**SİYASET OKULU’22**

**OTURUM NOTLARI**

**1. HAFTA 6 ŞUBAT 2022**

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu tarafından düzenlenen Siyaset Okulu’22 Programının ikinci gününün ilk oturumunu “Devlet Aygıtının Ortaya Çıkışı ve İktidar Kavramının Tanımlanması” konu başlıklı konuşmasıyla Prof. Dr. Sayın Levent Ürer ile yaptık. Sayın Levent Ürer, konuşmasına ilk olarak devlet kavramının tanımını yaparak ve devletin ortaya çıkma sürecinden bahsederek başladı. Daha sonrasında yönetim algısını açıklayarak günümüzde iktidar kuramının canlı ve dinamik devam ettiğine değindi. Sayın Ürer devlet oluşum nedenini “İnsanları bir araya getiren şey güvenlik algısıdır.” sözüyle açıkladı ve bu konuyla ilgili olarak “Cesur Yeni Dünya” ve “1984” kitaplarını önerdi. Sayın ürer ,1789 yılında Avrupa’da milliyetçilik hareketlerinin artmasından ve sayısal oran çoğunluğunun üzerinde durulmasından kaynaklı olarak meydana gelen katliamlardan ve kadınların üzerinde oluşan üreme baskısından bahsetti. Ayrıca erken dönem devlet kuramları ve devletin kurulması ile şiddetin kalkması arasındaki ilişkiden söz etti ve buna örnek olarak Hobbes’un “Doğal halde özgür insanların bulunduğu ortamlarda şiddet ve kaos vardır.” düşüncesini belirtti. Friedrich Engels’in ilk iş bölümü oluşumlarının ilk eşitsizliklere; bu eşitliklerin ise baskı ve hegemonya neden olduğuna dair düşüncelerini ekleyerek konuşmasına devam etti. İş bölümünün eşitsizliği geometrik oranda arttırmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan Marksizim teorisine ve kapitalist sistemin iş bölümü ve uzmanlaşmanın en üst noktası olduğuna vurgu yapan Sayın Üner konuşmasını anarşistlerin devleti eşitsizliğin sebebi olarak görmelerinden ve devletsiz, iktidarsız bir dünya düşüncesinden bahsederek konuşmasını sonlandırdı.

Siyaset Okulu’22 programımızın ikinci gün ikinci oturumunda Cengiz Çakmak ‘Politik Fenomenlerin Felsefesi, Sosyolojik ve Antropolojik Açıdan İncelenmesi’ üzerindeki konuşmasıyla bizlerleydi. ‘İnsan akla sahip politik varlıktır.’ anlayışının modern düzende etkisini kaybettiğini söyleyen Sayın Cengiz Çakmak insanın aklını kaybettiği ve geriye yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya odaklı canlının kaldığını belirtti. Sayın Cengiz Çakmak işgalci neoliberal düşüncenin hayatının her kısmında baskın olduğunu ve insanları maddiyat endişesiyle liberal gayeler etrafında yaşayan canlılara çevirdiğine değindi. Sayın Çakmak Prokrustes’in Yatağı adlı Yunan mitolojisindeki insanları yataklara sığdırmak için bacaklarını kesen veya onları çeken devin yaptığına benzetilerek, neoliberal anlayışın bireyleri belirli normlara sığdırma ihtiyacını ve bunu yapma yöntemine değinildi. Neoliberalist anlayışının getirdiği adaletsiz dünya düzenine parmak basarak konuşmasına devam eden Sayın Çakmak bu görüşten uzaklaşmak için çerçevelenmiş düşüncelerden aranılmasının gerekliliğinden bahsederek konuşmasını noktaladı.

