**Devlet Diyalogu-Sekizinci Kitap:**

Önceki tartışmalarda, sınıfsal olarak örgütlenmiş adil ve uyumlu bir toplumun nasıl oluşturulacağı ve bu toplumun kim tarafından yönetileceği belirlendikten sonra, adil ya da uyumlu olmayan diğer yönetim biçimleri ve bunlara uygun insan karakterleri üzerinde durulmalıdır. Buna göre, belirlenen ideale uygun yönetimin bozulmuş hali olarak dört yönetim biçimi ve uygun insan karakteri olacaktır. Bu bozuk biçimler, hem kendisinden türediği hem de kendine özgü olan yönetim biçiminin bir takım özeliklerini içerecektir. İdeale uygun veya onun kopyası olan yönetim biçimi, bilgiye ve erdeme dayalı olarak bir grubun yönetimi olan aristokrasi veya tek kişinin yönetimi olan monarşidir. Platon, gerçekçi bir anlayışla bu dünyadaki her şey gibi bozulmak durumunda olan bu yönetimin bozulmuş hali, olarak timokrasi ya da timarşiyi belirler. Bu yönetimde, bilgi ve ruhun eğitimi ikinci plana itilir, özellikle şan-şeref ve zenginlik düşkünlüğü kendini gösterir. Zenginlik düşkünlüğü, bu yönetimin evrileceği bir sonraki bozuk düzen olan oligarşik yönetimin temel özelliklerinden biridir. Bu düşkünlük, toplumdaki zengin ve yoksul sınıflar arasındaki uçurumun artması ve toplumsal uyumun ve adaletin bozulmasının temel nedenidir. Bu yönetim biçiminin yerini, özellikle yoksul çoğunluğun eşitlik ve özgürlük taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan demokrasi alır. Demokrasinin eşitlik ve özgürlük ilkesi, aynı zamanda onun yıkılma nedenidir. Çoğunluğun yönetimi demokrasideki aşırı eşitlik ve özgürlük isteği, aynı şekilde bireysel insanın ve toplumun köleliği olarak despotluğa ya da tiranlığa neden olur.