ANARKISTET

Anarkizmi – eshte levizje politike dhe pikpamje sociale e cila ka per qellim dhe piksynim lirine dhe autonomine e individit.

Kjo levizje eshte kunder cdo organizimit shoqerore,qe nenkupton se : “SHTETI DHE ORGANET SHTETRORE,ORGANIZATAT DHE ORGANIZIMI POLITIK NE PERGJITHESI – JANE FORMA DHE MJETE, ME NDIHMEN E TE CILAVE – PENGOHET LIRIJA DHE CËNOHET – AUTONOMIJA E NJERIUT SI INDIVID”.

Perfaqësues me te njohur te anarkizmit jane: MAKS SHTAJNER(i vetmi dhe prona e tij). ZHOSEF PRADONI (c’eshte prona), MIHAIL BOKANINI( zoti dhe shteti).

Mihail Bokanini ka qene kundershtar i mendimeve te

Karl Marksit, ku thote : “ Cdo pushtet korrupton, degjeneron – e kufizon lirine dhe autonomin e individit”.

Kundershtar te anarkizmit kane qene marksistet ku sipas tyre : “Anarkizmi eshte teori e gabueshme dhe nje praktik utopike e terroriste e cila e kompromiton kauzen e revolucionit socialist”.

Karl Marksi(1818-1883) ka lindur ne Trire te krahines Renane te Gjermanise.

Rrjedh nga nje familje e arsimuar juristesh çifut, studjoi drejtesine por eshte marre edhe me filozofi , ekonomi, histori dhe art.

Ne mendimet e tij filozofike i bashkangjitet edhe Fridrih Engelsi

kur u takuan per se dyti here ne Paris .

Ishte udheheqes ideor i internacionales se pare (1864-1876).

Veprat e tij: “ Kritika e filozofise se te drejtes shtetrore te Hegelit”. “ Ideologjia Gjermane”. “Manifesti i partise komuniste”. “Puna me mëditje dhe kapitali”. “Kapitali, kritika e ekonomise politike”.

Marksi eshte fokusuar per te permbysur traditen filozofike idealiste gjermane ,ne vijim thote : “Cdo gje reale eshte e arsyeshme dhe cdo gje e arsyeshme eshte reale “.

Prej tezës fundamentale te Marksit mbi praktiken si dhe mbi ndryshimin e vetedijshem njerzore te botes , rrjedh edhe pikpamja se vetem “TE MENDUARIT ESHTE FORME E QENIES”.

Per Marksin “Diskutimi mbi karakterin real ose joreal te mendimit , qe izolohet nga praktika,eshte nje ceshtje thjesht

skolastike”.

Sipas Marksit : Njohja zhvillohet proporcionalisht me shkallen e zoterimit te historise dhe te natyres nga ai, e nuk eshte rezultat i te Vezhguarit pasiv.

Gjithashtu Karl Marksi mendon se “Puna nuk eshte qe ploteson - nevoje qensore - njerezore , por puna eshte mjet per te plotesuar nevojat jasht tij- dhe perseri ai thekson : “ Njeriu punetor ndihet vetveprues vetem ne funksionet shtazarake te tij , ne ushqim ,pije dhe te lindurit, me shume ne BANESE , e stoli tjera , ndersa ne funksionet e tij njerzore , dmth ne pune, e ndien veten si kafshe .Shtazorja behet njerzore ndersa njerzorja behet shtazore”.

Nga keto pikpamje te Marksit nenkuptojme se Karl Marksi nuk ka bere shpjegime parciale te problemeve , ceshtjeve qe kane te bejne me njeriun dhe me boten nga aspekti ekskluzif i ciles do shkec ose ideologji te vecant por qellimi dhe mendimi perfundimtar i perpjekjeve teorike dhe i synimeve praktike ka qene ndryshimi qenesore i mardhenjeve ndermjet njerzve.