraju Bitipokriveni Tržišnom Cijenom, Ili Će Kapital Napustiti Određenu Gospodarsku Granu.Marshallova Obrada Prinosa Radu Možda Je Najzanimljiviji Dio Njegova Razmatranja Raspodjele.Potražnja  za Radom Ovisi O Njegovoj Graničnoj Produktivnosti, Kao I Potražnja Za Bilo Kojimfaktorskim Inputom.

**4.4 Teorija Dohotka**

Marshall-Ova Formula: Md = K - Y        (Y =y \* P,   y = Dohodak Po Stalnim Cijenama)  
                                         md = Potražnja Za Novcem  
                                         y = Nominalni Dohodak, Tj. Dohodak U Tekućim Cijenama  
                                          K = Marshallov Koeficijent – Pokazuje Dio Dohotka Kojeg Ekonomski Subjekti drže U Obliku Novca; K Je Obrnuto Proporcionalan Brzini Optjecaja Novca, Tj.    
                                                K = 1 / V; 0 < K < 1

Parametar Dohotka Je Više Nego Bilo Koji Drugi Parametar Dobio Alternativna Tumačenja U Postmarshalijanskoj Literaturi O Potražnji. Kad Padne Cijena Nekog Dobra Događaju Se Dvije Stvari.Prvo, Ono Je Jeftinije U Odnosu Na Ostala Dobra U Potrošačevom Budžetu, Te Će Potrošač Timdobrom Zamijenit Druga (Supstitucijski Efekat Promjene Cijene); Drugo, Povećanjem Kupovnemoći Novca Raste Potrošačev Realni Dohodak, Te Će Potrošač Kupovati Više Svih Normalni Dobaraiz Svog Budžeta (Dohodovni Efekt Promjene Cijene).

U Svojoj Je Analizi Opadajuće Granične Cijene Marshall Iskazao Pretpostavljenu Konstantnostkupovne Moći Novca (Ili Dohotka) Kako Slijedi:

Što Je Veća Količina Stvari Koju Neka Osoba Ima, Uz Uvijet Da Ostale Stvari Ostani Jednake (Tj. Dakupovna Snaga Novca I Količina Novca Na Njezinu Raspolaganju Ostane Isti), To Će Niža Biti Cijenkoju Će Platiti Za Malo Veću Količinu Te Stvari: Ili Drugim Riječima, Njezina Se Granična Cijenapotražnje, Za Tu Stvar Smanjuje

1. **J. M. Keynes – Kejnsijalizam**

Dž.М.Kejns ( 1883-1946 ) Je Bio Jedan Od Velikih Mislilaca Xx Veka. Centralna Figura Zbivanja Na Intelektualnom, Državnom, Ekonomskom, Filozofsko-Političkom Planu. Kejnsov Fundamentalni Doprinos, Po Rečima R.Skidelskog, Je Da Ne Znamo, Niti Možemo Da Izračunamo, Šta Će Doneti Budućnost.3 U Tom Svetu Novac Je Psihološka Sigurnost Naspram Neizvesnosti. Najvažniji Izvor Razumevanja Biznisa Poticao Je Iz Njegovog Ličnog Pravljenja Novca: Njegovo Poznavanje Spekulativnog Instikta Učinilo Ga Je Velikim Ekonomistom, Zapisao Je Njegov Drug Nikolas Davenport.

Svoju Nacionalnu Reputaciju Stiče Objavljivanjem Brošure Ekonomske Posledice Mira, Pošto Je Napustio Britansku Delegaciju Na Versajskim Pregovorima. Važno Poglavlje U Njegovom Životu Vrzano Je Za Kritikovanje Čerčilovog Povratka Zlatnom Standardu, 1 = 4.86 $. U Čuvenom Pamfletu Ekonomske Posledice G. Čerčila, Kejns Je Ukazao Da Će Precenjena Funta Za Oko 10% Usloviti Pad Izvoza, Pa Će Potreba Da Se Održi Konkurentnost, Izvršiti Pritisak Na Nadnice, Da Se One Smanje, Što Će Dovesti Do Talasa Štrajkova. Bio Je to Uvid U Slavnu Kejnsovu Sekvencu, Rigidnosti Nadnica I Mehanizma Prilagodjavanja, Pa Kao Rezultat Takvog Razmišljanja Nastaje I Njegova Knjigakraj Lesefera.

