5. DERS

EKONOMİ BİLİMİNİN ÖNEMİ VE NİTELİKLERİ (2)

DERSİN İÇERİĞİ

5.1. İKTİSAT BİLİMİNDE TEORİ VE KANUNLARIN ÖZELLİKLERİ

* 1. Ekonomide Yöntem
	2. Bir Sosyal Bilim Olan İktisatta Kanunların Özellikleri ve Teorilerin Oluşturulması
	3. Pozitif İktisat-Normatif İktisat
	4. Teori, Değişim ve Gerçek Ekonomik Hayat
	5. Ekonomi Biliminin Teorik Çerçevesi; Mikroekonomi ve Makroekonomi

5.2. HER EKONOMİNİN ANA SORUNLARI

* + 1. Tam Kullanım (İstihdam) Sorunu
		2. Etkin Kullanım Sorunu
1. Hangi Mal ve Hizmetler, Ne Kadar Üretilecek? (NELER; NE KADAR)
2. Üretim Hangi Yöntemlerle, Nasıl Yapılacak? (NASIL, HANGİ)
3. Üretim Kimler için Yapılacak? (KİME)
4. Ekonomik Etkinlik/ Ortak Etkinlik
	* 1. Üretilen Mal ve Hizmet Miktarını Artırmak

5.1. İKTİSAT BİLİMİNDE TEORİ VE KANUNLARIN ÖZELLİKLERİ

* + - 1. Ekonomide Yöntem
				1. Bilim ve bilimsel Yaklaşım
* Bilim, çevremizdeki sayısız olayı neden-sonuç ilişkisi ile birbirine bağlama çabasıdır.
* Bilim “Nedir” sorusu ile ilgilenir. “Ne olmalıdır” ile ilgilenmez.
* Ne olmalıdır, kişiden kişiye değer hükümlerine göre değişir.
* Örnek: Atom parçalanmıştır (bilimsel)
* Atom parçalanmalı mı (Normatif)
	+ - * 1. Ekonomi bir Toplumsal Bilimdir
* İnsanların günlük hayatlarının bazı yönlerini inceleme konusu olarak ele alır.
* İktisadi olaylar ve değişkenler arasında neden-sonuç ilişkilerini araştırır.
* İktisat topluluk, toplum halinde yaşayan insanların günlük hayatının iktisadi yönleri ile ilgili ve birbirini etkileyen davranışlar üzerinde durur.

* + - * 1. İktisat, Matematik, İstatistik
* İktisat teorisinin gelişmesinde matematiğin rolü sürekli artmıştır
* Matematik iktisatçıların da kullandığı bir dildir, ama iktisat matematik değildir
* Son 50-60 yılda ekonometri büyük gelişme göstermiştir. Ekonometrinin başlıca aracı, istatistik metodlardır.
	+ - 1. Bir Sosyal Bilim Olan İktisatta Kanunların Özellikleri ve Teorilerin Oluşturulması

Doğal bilimler kanunları labaratuarlarda deney yaparak test etme olanağı vardır, Kanunlar sınanıp doğruluğu test edilir

Diğer yanda Sosyal bilimlerde (iktisatta) ise labaratuar toplumun kendisidir; Toplumdaki gözlemler sonucu teoriler ve test etme süreçleri oluşur

İktisatta teorilerin oluşturulmasında;

1. GÖZLEM (örnek üretici veya tüketicilerin davranışları) Örneğin balık fiyatları düştüğünde tüketilmek istenen balık miktarı artar
2. Gözlemlerden Tümevarım yöntemi yardımıyla HİPOTEZ oluşturulması; Neden-sonuç ilişkilerinin saptanarak bir hipotez elde edilmesi; Fiyatların düşmesi NEDEN, tüketilmek istenen balık miktarının artması SONUÇ
3. Tümdengelim yoluyla HİPOTEZ TESTİ; Gözlemler sonucunda erişilen hipotez, bu defa tek tek olaylara inilerek yeniden test edilir ve doğruluğu araştırılır
4. TEORİ; Bir hipotez tek tek uygulandığı tüm olaylarda doğrulanıyorsa artık Teori niteliği kazanır
	* + 1. Pozitif İktisat-Normatif İktisat

*Pozitif İktisat; (-Olgusal) (Nesnel-Nedir?)*

-Ekonomik olaylar gözlemlenerek, olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkileri ortaya konulur- Hipotezler-test etme vb

-Değer yargılarına yer verilmez

-Kural ve teoriler, doğal bilimlerde olduğu gibi, sürekli test edilerek, doğrulukları sınanır

*Normatif İktisat; (-Normsal)(Öznel-Ne olmalıdır?)*

-Değer yargılarına yer verilir

-İktisadi görüş sahiplerinin ahlaki, dini ve siyasi yaklaşımları ekonomik kuralların çerçevesini belirler

“Tarımsal ürün fiyatları tarım dışı ürün fiyatlarına göre daha istikrarsızdır (*Pozitif iktisadın konusu*)

Fiyat istikrarsızlığının olumsuzluklarını en aza indirebilmek için hükümetlerin tarımsal ürün fiyatlarına müdahale etmesi gerekir (*normatif iktisat*)”

* + - 1. Teori, Değişim ve Gerçek Ekonomik Hayat

-Sosyal nitelikli olan ekonomik olaylar sürekli değişmektedir, değişikliklerin incelenerek mevcut teorilerin değiştirilmesi gerekir

-Teori gerçekliği yansıtmak durumundadır, teori geçerliliğini yitirmişse, eleştirilmesi gereken teorik çalışma değil, sözkonusu teorinin gerçeklerden uzaklaşmaının nedenlerini araştırmak olmalıdır

-Teorilere karşı şüpheci olunmalıdır

* + - 1. Ekonomi Biliminin Teorik Çerçevesi; Mikroekonomi ve Makroekonomi

Ekonomide teoriler iki ana kola ayrılır

(Yunanca mikro: küçük; makro: büyük)

*Mikroekonomi*,

* Birey, aile ya da işletmeler gibi ekonomik birimlerin kararlarını, davranışlarını inceleyen teorilerden oluşur,
* Mikroiktisatta malların, hizmetlerin ve üretim faktörlerinin nisbi fiyatlarının nasıl oluştuğu, nasıl değiştiği ve neleri nasıl etkilediği incelenir. İncelenen birimler bireyseldir. Tüketici, firma, piyasa, endüstri, tüketicinin talebi, firmanın arzı vb.
* Refah Teorisi ve Değer Teorisi (Fiyat, Üretici ve Bölüşüm Teorileri)

*Makroekonomi,*

* Ulusal üretim ya da ulusal gelir gibi toplumu ilgilendiren konuları kapsayan teorilerden oluşur,
* Makroiktisatta, toplam gelir, toplam istihdam, toplam tüketim, toplam tasarruf, toplam yatırım ve genel fiyat seviyesi gibi değişkenlerin nelerin etkisi altında oldukları ve bunların birbirlerini nasıl etkiledikleri incelenir.
* Birimleri toplulaştırma: Bütün tüketiciler, bütün firmalar, bütün firmaların bir yıllık üretimleri toplamı, bütün fiyatların ortalaması, genel fiyat seviyesi
* Ulusal Gelir ve İstihdam Politikası; Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Teorisi