Küreselleşmenin Toplumsal Boyutları Üzerine Bibliyografik Bir Deneme

İhsan ÇAPCIOĞLU

ABSTRACT

A Bibliographical Essay on the Social Dimensions of Globalization. In this paper, it has been presented an analytical framework on globalization phenomenon which consists of multi-dimensional processes. This multiple processes are not uniform, as they take place in a differentiated manner in time and space. They are also of a multifaceted and contradictory nature. The diverse and contradictory nature of globalization processes has given rise to new global forms with different levels of aggregation, such as global identities and has given renewed importance to ethnic and religious forms in the shaping and re-ordering of global, regional, national and local spaces. Paralleling these trends has been a resurgence of theoretical debate about the challenges posed by globalization. Thus, this research includes some papers and books on the related topics of globalization, such as economics, governance, religion, politics, media, identity, culture, time and space and other resources, especially specific sources on cross border campaigns and historical dimensions of global concepts.

Keywords: Globalization, Bibliography, Religion, Social Dimensions of Globalization.

Giriş

Belirli bir kültür, ekonomi ya da siyaset normunun, değer yargısının ya da kurumsal yapının küresel ölcekte yaygınlık kazanarak zamanla o alanda geçerli tek norm, tek değer yargısı ya da tek kurumsal yapı haline gelmesini ifade eden "küreselleşme", kitle iletişim ve ulaştırma araçları alanında yaşanan bazı nüfus ve ticaret birimlerin sonucunda kültürel, siyasi, iktisadi ve dini çeşitliliği ile dünyanın tek bir mekan olarak algılanmasını açıklayan bir kavramdır. Sosyo-kültürel yoğunluk ve bilişlemeler ile birlikte dünyanın bir bütün olarak algılayıp ve planlama çabalarının her geçen gün artması, dünyanın kültür farklılıklarını ve benzerlikleri bir arada barındıran bir mekan haline getirmiştir. Küreselleşme kuramlarında Robertson, insanlığın eş zamanlı olarak hem benzerliğinin hem de farklılığın gelmişine katkıda bulunun bir süreçten geçtiğini ve bu süreci tanımlamak için kullanılan küreselleşme kavramının sadece benzerliğin hızla yayılması anlamına gelmediğini, aynı zamanda onun kültürel, dini, siyasi, etnik ve iktisadi

* Ar. Gör., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dın Sosyolojisi Anabilim Dalı (icapci@divinity.ankara.edu.tr).
farklılıklar den yeniden canlandırğıni ifade etmektedir. 2 Ayrıca Robertson, küreselleşme sürecinin bir yönünü evrelesel (küresel) olanın yerellesmesi, diğer yönünü ise yerelliklerin evrenselliklerinin oluşturduğu dikkat çekerek, küresel ile yerel zannedildiği gibi birbirinin karşıt kavramlar olmadığına işaret etmektedir. 3 Bu anlamda küreselleşme, iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel alanlardan bazı ortak değerlerin yerel ve ulusal sınırların aşarak dünya çapında yaygın kalanmasını ifade etmektedir.

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir gelişme kaydeden bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde ülkenin siyasal ve iktisadi sınırları arasındaki esneklik ve aşırılanlık artmış ve böylece dünyanın bir ucunda yaşanan bir olayın olumlu ya da olumsuz etkisi kısa süre içinde diğer bölgelere de ulaşarak küresel sonuçları ortaya çıkarmaya başladı. Bu yeni ortamda dikkat çekken önemli gelişmeler arasında uyuşmazlık sistemlerinin kurulması, ulusal kültürlerin kendi kapalı sınırlarını zorlaması, küresel tüketim ve pazaraalka kalıpların ortaya çıkması, kollektif yaşam tarzlarının gelişmesi, Milli Cemiyet ve Birleşmiş Milletler gibi küresel ölçekte siyasal sistemlerin kurulması, insan hakları kavramının kapsam alanının genişlemesi, ekonomilerin birbirine daha bağlantılı hale gelmesi, sık sık savaş düzelemede politik kurtulmaların ortadan kalkması ve hemen her alanda liberal eğilimlerin güçlenmesi sayılabilir. Ayrıca, bu gelişmeler sonucunda dünyanın adeta "büyük bir köye" dönüşüğünü pek çok kişiinin ortak昏迷 haline gelmiştir. 4

Bu çalışmanın amacı, yukarıda tasvir edilen temel nitelikleri ile günümüz sosyal bilimlerin en çok tartışılan konuları arasındaki bir anlamda küreselleşme fenomeni hakkında ilgili okuyucuya ulaş önemli bazı makale ve kitapların bibliyografik kuryelerini tanıtacak ve bu sayede konunun yeni ve ilgili yıllara crişim kolaylığı sağlanacaktır. Elbetle, ekonominin sanata, bilimin iletişime ve politikada yöntemler arası ilişkilerde pek çok alanı içine alan böylesine geniş bir literatürü, sadece bibliyografik kuryeleri ile bile olsa, bütünyle tespit imkan dahilinde değildir. Bu nedenle, araştırmada özellikle küreselleşme tartışmalarının odaklandığı belirli başlı alanların ve bu alanlardaki temel tezleri ve tartışmaları ortaya koyan eserlerin tespit amacını xıstı. Böylece, küreselleşmenin kuramsal yönünün yanı sıra, toplumsal boyutları (devlet, din, ekonomi, kimlik, kültür, siyaset, medya ve zaman-mekan) ile ilgili başka yayınlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu belirlenemek izde temel kriter, küreselleşme tartışmalarının sosyal bilimlerin neredeyse bütün alanlarını kuşatan bir çok yönlülüğü sahibi olmasından dolayı, eserlerin bibliyografik kuryeleri verilenkazaların soyadlarına göre bir sralama takip edilmisidir. Konunun ilgili olarak tespit edebildilmiş kaynakları şunlardır:

Küreselleşme Kuramı


EL-IZMI, Sadik Celal, "Ma hiye'l-avlemem?", *el-Fikr* 56 (July-August 1997), no. 4.


