**Siyaset Teorisi I**

Dersin amacı, siyasal kurum ve süreçler hakkında yorum yapabilmek, devlet, iktidar, egemenlik, vb. kavramlara ilişkin güncel tartışmalarla ve güncel siyasal meselelerle ilgili fikir sahibi olabilmek için siyaset teorisinin temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamaktır. Bu derste siyasal düşünceler tarihindeki klasik metinlerin incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.

1. Heywood, A. (2011). Siyaset Teorisine Giriş. H.M. Köse (Çev.) İstanbul: Küre Yayınları.
2. Ağaoğulları, M. A. (2011). Sokrates' ten Jakobenlere: Batı'da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları.
3. Mete Tunçay (2011) (der.), Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi I-II-III: Seçilmiş Yazılar, M. Tunçay vd. (çev.), İstanbul: İBÜY.
4. Atılgan, G., Aytekin, E.A. (Haz.) (2012). Siyaset Bilimi. İstanbul: Yordam.
5. Beriş, H. E. (2015). Siyasal Düzenin Sınırları: Demokrasi, Demokratikleşme ve Katılımcı Siyaset. Ankara: Tezkire Yayınları.
6. Braudel, F. (2017). Uygarlıkların Grameri. Çev. M. A. Kılıçbay. 5. Baskı, Ankara: İmge. (Eserin orijinali 1963 yılında yayımlandı).

**Siyaset Teorisi II**

Dersin amacı, siyasal kurum ve süreçler hakkında yorum yapabilmek, devlet, iktidar, egemenlik, vb. kavramlara ilişkin güncel tartışmalarla ve güncel siyasal meselelerle ilgili fikir sahibi olabilmek için siyaset teorisinin temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamaktır. Bu derste siyasal düşünceler tarihindeki modern dönemdeki temel metinlerin incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.

1. Ağaoğulları, M. A. (2011). Sokrates' ten Jakobenlere: Batı'da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları.
2. Mete Tunçay (2011) (der.), Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi I-II-III: Seçilmiş Yazılar, M. Tunçay vd. (Çev.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
3. Carnoy, M. (2015). Devlet ve Siyaset Teorisi. Ankara: Dipnot Yayınları.
4. Barry, N. P. (2012). Modern Siyaset Teorisi, Çev. M. Erdoğan-Y. Şahin. Ankara: Liberte.
5. Akal, C. B. (2005). İktidarın Üç Yüzü. Ankara: Dost Kitabevi.
6. Köker, L. (2008). İki Farklı Siyaset: Bilgi Teorisi-Siyaset Bilimi İlişkileri Açısından Pozitivizm ve Eleştirel Teori. Ankara: Dipnot Yayınları.

**Türk Modernleşmesi**

Bu dersin amacı modernleşme teorilerinin tanıtılması ve Türk modernleşmesinin temel özelliklerinin araştırılmasıdır. Siyasal, kültürel ve toplumsal değişmelerin modernleşme teorilerinin temel kavram ve argümanlarının kullanılarak yorumlanması ve Türk modernleşmesine ilişkin eleştirel yaklaşımların incelenmesi amaçlanmaktadır.

1. Ahmad, F. (1999). Modernleşen Türkiye’nin Oluşumu. İstanbul: Kaynak Yayınları.
2. İnalcık, H. (2011). Rönesans Avrupası: Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
3. Ortaylı, İ. (2017). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: Timaş [1983].
4. Mardin, Ş. (2017). Türk Modernleşmesi Makaleler 4. Ankara: İmge.
5. Eğilmez, M. (2018). Değişim Sürecinde Türkiye. İstanbul: Remzi.
6. Altun, F. (2011). Modernleşme Kuramı. İstanbul: Küre Yayınları.
7. Ahmet Hamdi Tanpınar (1961). Saatleri Ayarlama Enstitüsü.