U Svojoj Knjizi Opšta Teorija Zaposlenosti, Kamate I Novca, Objavljenoj 1936. God. I Koja Predstavlja Bibliju Kenzijanizma, Ističe: '' Ideje Ekonomista I Političkih Filozofa I Kada Su U Pravu I Kada Nisu, Uticajnije Su Nego Što Se to Obično Misli. Svet Se Stvarno Skoro Jedino Po Njima Upravlja. Praktični Ljudi, Koji Uobražavaju Da Su Potpuno Po Strani Od Bilo Kakvih Intelektualnih Uticaja, Obično Su Robovi Nekog Pokojnog Ekonomiste...Ljudi Očekuju Sa Izuzetnim Nestrpljenjem Korenitiju Dijagnozu; Kao Retko Kada Su Spremni Da Je Prihvate, Žele Da Je Isprobaju, Ako Se Iole Učini Tačna.''4

''Mada Je Savremeno Stanje Makroekonomije Nalik Bojnom Polju Na Kome Su Pukovi Ekonomista Okupljeni Pod Različitim Zastavama, Naše Je Mišljenje, Da Bi Se Trebalo Odupreti Iskušenju, Da Se Ustanovi Nekakav Restriktivni I Jedinstveni Konsenzus, I to Zato Što Je Malo Verovatno Da Pravi Odgovori Mogu Proisteći Iz Nekakve Čiste Ekonomske Dogme, Zaključuje B.Snoudon.'' Tokom Istorije, Nastalo Je Dosta Ekonomskih Škola, Koje Možemo Razlikovati Po Njihovom Mestu U Razvoju Makroekonomske Misli I Njihovom Glavnom Doprinosu Makroekonomskoj Analizi.

Središnje Mesto U Kejnsovoj Ekonomiji Pripada Ideji Efektivne Tražnje, U Uslovima Zaostajanja Tražnje Za Ponudom, Proizvodnja Se, Ako Se Ništa Ne Učini, Mora Smanjivati Da Bi Se Na Nižem Nivou Uspostavila Ravnoteža, Samo Sada Na Nivou Ispod Pune Zaposlenosti. Svetska Depresija Dvojako Je Podstakla Njegovo Mišljenje: Prvo, Konačno Su Raspršene Iluzije U Delotvornost Monetarne Politike I Drugo, Pažnja Je Skrenuta Sa Britanije Na Sad. U Središte Interesovanja Dolazi Pitanje: Šta Je to Što Određuje Obim Proizvodnje U Novčanoj Privredi?

Tri Su Veoma Važna Kejnsova Doprinosa:

* 1. Ustanovljenje Makroekonomije Kao Ekonomske Discipline
  2. Kvantifikacija Makroekonomskih, Državnih Bilansa
  3. Obnavljanje Poverenja U Kapitalistički Tržišni Sistem, Naspram Totalinarnih Režima

**5.1 Najveći Keynsovi Doprinosi**

Zaokret Od:

A) Mikro Ka Makro Analizi  
b) Kratkog Ka Dugom Roku  
c) Monetarnih Ka Realnim Agregatima

D) Varijacijama Cena Ka Varijacijama Količina

2. Hipoteza O Agregatnoj Potrošnji I Štednji Kao Stabilnim Funkcijama Dohotka

3. Razdvojenost Štednje I Investicija Koji Se Mogu Uravnotežiti Samo Promenama Dohotka  
4. Tumačenje Tražnje Za Novcem Pomoću Spekulativnog I Transakcionog Motiva  
5. Određenost Nivoa Realnih Nadnica Obimom Zaposlenosti

* Ustanovljenje Makroekonomije Kao Ekonomske Discipline
* Kvantifikacija Makroekonomskih, Državnih Bilansa
* Obnavljanje Poverenja U Kapitalistički Tržišni Sistem, Naspram Totalinarnih Režima

