2SK164 Utmaningar mot staten: nya och gamla krig, ordning och våld, stater och klansamhällen, 15.0 hp

2SK164 Challenges to the state: new and old wars, order and violence, states and clan societies, 15.0 hp

**Kurstillfälle**
Uttagen: 2022-09-08

**Anmälningskod:** 74021
**Studietakt:** 100%
**Undervisningstid:** Dagtid
**Undervisningsform:** Normal
**Startperiod (antagning.se):** Vt period 1
**Studieperiod starttermin:** V23, 2023-01-16-2023-03-22, 15.0 hp
**Registreringsperiod starttermin:** 2022-12-27 - 2023-01-09
**Ämnesrubrik:** Statskunskap
**Studieort:** Uppsala
**Finansieringsform:** Ordinarie anslagsfinansiering
**Förutsättning för kurstillfälle:**
**Kurstyp:** Fristående kurs
Programkurs
Utbytesstudenter
**Undervisningsspråk:** Ges vid behov på engelska
**Ämnesord:** Statsvetenskap, Utvecklingsstudier
**Fritextord:** politiska utmaningar
**Fritextord (engelska):** political challenge
**Tidigare fritextord:**
**Behörighet (kursplaneversion):** Gällande kursplan, giltig från 2022 vecka 36
**Studieavgiftsklass:** Humsam klass 1 (avancerad nivå)
**Studieavgift, första betalning:** 25000 SEK
**Studieavgift, totalt:** 25000 SEK
**Utbildningsform:** Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
**Utbildningsnivå:** Avancerad nivå

Behörighet

90 hp statskunskap (A+B+C) eller motsvarande kunskaper samt 30 hp i annat ämne eller 90 hp inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet (A+B+C) samt 60 hp statskunskap. Kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. För programstudenter antagna till Politices masterprogram krävs att programkurser om minst 15 hp är avklarade.

Behörighet, engelska

90 credits in political science (A+B+C) or the equivalent and 30 credits in social sciences, or 90 credits in social and political studies (A+B+C) and 60 credits in political science. Proficiency in Swedish equivalent to the general entry requirements for first-cycle (Bachelor's level) studies and proficiency in English equivalent to the Swedish upper secondary course English 6. Students within the  Master's Programme in Political science are required to have obtained at least 15 credits within the programme.

Urval

Högskolepoäng (max 285 hp)

Urval, engelska

Higher education credits (maximum 285 credits)

Beskrivning

Staten är kanske statskunskapens mest grundläggande begrepp. Men vad är staten? Statens existens är en förutsättning för många diskussioner i statskunskapen; ändå undersöks mer sällan staten själv. Denna kurs inriktar sig på olika teorier om staten och dessas begränsningar och potential i ljuset av nya politiska utmaningar, exempelvis krigets förändrade natur och staters egna förändringar.

Kursen handlar till att börja med om staten själv i historiskt och jämförande perspektiv. Vad är staten? Vilka teorier finns om staten? Vi fokuserar på ett antal egenskaper hos staten - dess monopol på fysiskt våld, dess anspråk på suveränitet och dess beroende av att tillräckligt många samtycker till denna ordning - och ställer bland annat frågor om huruvida, och i så fall hur, staten utmanas av nya krig mellan stater och andra aktörer, liksom av djup inre splittring i stater och länder. Vi lägger mycket möda på att försöka förstå Thomas Hobbes teori i detta sammanhang. En grundläggande fråga, förpliktelsen att lyda lagen, diskuteras i samband med Hobbes, och genom kortare empiriska inblickar i svaga eller misslyckade stater, statslösa samhällen och nybildade stater fördjupas teorin, och detta tvingar oss att förstå normativa principer och problem i ljuset av den verkliga världens komplexitet.

På samma sätt diskuteras normerna för staters och andras användning av organiserat våld. Vem för krig mot vem, för vem och i vems namn? När kan man säga att en stat har misslyckats som stat? Hur kan och bör man bekämpa fiender som varken är stater eller följer krigets lagar, exempelvis terrorister? Hur kan rörelser som arbetar över gränser (till exempel genom illegala invandrare eller inhemska anhängare till terrororganisationer), eller militärteknisk utveckling i form av exempelvis drönare, utgöra ett hot mot stater och nationer?  Bör staten och dess natur förstås på ett nytt sätt i ljuset av dessa nya politiska utmaningar?

Kursen förhåller sig också till frågor om utbrytarstater och interna konflikter, och vi ställer exempelvis frågan om vad som kan, eller inte kan, rättfärdiga att ett samhälle bryter sig loss från en befintlig stats. Vilka processer är legitima vad gäller hur en stat och ett folk skapas eller får politiskt självbestämmande? Av vilka skäl kan de anses legitima? Hur förhåller sig rätten och politiken till partier som förespråkar utbrytning, eller andra sorters djupa konflikter inom en stat? När kan partier i allmänhet betraktas som en källa till fraktionsbildning och splittring? Och hur skall man bedöma dessa frågor normativt? Vi kommer att undersöka dessa frågor, även utifrån konkreta exempel och fallstudier.

Beskrivning, engelska

The state is perhaps the most central concept in political science. But what is the state? While the state serves as a background condition to numerous discussions in political science, it is seldom examined as a topic in its own right. This course focuses on different theories of the state, and examines their limits and potential vis-à-vis new political challenges, such as the changing character of war and deep internal divisions.

To begin with, the course focuses on the state itself, both from a historical and a contemporary perspective. What is the state? What different theories are there about the state? We address three traditional characteristics of the modern state - its monopoly on violence, its claim to sovereignty and its reliance on minimum consensus and order - and ask if, and if so how, these characteristics are challenged by violence and wars between states and other agents, both external and internal. We devote much energy to trying to understand Thomas Hobbes's theory. In light of the normative principles developed in his theory, we explore the fundamental issue of political obligation, the obligation to obey the laws and authorities, and learn more about certain weak and failed states, as well as stateless societies or aspiring new states. By focusing on such areas and problems, we apply and rediscover normative theory.

Moreover, we discuss the normative systems underlying the organised violence employed by states and others. Questions to be addressed include: Who wages war against whom, and for whom is it done? When can one say that a particular state has failed in its capacity as a state? How can and should one combat aggressors that are neither states nor conform to the laws regulating war, such as terrorists? In what way do movements operating across borders (e.g., as illegal aliens or as domestic supporters of terrorist movements), as well as the development of military technology such as drones, pose a threat to states and nations? Should the nature and task of the state be rethought in light of these new political challenges?

Regarding secession and partisanship, we will ask questions such as: What justifies secession, and what does not? Which processes of state creation and demos-making are legitimate? On which grounds? How are political parties that advocate secession or other forms of deep division treated in law and politics? When are parties considered to be a force of factionalism and disintegration? And, conversely, what are the ethical determinants of partisanship? We will explore the normative aspects of these issues, alongside with concrete examples and case-studies.