Toplumsal Politika Dergisi

e-ISSN: 2717-9338

Araştırma Makalesi / Research Article

**Aileye Yönelik Sosyal Politikaların Süreç Analizi Yoluyla İncelenmesi (Türkçe Başlık 15 Punto Sola Yaslı)**

**Examining Social Policies for Family Using Process Tracing (İngilizce Başlık 14 Punto Sola Yaslı)**

*Yazar* [[1]](#footnote-1), *Yazar[[2]](#footnote-2) Yazar* [[3]](#footnote-3)



**ÖZ**

*(10 Punto İtalik İki Yana Yaslı 150-200 kelime arası) (Yazara Not: Sayfa kenar boşluklarını Alt-Üst-Sağ ve Sol 2,5 olarak ayarlayınız. Ortaya çıktığı döneme ilişkin kesin bilgilere sahip olunmamasına karşın; ailenin insanlığın var olduğu ilk andan itibaren mevcut olduğu düşünülmektedir. Aile kurumu, kültürün kuşaklar arası aktarımını sağlama ve toplumun temel birimi olma gibi niteliklere sahiptir. Söz konusu bu niteliklerinden hareketle, tarih boyunca sayısız dönüşüm geçiren ve bugün de çağın getirilerine paralel olarak günden güne değişen aile, sosyal politikaların üretilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada aile kurumunun tarihsel süreçte yaşadığı dönüşümler, dört ayrı dönemde ele alınarak incelenmiştir. Bunlar; İlkel Dönemde Aile, Yerleşik Yaşam Döneminde Aile, Endüstri Toplumunda Aile ve Modern Toplumda Aile şeklindedir. Bu çalışmasının kavramsal çerçevesinde ortaya koyulan “Aile kurumunun tarihsel süreç içerisinde geçirdiği dönüşüm ve sıçramalar nelerdir?” sorusuna cevap verme girişimleri çalışmanın ana sorunsalını oluşturmaktadır. Söz konusu dönüşümün nasıl ve hangi koşullarda gerçekleştiği sorularına cevap verilmesi ise; sosyal politika bağlamında analiz edilmiştir. Teorik çerçevenin test edilmesi işlemi için nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bu bağlamda nitel araştırma desenleri arasından vaka çalışması tercih edilmiştir. Bu çerçevede vakalar ve kesitsel alt vakalar tanımlanmıştır. Verilerin toplanmasında ise doküman incelemesi tercih edilmiş olup söz konusu dokümanlardan toplanan veriler süreç analizi yöntemiyle tahlil edilmiştir.*

***Anahtar kelimeler:*** *Psikolojik sağlamlık, Öz anlayış, Ruh sağlığı, Koruyucu faktörler (3-5 adet anahtar kelime)*

**ABSTRACT**

*(10 Punto İtalik İki Yana Yaslı 150-200 kelime arası) Although there is no precise information about the period in which it emerged; The family institution, which is stated in many divine texts to have existed since the first moment of humanity, has qualities such as ensuring the transfer of culture between generations and being the basic unit of society. Based on these qualities in question, the family, which has under gone numerous transformations through out history and is changing day by day in line with there turns of the age, has a significant impact on the production of social policies. In this study, the transformations of the family institution in the historical process were examined by considering them in four different periods. These; Family in Primitive Period, Family in Settlement Period, Family in Industrial Societyand Family in Modern Society. In this direction, in this study, an answer was sought to the question of how and under what conditions the relationship between the modernization of the family institution and therationalization of social policies emerged. As a result of this inquiry; The theoretical framework presented in the study has been tried to be tested. As a result of this in quiry; The theoretical framework presented in the study has been tried to be tested. Answering the questions of how and under what conditions the said relationship takes place; analyzed in the context of socialpolicy.*