Najvažnije Karakteristike Su:

1. Naglasak Na Kratak Rok;  
2. Pretpostavlja Se Da Su Nadnice I Očekivanja Fiksni Na Kratak Rok;  
3. Agregatna Kriva Ponude Je Fiksna Na Kratak Rok;  
4. Pretpostavlja Se, Da Su Nadnice Rigidne Naniže;  
5. Ne Protive Se Politici Kontrole Nadnica I Cena;  
6. Skloni Su Diskrecionoj Monetarnoj I Fiskalnoj Politici, Kojom Se ''Upravlja'' Makroekonomijom;

7. Veruju Da Bi Bez ''Upravljanja'', Makroekonomija Iskusila Spori Rast, Nezaposlenost, Nestabilnost;

8. Veruju Da Je Makroekonomija Složena I Da Se Njeno Poznavanje Mora Temeljiti Na Studijama Slučaja;

Kejns Nije Pridavao Značaj Problemu Inflacije, I to Je Razlog Osporavanja Kenzijanizma I Opravdavanja Monetarizma.

Tri Psihološke Sklonosti:

1. Potrošnji Pojedinaca/potrošača

2. Investiranju Produzetnika I

3. Preferencija Likvidnosti Imalaca Novca

Neposredno Pred Rat, 1939.God. U Nizu Memoranduma I Članaka Razvija Kejnsov Plan, Koji Je Trebao Da Bude Osnovica Svetskih Finansija: Na Osnovu Tekućih Zlatnih Rezervi, Emitovala Bi Se Svetska Valuta-Bankor; Zemlje Bi Se Zaduživale Do Tog Iznosa, A U Slučaju Prekoračenja Bi I'm Bili Stavljani Dodatni Krediti U Uslovima Upravljanih Relativno Fiksnih Deviznih Rezervi.

Srž Kejnsovih Ideja Se Nalazi U Opštoj Teoriji Zaposlenosti, Kamate I Novca, Za Koju Jesam Autor Verovao Da Po Svojoj Opštosti Neoklasičnu Ekonomiju Pretvara U Posebanslučaj. Ključna Kejnsova Ideja Je Postojanje Nevoljne Zaposlenosti, Koja Pokazuje Dakapitalizam Nije Samouravnotežavajući Sistem. Takva Nezaposlenost Duguje Se Nedostatkuagregatne Tražnje, Koja Predstavlja Zbir Tražnje Potrošača I Investitora. Po Njemu, Ako Jeagregatna Tražnja Nedovoljna Treba Je Povećati I to Trećim Elementom- Državnompotrošnjom.

Kejns Je Pri Tom Arbitrarno Pošao Od Hipoteze, Prema Kojoj Sa Rastom Dohotka,Potrošnja Apsolutno Raste, Ali Tako, Da Relativno Zaostaje – I to Je Nazvano Kejnsovomhipotezom O Apsolutnom Dohotku. Po Toj Teoriji Potrošnja Je Veća Kod Siromašnih, Negokod Bogatih, A Tokom Vremena Sa Rastom Dohotka, Biva Relativno Sve Manja. Kejns Jesmatrao Da Će Problem Nedovoljne Agregatne Tražnje Biti Sve Veći, Ukoliko Društvo Postajesve Bogatije, I Da Zato Neće Biti Dovoljno Investicija, Što Će Prouzrokovati Nezaposlenost Idruštvo Gurati U Sve Dublju Krizu. Zato Što Se Procesi Ubrzavaju, Zbog Akceleratorskogefekta Na Potrošnju I Multiplikatorskog Efekta Na Investicije. Тај Multiplikatorski Efekatpodrazumeva Međuzavisnost Svih Od Sviju, Nedeljivost Ekonomske Krize Koja Pogađa Sve,Neke Pre I Bolnije, Ali I One Bogatije I Ona Je Ubedila Javnost, Da Se Intervencionističkaekonomska Politika Mora Primenjivati Za Otklanjanje Nezaposlenosti. Ravnotežu Remeteinekcije, Koje Predstavljaju Određeni Priliv U Sistem, Kao Nove Investicije I Curenje, Odliv,Predstavljeno Kao Štednja. Тeret Njihovog Uravnoteženja Po Neoklasici Treba Da Podnesekamata, Koja Ćw Uravnotežiti Ponudu Sa Tražnjom Kapitala, Baš Kao Što Ponuda I Tražnja Natržištu Rada Određuju Obim Zaposlenosti I Visinu Nadnica. Međutim to Se Ne Dešava, Jer Seneravnoteža Sa Jednog Tržišta Prenosi Na Drugo; Pošto Je Visina Dohotka Ogređena Nivoomagregatne Tražnje, Kriza Je Neminovna I Kao Zaraza Veoma Brzo Se Širi. Umestoautonomnih Tržišta, Kejns Predlaže Njihovo Agregiranje, A Država Treba Dainstrumentalizuje Nivoe Investicija I Štednje Radi Realizacije Pune Zaposlenosti. I Upravu Tuse Nalazi Najslabija Tačka Kejnsove Analize: Pretpostavka Kejnsovog, Naspram Piguovogefekta Je Da Će Transmisija U Kojoj Primat Imaju Realni Naspram Monetarnih Agregatapokrenuti Privredu I Bez Plaćanja Cene U Inflaciji, Ili U Postkenzijanskoj Varijanti Uzanemarljivo Niskoj Inflaciji.

