**Devlet Diyalogu-Dokuzuncu Kitap:**

Sekizinci Kitapta, adalet ya da doğruluk ilkesi uyarınca yönetim biçimleri ve buna uygun insan karakterlerinin çözümlemesi ortaya konulur. Bu yönetim biçimleri içinde, özellikle demokrasi yönetiminin yanlışlıklarından ortaya çıkan en adaletsiz yönetim biçimi olarak tiranlık ya da despotluk olarak karşımıza çıkar. Dokuzuncu Kitap’ta özellikle tiranlığın ortaya çıkış nedenleri ve bu yönetim biçiminin temel insan özelliklerinin analizi yapılır. Toplumsal ve siyasal anlamda, tiranlık/despotluk, kendini yasalar üzerinde konumlandıran veya yasaları keyfine göre uygulayan bir zorbanın iktidarını ifade etmektedir. Ahlaki ve bireysel/ruhsal anlamda ise, tiran/despot, *eros*’un etkisine kendini kaptırıp duyguların kölesi haline gelmiş, kendi içinde ruhsal uyumunu yitirmiş, dolayısıyla kararlarını ölçülü ve bilgece alamayan ve kendini yönetemeyen bir kişiye karşılık gelmektedir. Dolayısıyla tiranlık ya da despotluk, bütün bu yönetim biçimleri içinde en adaletsiz ve bozuk olanıdır. Çünkü tiranlık ya da zorbalık kendini her türlü aşırılığın etkisine kaptırmış ve yasalar üzerinde gören birinin yönetimidir. Sonuç olarak, devlette bulunan üç kısma karşılık gelen üç insan tipi karşımıza çıkmaktadır: Bilgi-sever, ün-sever ve para-sever.