**Türkiye’de Devlet ve Toplum**

Bu dersin amacı, Türk toplumsal yapısının temel özelliklerinin ve siyasal tarihindeki temel gelişmelerin incelenerek Türkiye’de devlet ve toplum ilişkisindeki değişim ve dönüşümlerin anlaşılmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yirminci yüzyıldaki siyasi ve toplumsal tarihi, siyasi kurumlarının oluşum ve dönüşüm süreçleri incelenerek Türkiye siyasetini anlamaya dönük tarihsel bir perspektif kazandırılması hedeflenmektedir.

1. İnalcık, H. (2011). Rönesans Avrupası: Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
2. Armaoğlu, F. (2017). Türk Siyasi Tarihi. İstanbul: Kronik Kitap.
3. Atılgan, G., Saraçoğlu, C. ve Uslu, A. (Haz.) (2015). Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Siyasal Hayat. İstanbul: Yordam.
4. Cangızbay, K. (2002). Çok-hukukluluk, Laiklik ve Laikrasi. Liberte Yayınları.
5. Cangızbay, K. (2000). Hiç Kimsenin Cumhuriyeti. Ütopya Yayınevi.
6. Köker, L. (2001). Kemalizm/Atatürkçülük: Modernleşme, Devlet ve Demokrasi. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, 2, 97-112.

**Siyasal İdeolojiler**

Bu dersin amacı liberalizm, muhafazakârlık, anarşizm, faşizm, sosyalizm vb. temel siyasal ideolojilerin; ideoloji kavramının tanımı, siyasal ideolojilerin kuramsal dayanakları, ideolojilerin siyasal ve tarihsel bağlamı ile birlikte incelenmesidir. Siyasal ideolojiler, tarihsel bağlamları içerisine oturtulup, bugünle bağlantıları kurularak ele alınması ve ideolojilerle ilgili temel metinlerin incelenmesi hedeflenmektedir.

1. Eagleton, T. (2015). İdeoloji. M. Özcan (Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
2. Heywood, A. (2019). Siyaset Teorisine Giriş. L. Köker (Çev.) Ankara: BB101 Yayınları.
3. Hekimoğlu Örs, H. B. (2018). 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
4. Bora, T. (2018). Cereyanlar: Türkiye’de Siyasî İdeolojiler. İstanbul: İletişim.
5. Laclau, E. (2015). Marksist Teoride İdeoloji ve Politika. F. Gültekin (Çev.). İstanbul: Doruk Yayınları.
6. Sancar, S. (2017). İdeolojinin Serüveni. Ankara: İmge Yayınevi.

**Karşılaştırmalı Siyaset**

Bu dersin amacı, dünyadaki farklı siyasal sistemlerinin tüm siyasal kurum ve süreçlerini kapsayacak şekilde karşılaştırılması, devlet yönetimlerinin iç ve dış siyasetteki etkileşimi ve güncel sorunlarının anlaşılması için anahtar kavramların, temel metodolojinin ve yaklaşımların tanıtılmasıdır. Ülkelerde devlet-toplum ilişkilerinin ve siyasal kültürün temel özelliklerinin birbirleri ile karşılaştırılarak anlaşılması amaçlanmaktadır.

1. Newton, K. ve van Deth, J.W. (2014). Karşılaştırmalı Siyasetin Temelleri. E. Saraçoğlu (Çev.) Ankara: Phoenix.
2. Sayarı, S. ve Dikici Bilgin, H. (2013). Karşılaştırmalı Siyaset. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
3. Lijphart, A. (2014). Demokrasi Modelleri: Otuz Altı Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performansları. G. Ayas ve U. U. Bulsun (Çev.) İstanbul: İthaki.
4. Roskin, M.G. (2018). Çağdaş Devlet Sistemleri: Siyaset Coğrafya Kültür. M. B. Seçilmişoğlu (Çev.) Adres Yayınları.
5. Özmen, Y. P. (2019). Hükümet Sistemlerinin Karşılaştırılması: Latin Amerika, Asya ve Doğu Avrupa Ülkeleri. Ankara: İmaj.
6. Çilliler, Y. (2019). Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler: Türkiye-ABD. Nobel Yayıncılık.
7. O’Neil, P ve Rogowski, R. (2010) (Ed.). Essential Readings in Comparative Politics. New York: WW Norton & Co

