**Bu derste sorumlu olunan kitap: *Marksizm ve Antropoloji*, Maurice Bloch, Ütopya Yayınevi.**

Marksist Antropoloji başından itibaren Marx ile Engels’in tahlillerinin ağrırlıklı olarak sanayileşmiş toplumlar üzerine olmasına karşın, antropolojinin esas ilgi alanını kapitalizm-öncesi toplumların oluşturması sorunuyla ilgilidir.

Marksizmin antropoloji alanına uyarlanması, ağırlıklı olarak üretim tarzı ve üretim ilişkilerinin toplum ya da kültürlerin yapı ve gelişimlerini belirleyen birincil toplumsal etken olarak görülmesi yaklaşımından oluşmaktadır. Marksist antropologlar, toplumun temelini ya da altyapısını oluşturan geçim ya da üretim tarzı ve ilişkilerinin, nihai tahlilde, üst yapısı, yani ideolojisi ve değerleriyle birlikte bir toplumun gidişat ve gelişimini belirlediği kavrayışından hareket etmektedirler. Ne ki bu mekanik bir belirlenim değildir; tersine, Marksist antropologlar siyaset ile iktisat ya da ideolojiyle iktisat arasında doğrudan ve tek yönlü bir belirlenim ilişkisini öne sürmenin maddecilik olduğunu vurgulayan insan iradesi ve sınıf bilincinin toplumsal analizin zorunlu bir unsur olduğu toplumsal değişimin ancak insan eylemiyle gerçekleştiği konusunda ısrarlıdırlar. Marksist görüş, insanların değişen toplumsal koşullarla baş etme ve onları toplumun maddi temeliyle uyumlu kılmak üzere yeni kurumsal ilişkiler yaratma yolundaki iradesini değişimin dinamiği olarak gören dinamik bir perpektiftir.

Marksizmi bir ‘bilim’den çok bir eleştiri olarak gören Marksistler(Gramsci, Marcuse, Fromm) daha tarihselci ve hümanist bir perspektifi izleyerek insan aktörüne daha fazla öncelik tanımakta, tahlkil çerçevelerinde tarihe önem vermektedir. İkinci eğilim marksizmin daha meaknistik ve pozitivist yorumunda kalkınan Marx ve Hegel’in düşünce arasında kesin bir kopuşu gören bilimsel Marksistlerdir. Yapısal Marksisizm de bu çerçeveye yerleşmektedir. Tarih ve insan iradesini analiz çerçevelerinden dışlayan ve toplum tahlillerini toplumsal yapı arasındaki belirlenim ilişkileri üzerine yerleştiren bir yaklaşım sergilemektedir.