**UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA**

**FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTARTIVE**

**DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE**

O imagine care conține text, emblemă, simbol, blazon

Descriere generată automat

**LUCRU INDIVIDUAL**

la disciplina **”Securitatea internațională”**

**Ciclul I, Licență, specialitatea Relații Internaționale**

*Produsul preconizat:* **REFERAT**

**Tema: *Influența Procesului de Globalizare asupra Securității Naționale***

Autorul: **Josan Alina**

Profesor: **Busuncian Tatiana**

**CHIȘINĂU 2024**

**CUPRINS**

**Introducere.....................................................................................................................................3**

**1. Contextul globalizării și schimbările în securitatea națională...............................................5**

*Fenomenului globalizării și implicațiile sale asupra relațiilor internaționale...............................5*

*Evoluția conceptului de securitate națională în contextul globalizării...........................................5*

*Principalele amenințări și provocări în materie de securitate națională în era globalizării.........6*

**2. Dimensiunile influenței globalizării asupra securității naționale..........................................7**

**3. Adaptarea politicilor de securitate la provocările globalizării..............................................8**

*Strategii de gestionare a riscurilor și amenințărilor transnaționale...............................................8*

*Cooperarea internațională și mecanismele de guvernanță globală pentru abordarea problemelor comune.............................................................................................................................................8*

*Dezvoltarea capacităților naționale de securitate și adaptarea la noile tipuri de amenințări și provocări..........................................................................................................................................9*

**4. Studii de caz și exemple relevante..........................................................................................10**

*A. Impactul globalizării asupra securității alimentare în statele în curs de dezvoltare................10*

*B. Securitatea cibernetică în era digitală și amenințările la adresa infrastructurii critice..........10*

*C. Migrația/securitatea la frontierele naționale în contextul crizelor umanitare și geopolitice...11*

**Concluzie.......................................................................................................................................12**

**BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................13**

**Introducere**

*Actualitatea și importanța temei:*

Procesul de globalizare a devenit o realitate omniprezentă în societatea contemporană, influențând în mod semnificativ nu doar economia și cultura, ci și securitatea națională a statelor. Importanța acestui fenomen constă în capacitatea sa de a interconecta statele și actorii din întreaga lume într-un mod fără precedent, dar, în același timp, el aduce cu sine o serie de provocări și amenințări pentru securitatea națională.

Una dintre cele mai evidente implicații ale globalizării asupra securității naționale este creșterea interdependenței economice și financiare între state. Într-o lume globalizată, orice perturbare economică sau financiară într-o țară poate avea efecte în lanț asupra altor state, creând vulnerabilități și riscuri pentru securitatea economică națională. De asemenea, fluxurile de migrație și mobilitatea forței de muncă sunt fenomene amplificate de globalizare, generând provocări în ceea ce privește gestionarea frontierelor, integrarea socială și securitatea internă.

Așa dar actualitatea și importanța procesului de globalizare asupra securității naționale este imensă și trebuie tratată cu seriozitate de către statele din întreaga lume. Este necesară o abordare cooperativă pentru gestionarea riscurilor și amenințărilor asociate globalizării, în vederea asigurării unui mediu sigur și stabil pentru toți actorii implicați.

*Problematica studiului:*

Problematica studiului referitor la influența procesului de globalizare asupra securității naționale este una complexă și cuprinzătoare, abordând multiple aspecte interconectate și interdependente. Aceste aspecte includ:

1. Cum afectează globalizarea economia națională a unui stat și care sunt riscurile și vulnerabilitățile asociate acestei interdependențe în ceea ce privește securitatea economică și financiară.

2. Cum influențează globalizarea modelele de migrație și mobilitatea forței de muncă, generând provocări legate de securitatea frontierelor, integrarea socială și gestionarea diversității culturale.

3. Impactul globalizării asupra tehnologiei și riscurile asociate, cum ar fi atacurile cibernetice, spionajul electronic și protejarea infrastructurii critice într-o lume digitalizată.

4. Schimbările în dinamica relațiilor internaționale și în arhitectura de securitate globală, inclusiv modificările în echilibrul puterii, conflictele regionale și noile amenințări transnaționale.

5. Cum ar trebui să se adapteze statele la provocările și amenințările generate de globalizare prin intermediul politicii externe, cooperării internaționale și dezvoltării capacităților de apărare și securitate.

Prin abordarea acestor aspecte într-un mod interdisciplinar și integrat, studiul privind influența globalizării asupra securității naționale poate oferi o înțelegere mai profundă a complexității și a dinamicii acestui fenomen și poate contribui la elaborarea unor politici și strategii adecvate pentru gestionarea riscurilor și amenințărilor într-o lume globalizată.

*Scopul și obiectivele:*

Scopul lucrării constă în înțelegerea și analiza impactului pe care globalizarea îl are asupra securității naționale a unui stat. Aceasta implică investigarea multiplelor aspecte ale relației dintre globalizare și securitatea națională, identificarea provocărilor și amenințărilor asociate și explorarea modurilor în care statele pot să răspundă acestor provocări într-un mediu globalizat.

Obiectivele lucrări includ:

1. Analiza conceptului de globalizare și a modului în care acesta influențează dimensiunile economice, sociale, tehnologice și geopolitice ale securității naționale.