**5.2 Opsta Teorija Zaposlenosti**

Kejnsova Knjiga Opšta Teorija Zaposlenosti, Kamate I Novca Objavljena Je 1936. Godine. Izlazak Ove Knjige Predstavlja Početak Nove Etape U Razvoju Ekonomske Misli. Početak Te Nove Etape Obično Se Naziva „kejnsijanska Revolucija“. Diskusije Koje Je Ta Knjiga Izazvala Literatura, Naročito Anglosaksonska, Jedva Da Ima Presedana U Istoriji Ekonomske Misli. Ona Što Je Sam Kejns Pisao O Uspehu Rikarda U Odnosu Na Maltusa, Može Dobrim Dijelom Da Se Primeni Na Njega U Odnosu Na Prethodnu, Marginalističku Ekonomsku Misao. Kejnsova Makroekonomska Analiza, Analiza Makroekonomskih Agregata, Potiskuje Mikroekonomsku Analizu.

Džon Majnard Kejns (John Maynard Keynes, 1883 - 1946) Rođen Je U Kembridžu, Poznatom Univezitetskom Centru Engleske. Na Kembridžu Je Njegov Otac Predavao Ekonomiju I Bio Učenik Tada Najpoznatijeg Engleskog Ekonomiste Alfreda Maršala, Šefa Katedre Političke Ekonomije Na Kembridž Univerzitetu.

Kejns Spada U Red Retkih Ekonomista Koji Nisu Bili Čisto Akademski Teoretičari. On Je Veoma Čvrsto Bio Povezan Sa Privrednom Praksom I Uzimao Je Vidnog Učešća U Rešavanju Tekućih Ekonomsko-Političkih Pitanja Engleske.

Svoje Glavno Dijelo, Opšta Teorija Zaposlenosti, Kamate I Novca, Kejns Je Uputio Svojim Kolegama Ekonomistima Koji Su Se, Kao I On, Vaspitavali U Duhu „tradicionalne“ Maršalijanske Ekonomske Teorije. Namera Mu Je Bila Da Prvo Njih Ubedi U Potrebu Za Ponovnim Kritičkim Ispitivanjem Osnovnih Pretpostavki Te Teorije. Istupa Sa Novim Shvatanjima. Nastoji Da Izbegne Tradicionalne Ideje, Koje Su Bile Duboko Ukorenjene Među Univerzitetskim Ekonomistima, Da Izbegne Uobičajeni Način Razmišljanja I Izražavanja. Unosi Izvesnu Novu Terminologiju. Opšta Teorija Zaposlenosti, Kamate I Novca Posvećena Je Proučavanju Snaga Koje Utiču Na Promene U Obimu Ukupne Proizvodnje I Zaposlenosti.