**Siyaset Sosyolojisi**

Bu dersin amacı, belirli bir toplumda meydana gelen siyasal olayların toplumsal temellerini araştırmak, hangi toplumsal olgunun siyaset tarafından şekillendiğini, hangi siyasal olayın toplumsal yapının bir yansıması olduğunu tespit etmektir. Siyasetin bir toplumsal olgu olarak, toplumda var olan diğer olgular ve kurumların ışığında ve onlarla bağlantılarını tespit ederek anlaşılması özetle siyasetin toplumsal koşullarının incelenmesidir.

1. Vergin, N. (2017). Siyasetin Sosyolojisi. İstanbul: Doğan Kitap [2003]
2. Acar, F. ve Uslu, H.F. (2016). Siyaset Sosyolojisi: Temel Yaklaşımlar- Yeni Tartışmalar. Ankara: Dipnot Yayınları.
3. Atılgan, G., Aytekin, E.A. (Haz.) (2012). Siyaset Bilimi. İstanbul: Yordam.
4. Heywood, A. (2019). Siyaset. F. Bakırcı (Çev.) Ankara: Felix Kitap.
5. Bottomore, T. (2017). Siyaset Sosyolojisi. Çeviri: Erol Mutlu. İstanbul: İletişim [1993]
6. Nash, K. (2016). Çağdaş Siyaset Sosyolojisi. H. Özler (Çev.) Ankara: Orion.

**Devlet Teorisi**

Bu dersin amacı, devletin siyasal yapılanması ve tarihi kökenleri ile birlikte nasıl ortaya çıktığını, modern devlet öncesi siyasal formları, modern devletin doğuşu ve tarihsel kurumsal dönüşümü ile ilgili olarak ideolojilerin temel yaklaşımlarının incelenmesidir. Bu çerçevede "iktidar ve egemenlik kavramı", "modern devletin oluşum süreci", "modern devletin yapısal unsurları", "modern devlette hukukun yeri ve işlevi", "modern siyasal sistemler" ana başlıkları altında modern devletin genel teorisi incelenmekte ve tartışılmaktadır.

1. Gözler, K. (2018). Devletin Genel Teorisi. Bursa: Ekin Yayınları.
2. Uygun, O. (2015). Devlet Teorisi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
3. Carnoy, M. (2015). Devlet ve Siyaset Teorisi. Ankara: Dipnot Yayınları.
4. Akal, C. B. (2000). Devlet Kuramı. Ankara: Dost Kitapevi Yayınları.
5. Gianfranco, P. (2007), Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
6. Barry, N. P. (2012). Modern Siyaset Teorisi, Çev. M. Erdoğan-Y. Şahin. Ankara: Liberte.

**Latin Amerika Siyaseti ve Güncel Sorunlar**

Bu dersin amacı; Latin Amerika ülkelerindeki güncel sorunları tarihsel bağlamı ile birlikte değerlendirmek, bu sorunların toplum, siyaset ve ekonomi düzeylerindeki yansımalarını ve etkileşimini karşılaştırmalı olarak incelemek ve sorunların ortaya çıkış ve çözüm süreçlerinde siyasal kurumların ve kültürün etkisini analiz etmektir. Bu ders ile Latin Amerika ülkelerinin siyasal kurumsal (devlet, hükümet, meclis, parti ve seçim sistemleri) yapılarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi, kalkınma ve demokrasi ana temaları ekseninde bu ülkelerdeki göç, toplumsal eşitsizlikler, şiddet ve çatışma gibi temel sorunların tanımlanması, 21. yüzyılda yaşanan temel krizlerin değerlendirilmesi, toplumsal hareketlerin incelenmesi, güncel sorunların ana akım medya kuruluşlarında ve etkili siyasal figürlerin söylemlerinde ele alınışı ile ilgili ülke düzeyinde örnek incelemelerin yapılması amaçlanmaktadır.