***Keywords****: Psychological resilience, Self-compassion, Mental health, Protective factors (3-5 adet anahtar kelime)*

**Giriş (Başlıklar 12 punto)**

(Yazı puntosu Times New Roman 11 Punto, iki yana yaslı, Önce: 6 nk, sonra:6 nk, satır Aralığı 1,5 satır. ) Aile, sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerince üzerinde en çok durulan sosyal kurumlardan biridir. En genel anlamda, üyelerinin kan bağı yahut resmi ağlarla bir araya geldiği, yaşama dair ilk kazanımların edinildiği, belirli fonksiyonlara sahip “sosyal bir kurum” olarak betimlenen aile, tanımının çok daha ötesinde anlamları içermektedir. Bu bağlamda, bir bilim alanı olarak sosyal politika, aileyi doğrudan yahut dolaylı olarak ilgilendiren konularda çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Zira toplumu oluşturan birimlerden yalnızca biri olan aile konusunda yapılan çalışmalar, hem ailedeki hem de sosyal yapıdaki değişim ve dönüşümleri anlamada ve açıklamada yol göstericidir.

Nitel araştırma yöntemi ile kurgulanan bu çalışmada, sosyal politikaların yapılandırılmasında etkili bir faktör olan aile kurumunun tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümlerin açıklanması ve aileye yönelik geliştirilen sosyal politikaların ortaya konması amaçlanmıştır. İlgili amaç doğrultusunda öncelikle sosyal politika ve aile kavramlarının betimsel analizi yapılmış; daha sonra aile kurumunun geçirdiği dönüşümler ve zamanla değişen roller süreç analizi yöntemiyle açıklanmıştır. Sonuç ve değerlendirme ile çalışma tamamlanmıştır.

**(Başlıklar numaralandırma sistemi ile devam etmelidir. 1.1. , 1.2. …., 2.1. vb)**

**1. Sosyal Politika ve Aile Kavramlarının Betimsel Analizi**

Sosyal politika kavramı Latince, “yoldaşlık, dostluk, toplumsal” gibi anlamları karşılayan “socialis” sözcüğü ile “şehir idaresi, devlet yönetme sanatı” anlamlarını karşılayan “politica” sözcüğünün kaynaşmasıyla meydana gelmiştir (Nişanyan Etimoloji Sözlüğü, 2022). Sosyal politika, bir devletin, çatısı altında yaşayan tüm yurttaşların iyilik hâli için hayata geçirdiği uygulamalar bileşenidir. Bu doğrultuda sosyal politika çalışması; sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler gibi çeşitli alanlarda “devlet eliyle sunulan” hizmetleri içermektedir (İçağasıoğlu Çoban ve Özbesler, 2009, s. 33). Daha geniş bir tanımla ise sosyal politika, toplumsal yaşam sürecinde ortaya çıkan ve çeşitlilik arz eden sosyal sorunların çözümlenmesini amaçlayan; sosyal refahın sağlanması ve devamlı kılınması noktasında çaba harcayan (Çiçek, 2012; akt., Duruel ve Tamer, 2013, s. 366) bilimsel bir çalışma alanını ifade etmektedir. Devletin, yurttaşların sosyal refahını artıran çeşitli uygulamalarını bünyesinde toplayan sosyal politika, “sosyal düzendeki eşitsizlikleri azaltmayı amaçlayan çalışmaların tümü” olarak ifade edildiğinden; sosyal politikanın ana amacının sosyal adaleti sağlamak olduğu söylenebilir (Koray, 2020, s. 10-11).

Sosyal politikanın mevcudiyeti insanlık tarihi kadar eskidir. Buna karşın, bir kavram olarak alan yazında kullanılması ve bir bilim dalı olarak ele alınması ancak Sanayi Devrimi’nden sonraki süreçte gerçekleşebilmiştir (Hatipler, 2019, s. 418). Bu durum, Sanayi Devrimi ile birlikte meydana gelen sermaye-emek çatışmalarının bir getirisi olarak, sosyal sorunların fazlalaşması ve dolayısıyla da modern anlamda sosyal politikalara duyulan gerekliliğin artması ile açıklanabilir. Bu bağlamda, tarihte ilk kez 1800’lü yılların ilk yarısında Alman gazeteci Heinrich Riehl tarafından kullanılan sosyal politika kavramıyla, devletin burjuva sınıfına ilişkin faaliyetlerini göstermek ve toplumsal ilişkileri açıklamak hedeflenmiştir (Tuna ve Yalçıntaş, 1994, s. 23-25).