### 

**5.3 Karakteristike Kenzijanske Ekonomije**

Najvažnije Karakteristike Su:  
1. Naglasak Na Kratak Rok;  
2. Pretpostavlja Se Da Su Nadnice I Očekivanja Fiksni Na Kratak Rok;  
3. Agregatna Kriva Ponude Je Fiksna Na Kratak Rok;  
4. Pretpostavlja Se, Da Su Nadnice Rigidne Naniže;  
5. Ne Protive Se Politici Kontrole Nadnica I Cijena;  
6. Skloni Su Diskrecionoj Monetarnoj I Fiskalnoj Politici, Kojom Se ''Upravlja''makroekonomijom;

7. Veruju Da Bi Bez ''Upravljanja'', Makroekonomija Iskusila Spori Rast, Nezaposlenost, Nestabilnost;

8. Veruju Da Je Makroekonomija Složena I Da Se Njeno Poznavanje Mora Temeljiti Na

Studijama Slučaja;

Kejns Nije Pridavao Značaj Problemu Inflacije, I to Je Razlog Osporavanja Kenzijanizma

I Opravdavanja Monetarizma. Kejnsova Teorija Tumači Se Kao Ograničeno Napuštanje Neoklasičnog Modela, Utoliko Što Počiva Na Tri Makroekonomska Agregata, Koji Su Zbirno Uzeti, Postavljeni Na Psihologiji Pojedinca, Kao Preduzetnika I Potrošača; Razlika Je U Tome, Da Se Kod Neoklasika, Njihovo Ponašanje Smešta U Okvire Izvesnosti, Nenarušene Intertemporalne Ravnoteže, A Kod Kejnsa U Uslove Neizvesnosti.19 Ponašanje Pojedinca Utemeljeno Je Na Graničnoj Sklonosti Potrošnji, Preduzetnika Na Marginalnoj Efikasnosti Kapitala, A Vlasnika Kapitala Na Preferenciji Likvidnosti. Kejns Nastoji, Da Na Najbolji Način Opiše Dve Najvažnije Faktorske Cene – Nadnice ( Rad ) I Kamata ( Kapital ) – Menjaju Svoju Prirodu I Postaju Rigidne, Tako Da Nadnice Nisu Više Nezavisno Određene Na Tržištu Rada, Sučeljavanjem Ponude I Tražnje, Već Su, Kao Efektivna Tražnja U Funkciji Dohotka, A Kamata Nije Produkt, Sučeljavanja Ponude I Tražnje Na Tržištu Kapitala, Već Je Kao Preferencija Likvidnosti, Premija Za Odricanje Od Najlikvidnijeg Oblika Imovine – Gotovine U Uslovima Neizvesnosti. Nezavisna Tržišta Rada I Kapitala Kod Kejnsa, Tako Bivaju Objedinjena Opštom Neizvesnošću, Koja Zato Nameću Egzogenu, Državnu Regulaciju.

Otuda Tri Veličine, Tj. Tri Psihološka Zakona Na Kojima Kejns Zasniva Model Agregatne Tražnje:

1. Sklonost Potrošnji, Kao Udeo Potrošnje U Dohotku;  
2. Preferencija Likvidnosti, Po Kojoj Je Kamata Nagrada Za Odricanje Od Novca, Kao

Najlikvidnijeg Oblika Imovine U Uslovima Neizvesnosti;

3. Marginalna Efikasnost Kapitala, Kao Dodatni Prinos Koji Se Očekuje Od

Investicija.