Üçüncü oturumumuzda Prof. Dr. Sayın Burak Gülboy’un “Hegemonya Tartışmaları (Roma, Osmanlı, İngiltere, Amerika Pax’lar)” konu başlıklı konuşmasıyla değerli fikirlerini bilgilerini bizlere aktardı. Hem çok genç hem de çok inovatif, bir o kadar da zor bir çağdan geçtiğimizden bahsederek bir giriş konuşması yapan Sayın Gülboy daha sonra hegemonya konusuna giriş yaparak hegemonyanın paradoksal bir kavram olduğunu ifade etti. Hegemonya ile ilk karşılaşılan yer olan Antik Yunan’ın kardeşlik, eşitlik, özgürlük başlıklarıyla diğer devletlerden ayrıldığını belirtti. Sadece bir yönetim biçiminden ibaret olmayan ve aynı zamanda da bir ekonomi modülünü oluşturan Atina’nın koloniler ile iş birliği içinde dünyayı yönetmesinin istenildiğinden değinen Sayın Gülboy konuşmasına devletle insan arasındaki ilişkinin, alt yapının üst yapıyı etkilerken, üst yapının da alt yapıyı etkilediği irrasyonel bir yapı olduğu vurgulayarak devam etti. Sayın Gülboy bu vurgunun ‘Bahsedilen etkilemeye insan nasıl boyun eğiyor?’ sorusunu ortaya çıkardığını belirtti. Güç hegemonyasından bahseden Sayın Gülboy Napolyon ve Nazi Avrupasını erken Avrupa hegemonik güçleri olarak örnek verdi. Tarihsel bir olgu olan Pax’lardan bahseden Sayın Gülboy Pax’lar ‘Roma barışı ne zaman ortaya çıktı?’ gibi sorusuna Augustus Ceasar’la beraber çıktığının cevabını verdi ve bu dönemde ticaret ortamının düzenlendiğine (korsanların ortadan kaldırılması), Roma hukukunun rekabet için bir düzenleme sistemi kurduğuna değindi. Sayın Gülboy Pax’ın ortadan kalkışının Kavimler Göçü ile bağlantılı olduğundan bahsetti ve diğer bir örnek olarak Osmanlı Pax’ını erozyona uğratacak unsurun komşu sistemlere entegre olmaya çalışmak olduğu görüşü savundu. İngiliz Barışı konu başlığı altında Robert Gilpin’in Hegemonik Savaş Teorisi’nden bahseden Sayın Gülboy İngiltere’nin açık denizleri domine ettiği süreç ve aktivitelerine değindi. Ardından Amerika konusu ele alan Sayın Gülboy Amerika’nın en büyük sorununun Sovyetler Birliği eksenli diğer ideolojik anlayış olduğu görüşünü ortaya koydu ve Amerika’nın Neoliberal Çin Modeli endişesinden bahsetti. Sayın Burak Gülboy, hegemonyasının düşüş tehlikesinden olduğunda saldırganlaşan büyük güçlerin oluşturduğu tehlikeden, bu saldırganlaşmanın sonucu olan küresel savaşlardan ve ardından hegomonik güç transferi döngüsü vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Son oturumumuzda ise “Siyasi İdeolojilerin Evrimi” konu başlıklı konuşmasıyla Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav ile birlikteydik. Sayın Özden Zeynep Oktav ilk olarak İran ve Suriye’nin etnik açıdan birbirlerine benzemedikleri halde kader birliklerinin onları bir araya getirmesinden ve ortak Batı karşıtlıklarının bu iki ülkeyi ittifak yapmaya itmesiyle konuşmasına başlayan Sayın Oktav Suriye konusunu biraz daha detaylandırarak Fransa’nın manda yönetimiyle farklı grupları başarılı bir şekilde kışkırttığını ve bunun sonucunda Suriye’yi başarılı bir şekilde ayrıştırdığını anlattı. Sonrasında ise 1948 yılında İsrail’in kurulmasıyla beraber Suriye’nin İsrail karşısında ulus devlet özelliği gösterdiğine ve Suriye ordusunun İsrail karşısında etkili olamamasına değindi. Konuşmasının devamında Suriye’de 1963,1966 ve 1970 askeri darbelerinden sonra ülke içinde ortaya çıkan büyük iktidarsızlığın ardından 1970 yılında Suriye’de cani, akıllı bir siyasi deha olarak tanımlanan ve askeri bir kökenden gelen Hafız Esad’ın iktidara geçmesiyle beraber ülkenin 30 yıl boyunca “rönesans” veya “diriliş” anlamına gelen Baas rejimiyle yani kontrole dayalı, otoriter bir şekilde yönetilmesinden bahsetti. Sayın Oktav Hafız Esad’ın ölmeden önce Türkiye’yle ilişkilerini düzeltmek istediğini belirtmesi, İran-Irak savaşında Suriye’nin İran’ı desteklemesini, Irak’ın (Saddam dönemi) savaşı kaybetmesini ve bu olayları göstererek “Arabizm”in büyük bir yara aldığını vurguladı. Bu konuyla alakalı olarak sonraki dönemlerde de gerçekleşen İran-Suriye ittifakını “Beşar Esad eğer Suriye’de düşerse İran’ın planları gerçekleşemiyor.” sözleriyle açıklayan Sayın Oktav, İran’ın Suriye’yle hareket etmesiyle beraber 2012 yılına kadar 3 tane generalini kaybettiğini ve 15 milyar dolar harcadığını belirtti. Beşar Esad’ın Türkiye’yi, yeni Suriye imajını desteklemek için Batı’ya açılan bir kapı olarak gördüğünden bahseden Sayın Oktav son olarak da zayıflatılmış devletlerin büyük bir tehdit oluşturduğuna vurgu yaparak konuşmasını bitirdi.