Başlangıçta sosyal politika, dar bir çerçevede ve işçi-işveren ilişkilerindeki menfaate dayalı tearuzların önlenmesi misyonuyla, devlet kanalıyla yürütülen ekonomik ve sosyal alandaki uygulamalar şeklinde biçimlendirilmiştir. Ancak zaman içerisinde sosyal sorunların çeşitlenmesiyle sosyal politikanın kapsamı da genişlemiştir (Öcal ve Herand, 2020, s. 151). Bir bakıma sosyal politika, toplumsal sorunları analiz etmeye ve söz konusu bu sorunlara çözüm üretmeye hizmet etmektedir. Dolayısıyla kamusal alandaki değişimlere bağlı olarak bugün de gelişimini sürdürmektedir (Koray, 2007, s. 20).

*Aile kavramı*Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü’nde “evlilik ile kan bağına dayanan, karı, koca, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik; aynı soydan gelen kimselerin tümü; temel niteliği bir olan topluluk, familya” gibi anlamları karşılar biçimde tanımlanmaktadır (TDK, 2022). İki milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen aile kurumuna ilişkin; bir kerede mi yoksa farklı bölgelerde ve zamanlarda mı geliştiğine yahut embriyonik açıdan nasıl biçimlendiğine dair farklı tartışmalar, tarihin eski dönemlerinden bu yana süregelmektedir (Kathleen, 2014, s.53).

Aile kurumunun niteliği yahut “aile” kelimesinden ne anlaşıldığı, içinde yaşanılan toplumun ideolojik ve kültürel yapısına bağlı olarak değişmektedir (Dallos ve Draper, 2012, s. 6). Dolayısıyla bugün, ailenin herkesçe kabul görmüş genelgeçer bir tanımından söz edilememektedir. Nitekim farklı disiplinler de aile kurumunu açıklamada farklı bakış açılarından istifade etmektedir. Bu doğrultuda, kimi bakış açıları aileyi biçimsel özellikleri açısından ele alırken kimileri ailenin işlevselliği ile ilgilenmektedir. Ancak genel anlamda bir sosyal topluluğa “aile” diyebilmek için o topluluğun belli başlı bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler arasında, aile ilişkilerinin diğer sosyal grup ilişkilerine oranla uzun süreli olması; kuşaklararası bir yapı niteliği taşıması; üyeler arasında biyolojik ve hukuki bağ bulunması ve bu bağların aileyi daha büyük bir akrabalık sistemine bağlaması gösterilebilmektedir (White, Klein ve Martin, 2014; akt., Hosseinnezhad Hendvari, 2019, s. 7-8).

Sosyal politika; iktisadi, sosyal ve kültürel açılardan dezavantaja sahip kişi veya kişilerin korunmasını ve eşitsizlik ile sosyal adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını amaçlayan; söz konusu amaçlara yönelik ilgili tedbirleri alan ve hukuki düzenlemeleri sağlayan sosyal adalet bilimidir (Gülmez, 2011; akt., Küçükali ve Özmen, 2020, s. 17). Ortaya çıktığı dönemde sosyal politika, dönemin ihtiyaçlarına ve gerçekliklerine paralel olarak “dar anlamda sosyal politika” ve “geniş anlamda sosyal politika” olmak üzere iki eğilimle değerlendirilmiştir (Koray, 2020, s. 33). Ancak tarihsel süreç içerisinde meydana gelen büyük çaplı iktisadi ve sosyal değişimler, sosyal politikanın kapsamını genişletmiştir. Böylelikle; sosyal dışlanma, işsizlik, şiddet, göç, çevre gibi çok çeşitli konular, üçüncü kuşak olarak nitelendirilen sosyal politikaların doğrudan muhatabı haline gelmiştir (Tokol ve Alper, 2020, s. 3-4). Bu muhataplardan biri de “toplumun en küçük birimi” olarak tanımlanan ve sosyal bir kurum olan ailedir.