**5.4. Ključne Odrednice Kejnsove Ekonomije**

Ključne Odrednice Su Sledeće:

* 1. Privreda Je U Osnovi Nestabilna I Izložena Nepravilnim Šokovima, Koji Proističu Iz Promena Granične Efikasnosti Investicija Usled Promena Očekivanja Preduze- Tnika ( Kejnsov '' Životinjski Instikt '' );
  2. Privreda Će, Ako Je Prepuštena Sama Sebi, Biti Potrebno Dugo, Da Se Vrati U Stanje Pune Zaposlenosti;
  3. Agregatni ( Ukupni ) Nivo Dohotka I Zaposlenosti Određen Je Nivoom Agregatne Tražnje;
  4. Državna Intervencionistička Politika Treba Da Primat Da Fiskalnoj U Odnosu Na Monetarnu Politiku, Jer Je Ona Direktnija, Efikasnija I Daje Brže Efekte

Kejnsov Sistem Počiva Na Opštem Slučaju Rigidnosti Dvaju Najvažnijih Faktorskih Cena:

1) Nadnica, Koje Neopadaju I Ne Omogućavaju Rast Zaposlenosti I

2) Kamata Koje U Slučaju I Suviše Niskog Nivoa ( Zamka Likvidnosti ), Više Ne Utiču Na Realne Investicije, Nego Isključivo Na Špekulacije.

Ocjenjujući Značaj Kejnsovih Ideja, M.Blaug Ističe Da Je On Uspio Da Otkrije Važne Istine O Ekonomskom Sistemu, Prije Svega O Mogućnosti Neravnotežnih Stanja; Međutim, Kasniji Napredak Teorije Opšte Ravnoteže I Matematizacija Ekonomije Omogućili Su Precizniju Identifikaciju Uzročnika Neravnotežnih Stanja, Nego Što Je to Bilo Moguće 30-Tih Godina. A Pored Toga I Uspon Inflacije U Mnogome Je Obezvrijedio Kejnsovo Insistiranje Na Realnim Agregatima, Naročito Mogućnosti Dugoročnog Trgovanja Niska Inflacija-Visoki Rast I Zaposlenost.

Na Političkom Planu Po Oceni M.Fridmana, Kejns Je Bio Paternalista, Elitista, Koji Je Vjerovao U Snagu Činovničkog Državnog Aparata. Na Toj Osnovi Gradio Je I Svoju Ekonomsku Strategiju Državnog Intervencionizma, Koji Će U Nedogled Značiti Prosperitet.

Stagnacija 70-Tih Godina Potpuno Je Osporila Kejnsove Ideje, Jer Je Pokazala, Da Je Rast Prestao, Nezaposlenost Uvećana, A Inflacija U Usponu I Pored Decenijskog Državno- Paternalističkog Odnosa Prema Privredi I Društvu. Kejnsov Jezik Je Ostao, I to Je Dobro, Ali Je Loše to Oslanjanje Na Državu U Svemu, I Sklonost Da O Svemu Odlučuju Intelektualci, Zaključuje M.Fridman.

1. **Zaključak**

Svi Istaknuti Ekonomski Teoretičari, Ali I Ukupni Pravci Ekonomske Misli Zajedničkim Putem Stvorili Su Osnove Ekonomskog Života Pojedinaca I Društva. Cilj Našeg Seminarskog Je Upoznati Studente Sa Poviješću I Razvojem Ekonomske Misli, Paradigmama, Teorijama I Modelima Na Kojima Se Temelji Savremena Ekonomska Znanost.

Ekonomija Je Doživela Dug Razvojni Put, Zavisno Od Promjena Ekonomske Razvijenosti I Društvenih Odnosa.

Naš Seminarski Rad Predstavlja Škole I Obrađene Predstavnike Koje Su Imale Odlučujuće Uticaje Na Nastanak I Uobličavanje Ekonomske Teorije. Uključene Su Najistaknutije Škole I Pisci Ekonomske Teorije.

Naravno Da Je Naš Seminarski Rad Nekome Oskudan, Ali Ovo Je Samo Mali Dio Onoga Štomožete Da Pročitate O Ovoj Temi. Cilj Je Bio Da Vas Uvedemo U Uvodne Teze, I Da Vam Damoosnovu O Nastanku I Razvitku Ekonomije. Obuhvaćen Su I Obrađeni Već Ranije Navedeni Veliki Ekonomski Teoretičari Koji Su Imali Zavidan Uticaj Na Razvoj Ekonomije.