1. Galeano, E. (2015). Latin Amerika’nın Kesik Damarları. 1. Baskı, İstanbul: Sel. (Eserin orijinali 1971 yılında yayımlandı).
2. Acemoğlu, D. ve Robinson, J.A. (2018). Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri. (Çev. F.R. Velioğlu), 32. Baskı, İstanbul: Doğan. (Eserin orijinali ilk defa 2012 yılında yayımlandı).
3. Ermağan, İ. (Ed.) (2017). Dünya Siyasetinde Latin Amerika. Ankara: Nobel.
4. Galeano, E. (2015). Latin Amerika’nın Kesik Damarları. 1. Baskı, İstanbul: Sel. (Eserin orijinali 1971 yılında yayımlandı).
5. Hobsbawm, E. J. (2018). Yaşasın Devrim: Latin Amerika Üzerine Yazılar. Derleyen Leslie Bethell, Çev. Saliha Nilüfer. Ankara: İletişim.
6. Kürkçügil, M. (Der.) (2004). Latin Amerika’nın Kaynayan Damarları. 1. Baskı. İstanbul: İthaki.
7. Petras, J. ve Veltmeyer, H. (2007). Latin Amerika’da Devlet İktidarı ve Toplumsal Hareketler. Çev. A. E. Demirhan. 1. Baskı, İstanbul: Kalkedon. (Eserin orijinali 2005 yılında yayımlandı).
8. Skidmore, T. E. ve Smith, P. H. (1992). Modern Latin America. New York: Oxford University Press.
9. Uyanık, Ö. (2014). Latin Amerika’nın Devrimci Tarihi. 1. Baskı, İstanbul: Kaynak.
10. Topal, A. (2009). Ulusal Kalkınmacılıktan Küresel Neoliberalizme Anti-Emperyalizm: Latin Amerika Deneyimi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (41), 113-138.

**Toplumsal Hareketler**

Bu dersin amacı; klasik toplumsal hareketleri doğuran tarihi koşulları ve günümüz toplumsal hareketlerinin özelliklerini siyasal ve sosyolojik paradigmalar çerçevesinde analiz edilebilmesini sağlamaktır. Ders kapsamında toplumsal hareketlerin nedenlerini, aşamalarını, çeşitlerini ve sonuçlarının somut örneklerle birlikte tartışılacaktır.

1. Demiroğlu, E. T. (2014). Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi, 2(1), 133-144.
2. Çayır, K. (Ed.) (1999). Yeni Sosyal Hareketler: Teorik Açılımlar. İstanbul: Kaknüs.
3. Çırakman, A. ve Ertuğrul, K. (2016). Toplumsal Hareketler Sosyolojisi. Siyaset Sosyolojisi içinde. Haz. F. Acar & H.F. Uslu. Ankara: Dipnot Yayınları.
4. Çetinkaya, Y. D. (Der.) (2018). Toplumsal Hareketler- Tarih, Teori ve Deneyim. İstanbul: İletişim.
5. Petras, J. ve Veltmeyer, H. (2007). Latin Amerika’da Devlet İktidarı ve Toplumsal Hareketler. Çev. A. E. Demirhan. 1. Baskı, İstanbul: Kalkedon. (Eserin orijinali 2005 yılında yayımlandı).
6. Wollstonecraft, M. (2012). Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi, Çev: Deniz Hakyemez. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
7. Önder, T. (2003). Ekoloji, Toplum ve Siyaset. Ankara: Odak.
8. Özkazanç, A. (2015). Feminizm ve Queer Kuram. Ankara: Dipnot Yayınları.