Herhangi bir alanda üretilen sosyal politikalar, o alandaki sosyal sorunlara ve ihtiyaçlara ilişkin bilgilerden hareketle şekillenir. Bu bağlamda, aileye yönelik yapılandırılan sosyal politikalar da aileye ilişkin sorun ve ihtiyaçların göz önünde bulundurulması suretiyle; kısa, orta, uzun vadeli planlamalar yapılarak üretilir. Aile, dinamik yapılı sosyal bir kurum olduğundan aileye yönelik sosyal politikalar da ihtiyaçlara yahut güncel gelişmelere binaen zaman içerisinde değişkenlik gösterebilir (Demirbilek, 2017, s. 281-282). Aile sosyal politikaları, genelde başlı başına bir alan iken özelde sosyal politikaların bir parçası olup doğrudan aileye yönelik devlet eliyle geliştirilmiş programları kapsamaktadır. Bu yönüyle de sosyal politikalardan ayrışmaktadır. Temelde, yurttaşların refahı için eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda geliştirilen tüm sosyal politikalar dolaylı olarak aileyi içine almaktaysa da “aile sosyal politikası” denildiğinde aileyi doğrudan ilgilendiren –doğum hızı, ailenin büyüklüğü, çalışan ebeveynler, çocukların ve yaşlıların bakımı, koruyucu aile programları gibi– konulara odaklanılmaktadır (Barker, 2013, s. 169). Daha öz bir ifade ile aile sosyal politikası, aile kurumunu merkeze alarak aile yapısı üzerinde etkili olmayı amaçlayan bir araçtır. Bu bağlamda, devletin doğrudan aileyi hedef alan politikaları “açık aile politikaları” olarak açıklanırken aileyi dolaylı olarak etkileyen politikalar ise “kapalı aile politikaları” olarak ele alınmaktadır (Arıkan, 2005, s. 117).

Hartman ve Laird, aile sosyal politikalarını iki açıdan tanımlamaktadır. Bu tanımlamalardan ilkine göre aile sosyal politikası; aile ile alakalı, belirgin ve uzlaşılmış hedeflere ulaşma doğrultusunda üretilmiş programları –aile planlaması, gelir, boşanma, koruma, evlat edinme, gündüz bakımı gibi– içeren bütündür. İkincisine göre ise aile sosyal politikası, daha geniş bir perspektiften aile kurumu üzerinde etkili olan ve devletin çalışma kapsamına giren düzenlemelerin –ticaret, vergilendirme, göç, inşaat, enerji gibi– tümüdür (Hartman ve Laird, 1983; akt., Buz, 2003, s. 2-3). Aile sosyal politikaları en genelde, aileyi konu edinen ve aileyi koruma/geliştirme doğrultusunda yürütülen hizmetler olup çocuk yardımları, evlilik teşvikleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemeler, sosyal yardımlar, gelirin dağıtımı, istihdam, konut gibi bileşenleri içerir (Buz, 2003, s. 3). Devletlerin aile sosyal politikası bağlamındaki pratikleri, gelişmişlik düzeyleri ile paraleldir. Zira sosyal devlet anlayışına göre aile, toplumun temel kurumu olarak kabul edilir; bu bağlamda aile refahını artırmak, temel gayedir. Dolayısıyla sosyal devlet, aile sosyal politikalarını üretmekle mükelleftir (İçağasıoğlu Çoban ve Özbesler, 2009, s. 33).

**(Kaynakça APA formatında olmalı APA Kaynakça örneklerine CTRL + linke tıklayarak ulaşabilirsibiz** [**https://journal.ihu.edu.tr/index.php/ihu1/apaStyles**](https://journal.ihu.edu.tr/index.php/ihu1/apaStyles)

**Kaynakça**

Aca, Z. (2018). *Türkiye*’*de Kamusal Sosyal Yardımların Yapabilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde Etkinliği Analizi: Bursa Örneği.* Yayımlanmamış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Alp, A. (2007). *Yeni Çalışma Biçimleri ve Değişen Aile Yapısı Bağlamında Çalışan Kadınlar.* Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İzmir.

Arat, N. (1986). *Kadın Sorunu.* İstanbul: Say Yayınları.

