**Devlet Diyalogu-Beşinci Kitap:**

Adaletin, toplumsal ve bireysel anlamda her bölümün ya da kesimin kendi işini görmesi biçiminde bir uyum olarak belirlenmesinden sonra, bu uyumun bireysel ve toplumsal olarak nasıl sağlanması gerektiği ortaya konulur. Bu anlamda, özellikle Dördüncü Kitapta adalet tanımı, toplumsal olarak her sınıfın kendi işini yapması ve bireysel olarak da ruhun bölümlerinin uyumlu birliği biçiminde belirlenir. Bu benzetmeye bağlı olarak devlet şekilleri ve insan karakterleri arasında antropolojik ve psikolojik bir çözümleme yapılır. Ancak bu çözümleme yapılmadan önce, siyasal düzenin uyumu için önemli olan koruyucu sınıf için öngörülen her türlü ortaklığın temellendirilmesi gerekmektedir. Bu sınıfta, doğalarına uygun olarak kadınların erkekler gibi yetiştirilmesi, çiftleşmelerin belli ölçülere göre yapılması ve her şeyin ortak olması sınıfın kendi içindeki uyumu için gereklidir. Özellikle bu sınıf için her tür edinimler ve sahiplenmeler için öngörülen ortaklık, öncelikle her türlü kötülüğün nedeni olan tamahkarlık ve kıskançlığı ortadan kaldıracak, sevinçte ve tasada birlikteliği sağlayacak, birinin derdi veya mutluluğu hepsinin derdi veya mutluluğu olacak biçimde kendi içinde tekbir insana benzeyen bir uyumu sağlayacaktır. Böyle bir yapılanma bilgeliği gerektirdiğinden, bu devleti bilge kişilerin veya filozof-kralın yönetmesi zorunludur.