Küreselleşme ve Devlet


Küreselleşme ve Din


_______, "Modern Emergence of Religions and a Global Social System for Religion", International Sociology 13/2, (June 1998), 151-172.


SMART, Ninian, "Religion and Globalization", ReVision 22/2 (Fall 1999).


Küreselleşme ve Ekonomi


COBB, John B., Sustaining the Common Good: A Christian Perspective on the Global Eco-

__________, The Earthist Challenge to Economics: A Theological Critique of the World

COHEN, Benjamin J., "Phoenix Risen: The Resurrection of Global Finance", World Politics

CRAFTS, N. E., Globalization and Growth in the Twentieth Century, International Monetary
Fund Research Department, 2000.

CVETKOVICH, Ann ve Douglas Kellner, Articulating the Global and the Local: Globalizati-

DANAHER, Kevin ve Roger Burbach, eds. Globalize This!: The Battle against the World

__________, Corporations are Gonna Get Your Mama: Globalization and The Downsi-

DAS, Dilip K., Global Trading System at the Crossroads: A Post Seattle Perspective, New

DIRLIK, Arif, "The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capital-

DUNNING, John H., ed., Regions, Globalization and the Knowledge-Based Economy, Ox-

EMMERRI, Louis, "Globalization, Regionalization and World Trade", Columbia Journal of

FEMANDEZ, Gilberto Alex, Regionalization and Globalization in the Modern World Eco-

FIREBAUGH, Glenn, The New Geography of Global Income Inequality, Cambridge, MA:

GIDDENS, Anthony ve Will Hutton, eds. On the Edge: Living with Global Capital, New

GRAHAM, Edward M., "Beyond Borders: On the Globalization of Business", Harvard Revi-
ew 15 (Summer 1993), 8-11.

GRAY, John, False Dawn: The Delusions of Global Capitalism, New York: The New Press,
1998.

GREIDER, William, One World, Ready or Not: The Manic Logic of Global Capitalism, New

HART, Jeffrey A. ve Aseem Prakash, "The Decline of 'Embedded Liberalism' and the Reartic-
culation of the Keynesian Welfare State", (Aseem Prakash ile birlikte), New Political
Economy, 2 (March 1997), 65-78.

409-425.

__________, ve Graeme Thompson, Globalization in Question: The International Economy

HOOGEVELT, Ankke M. M., Globalization and the Postcolonial World: The New Political


**Kiirelleşme ve Kimlik**


HUNTINGTON, Samuel P., "The Clash of Civilizations?", *Foreign Affairs* 72.3 (Summer 1993), 22-49.


Küreselleşme ve Kültür


**Küreselleşme ve Medya**


Küreselleşme ve Siyaset


BECK, Ulrich, Weltrisikogesellschaft; Weltoffenlichkeit und Globale Subpolitik, Vortrag im Alten Rathaus, Picus Verlag, Wien, 1996.


Daly, H., "Globalization and its Discontents", Philosophy and Public Policy Quarterly 21, 2/3.


Küreselleşme ve Zaman-Mekan

DODGSHON, Robert, "Human Geography at the End of Time? Some Thoughts on the Notion of Time-Space Compression", *Environment and Planning: Society and Spa-
ce 17 (1999), 607-620.


Sonuç

Bu eserlerin sadece konu başlıklar bile küreselleşme olsunun kapsam alanının ne kadar geniş olduğu konusunda yeterince bilgilendiriciidir. Sonuç olarak, ister emperyalizmin "çağırs versiyonu" şeklinde değerlendirmelekere karşı çıkılsın, ister yeni dünya düzeyinin ekonomik, siyasal ve kültürel kurgusunu oluşturmak amacıyla savunulsun, küreselleşme ve sonuçları hakkında yapılan tartışmalar günümüzün sosyal bilimler içerisinde önemli bir yer ışgal etmeye devam etmektedir.5 Küreselleşme, siyasi, kültürel, ikitsadi ve dini boyutları ile toplumsal bir olgu olarak ve bu olgu çok anlamlı tavurları ifade etmes. Eğer tarihin teleolojik olarak ileri giden bir düzlem olduğu düşündürme, küreselleşme hiç şüphesiz ileri doğru atılması bir adımı lbr. Elbette küreselleşme, toplumsal hayat tarzi problemleri de beraberinde getirecek. Ancak bu problemler, mevcut durumun tanamen karşısında olmak gibi bir sonucu ortaya çıkarsa, bu tavur gerçekçi bir zemin arayışının önünde engel teşkil edecektir. Küreselleşme, toplumsal ve kültürel pek çok sürecin değişmesi anlamına gelmekle ve bu değişim süreci bilinen ideolojik yaklaşımları geçerlili kılmaktadır. Dolayısıyla, ideolojik niteliği ağır basan yaklaşımların sağlığı ve kabul edilebilir sonuçlar ortaya çıkmasının beklemek geçerli bir yol gibi görünmektedir. Bu noktada küreselleşmenin bir fili durum olduğunu kabulü önem kazanmaktadır. Taraf olmak ya da karşı çıkmak yerine "durum belirlemeyi" önemli...