Arıkan, Ç. (2005). Türkiye’de Aile Politikası Uygulamalarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme. *Aile Danışmanlığı El Kitabı* içinde (s. 117-123). Ankara: SHÇEK Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Araştırma Uygulama Merkezi (AHUM) Ortak Yayını.

Barker, R. L. (2013). *The Social Work Dictionary.* (6th Edition). Washington DC, USA: NASW Press.

Baş, H. (2017). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Aileye Yönelik Sosyal Politikaları Üzerinden Bir Değerlendirme. *MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 15*(2), 165-196.

Bayer, A. (2020). Modernleşme Sürecinde Aile: Değişen Annelik ve Babalık. *Tevilat, 1*(1), 35-60.

Buğra, A. (2008). *Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika.* İstanbul: İletişim Yayınları.

Buz, S. (2003). Aile Politikalarına Mülteciler Boyutunda Bir Bakış. *Aile ve Toplum, 5*(2), 1-7.

Canatan, K. ve Yıldırım, E. (2018). *Aile Sosyolojisi.* İstanbul: Açılım Kitap.

Çapcıoğlu, İ. (2018). Sekülerleşen Toplumda Bireyselleşen Aile. *TurkishStudies, 13*(2), 19-34.

Çiçek, B. (2022). Türkiye’de 1980 Sonrası Sosyal Politikaların Aile Üzerindeki Etkisi. *Toplumsal Değişim, 4*(1), 6-27.

Çiçek, Ş. E. (2012). *Türkiye*’*de Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Politikaları: Batı Akdeniz Örneği.* Ankara: TBB Yayınları.

Dal, S. (2017). Sosyal Politikanın Dönüşümünü Küreselleşme Üzerinden Anlamak. *Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi,* *1*(1), 4-18.

Dallos, R., & Draper, R. (2012). *Aile Terapisine Giriş: Sistemik Teori ve Uygulama.* (Ş. Kesici ve C. Kiper, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Delican, M. (1998). Aile, Ekonomi ve Sosyal Politika. M. Delican, Ü. Çağlar, A. Esen, V. Seviğ, S. Kurtulmuş, R. Seymen (Ed.), *Ekonomik Hesaplamalarda Birim Olarak Aile* içinde (s. 1-26). Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları.

Demirbilek, M. (2017). Sosyal Politika ve Aile Politikaları Bağlamında Aile Danışmanlığı ve Sosyal Hizmet. *Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 11*(4), 278-287.

Demirci Yılmaz, T. (2015). Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Modernleşmesinde Annelik Kurguları (1840-1950). Ş. Öztürk (Ed.), *Cogito: Annelik* içinde (s. 66-90). İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.

Dikeçligil, F. B. (2012). Aileye Dair Kabullerin Ezber Bozumu. *Muhafazakâr Düşünce, 8*(31), 21-52.

Duman, M. Z. (2012). Aile Kurumu Üzerine Tarihsel Bir Okuma Girişimi ve Muhafazakâr İdeolojinin Aileye Bakışı. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1*(4), 19-51.

Dumon, W. (1991). Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Aile Politikaları. *Aile ve Toplum, 1*(2), 1-11.

Makalenin en son sayfasına aşağıdaki tablo ilgili yerler düzenlenip eklenmelidir.

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde Toplumsal Politika Dergisi’nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir. Yazarlar etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgileri (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca burada belirtmişlerdir.

Kurul adı:

Tarih:

No:

Bu çalışma XXXX üniversitesi BAPK tarafından desteklenmiştir, proje no: BAPK-XX 001.

Destekleri için Prof. Dr. Xxxxxx XXXXX’e teşekkür ederiz.

1. Unvan- Kurum/Üniveriste, Fakülte/Bölüm, Şehir, Türkiye, e-posta, ORCID: 0000-0000-0000-0000 [↑](#footnote-ref-1)
2. Unvan- Kurum/Üniveriste, Fakülte/Bölüm, Şehir, Türkiye, e-posta, ORCID: 0000-0000-0000-0000 [↑](#footnote-ref-2)
3. Unvan- Kurum/Üniveriste, Fakülte/Bölüm, Şehir, Türkiye, e-posta, ORCID: 0000-0000-0000-0000 [↑](#footnote-ref-3)