Vidjeli Smo Neke Osnovne Teze O Nastanku Ekonomije, Njenom Razvijanju Kroz Istoriju, I Kako Suje Pojedini Učeni Ljudi Shvatali. U Tekstu Se Moglo Videti Kako Je Svako Doba Imalo Svogapredstvanika U Ekonomiji, I Kako Se Ta Era Upravo Zove Po Tom Učenjaku.

Tu Su Se Rađali I Raznipokreti Koji Su Opet Bili Vođeni Idejama Raznih Ljudi. Sve Ovo Je Bila Preteča Današnjeekonomije, I Temelj Na Kome Se Danas Zasniva Ekonomija Čitavog Sveta. Naš Seminarski Radopisuje Četvoricu Posebno Istaknutih Ekonomskih Teoretičara. Naravno Ovo Je Mali Dio Onoga Štobih Se Moglo Napisati O Ovoj Nauci, Ali Ipak Dovoljno Da Se Čitalac Upozna I Da Stekne Nekaosnovna Znanja O Razvoju Ekonomije I Ljudima Koji Su Tada Vodili Glavnu Riječ.

Postoji Veliki Broj Alternativnih Ekonomskih Teorija, Ali Lako Je Uočiti Da Se Većina Njih Fokusira Na Održiviji I Pravedniji Razvoj Globalne Ekonomije, Što I Nije Čudno Ukoliko Se Uzme U Obzir Trenutačna Situacija U Svijetu.

Veoma Bitno Je Ekonomiju Prikazati Kao Mozaik Pretpostavki, Činjenica, Poopćenja I Tehnika Koje Je Vrlo Teško Razumjeti U Njihovu Savremenu Obliku, Ako Se Ne Poznaje I Ne Shvati Njihova Historijska Dimenzija.

Donosi Se Cjelokupni Lanac Ekonomskih Ideja I Tijek Ekonomskog Kontinuiteta Koji Se Zasniva Na Nadogradnji Ideja I Tehnika Iz Prošlosti U Traganju Za Rješenjima Primjerenim a Realnim U Suvremenom Svijetu. Prikazana Je Povijesna Perspektiva Najznačajnijih Tokova Ekonomske Analize, Od Vremena Antičke Grčke Do Današnjih Dana. Pružena Je Mogućnost Da Se Izvuku Koristi Iz Lekcija Koje Pružaju Pogreške I Uspjesi Prošlih Vremena. Ekonomska Historija Je Temelj Svake Ekonomske Aktivnosti. Historija Se Ekonomskih Ideja Po Malo Čemu Promijenila, A Intelektualni Historičari Su Izveli Podosta Trikova Tijekom Dugog Historijskog Toka.

1. **Literatura**
2. *Razvoj I Osnove Suvremene Ekonomske Misli, Akademik Dr.Branislav Šoškić, Institut Za Ekonomska Instraživanja, Beograd 1986.God*
3. *Osnovi Političke Ekonomije: Uvod U Elemente Klasične Teorije , Dr. Dragutin Šoškić, Nomos Beograd, Beograd 1996. God.*
4. *Mikroekonomija, Doc.Dr.Sc.Zijad Džafić, Off-Set, Tuzla 2009 God.*
5. *Razvoj Ekonomske Misli (Dodatni Materijal Za Spremanje Ispita,), Dr.Sc. Zijad Džafić, Doc, Tuzla Decembar 2008.God*
6. *Načela Ekonomije, N.Gregory Mankiw, D.O.O. Mate, Zagreb 2006.God*
7. *Uvod U Ekonomiju, Kadrija Hodžić, Ik Pen D.O.O. Tuzla, Tuzla 2005.God*
8. Osnovi Klasične Političke Ekonomije, B. Medojević, B. Cerović, Ekonomski Fakultet, Beograd
9. Http://hr.Wikipedia.Org/wiki/marksizam ( Preuzeto Mart 2011.)
10. Http://hr.Wikipedia.Org/wiki/povijest Ekonomske Misli ( Preuzeto Mart 2011. )
11. Http://bs.Wikipedia.Org/wiki/ekonomija ( Preuzeto Mart 2011. )

Www.Maturski.Org