2. Identificarea principalelor amenințări și riscuri pentru securitatea națională generate de procesul de globalizare, cum ar fi dependența economică, migrația masivă, cibercriminalitatea și instabilitatea geopolitică.

3. Evaluarea modurilor în care statele și actorii internaționali răspund la aceste provocări, inclusiv prin intermediul politicii externe, cooperării internaționale și dezvoltării capacităților de apărare și securitate.

4. Investigarea implicațiilor pe termen lung ale globalizării asupra securității naționale și formularea de recomandări pentru politici și strategii viitoare.

Prin atingerea acestor obiective, lucrarea își propune să ofere o înțelegere comprehensivă și informații relevante despre modul în care globalizarea influențează securitatea națională și să contribuie la dezvoltarea de politici și strategii eficiente pentru gestionarea riscurilor și amenințărilor într-o lume tot mai interconectată.

*Cuvinte cheie:*

*Securitate, Stat, Amenințare, Globalizare, Relații internaționale, Politică, Integritate.*

1. **Contextul globalizării și schimbările în securitatea națională**

**Fenomenului globalizării și implicațiile sale asupra relațiilor internaționale**

Globalizarea reprezintă un fenomen complex și omniprezent în societatea contemporană, având un impact profund asupra relațiilor internaționale și a modului în care statele interacționează între ele. Este un proces caracterizat de interconectarea și interdependența crescândă a economiilor, culturilor, tehnologiilor și instituțiilor la nivel mondial. Această interconectare este facilitată de avansul tehnologic și de reducerea barierelor comerciale și de comunicare între state.

Unul dintre aspectele cheie ale globalizării este integrarea economică la nivel mondial. Prin intermediul comerțului internațional, al investițiilor străine și al fluxurilor de capital, economiile naționale sunt interconectate într-un mod fără precedent. Acest lucru creează oportunități pentru creștere economică și dezvoltare, dar în același timp expune statele la riscuri și vulnerabilități economice. Crizele financiare și recesiunile dintr-o țară pot avea un impact imediat asupra altor economii, demonstrând gradul ridicat de interdependență.

Pe lângă dimensiunea economică, globalizarea are și implicații semnificative în domeniul social și cultural. Schimburile culturale și mișcările migratorii sunt aspecte cheie ale globalizării, contribuind la creșterea diversității și la îmbogățirea culturală, dar, în același timp, generând și tensiuni sociale și conflicte legate de identitate și apartenență națională.

Globalizarea tehnologică reprezintă un alt aspect important al acestui fenomen. Avansul rapid al tehnologiei informației și comunicațiilor a redus semnificativ distanțele și a facilitat schimbul rapid de informații și idei la nivel global. Cu toate acestea, tehnologia digitală a creat și noi amenințări, cum ar fi atacurile cibernetice și spionajul electronic, având un impact profund asupra securității naționale și a relațiilor internaționale.

Ca urmare, în fața acestor schimbări, statele trebuie să adopte abordări flexibile și cooperante pentru a gestiona provocările și pentru a exploata oportunitățile pe care le oferă globalizarea.

**Evoluției conceptului de securitate națională în contextul globalizării**

Conceptul de securitate națională a evoluat într-un mod semnificativ în contextul globalizării, reflectând schimbările aduse de interconectarea și interdependența crescută între statele lumii. În trecut, securitatea națională era în principal asociată cu protejarea granițelor și a teritoriului național împotriva amenințărilor militare externe. Cu toate acestea, odată cu avansul globalizării, conceptul de securitate națională s-a extins pentru a include o gamă mai largă de amenințări și riscuri, reflectând interacțiunile complexe și transnaționale din lumea contemporană.

Astfel, în contextul globalizării, securitatea națională nu se mai limitează doar la aspectele militare, ci include și dimensiuni economice, sociale, politice, tehnologice și ecologice. Amenințările și riscurile pentru securitatea națională devin din ce în ce mai diverse și mai complexe, de la terorismul transnațional și criminalitatea organizată până la schimbările climatice și pandemii globale.

În plus, globalizarea a dus la o creștere a interdependenței economice și financiare între state, ceea ce înseamnă că perturbările economice sau financiare într-o parte a lumii pot avea efecte în lanț asupra altor state. Astfel, aspectele legate de securitatea economică și financiară au devenit priorități importante în cadrul conceptului de securitate națională.

De asemenea, globalizarea tehnologică a adus noi provocări și riscuri pentru securitatea națională, cum ar fi amenințările cibernetice și spionajul electronic. Dependenta crescută de tehnologie și de infrastructura digitală expune statele la vulnerabilități și riscuri în fața atacurilor cibernetice și a manipulării informațiilor.

Așa dar, evoluția conceptului de securitate națională în contextul globalizării nu mai poate fi abordată exclusiv dintr-o perspectivă militară, ci trebuie să țină cont și de diversele amenințări și riscuri transnaționale care pot afecta stabilitatea și prosperitatea unei națiuni într-o lume tot mai globalizată.

**Principalele amenințări și provocări în materie de securitate națională în era globalizării**

| **Amenințări și Provocări** | **Descriere** |
| --- | --- |
| Terorism transnațional | Grupările teroriste operează la nivel global, folosind tehnologia și resursele financiare pentru a comite acte de violență și destabilizare. |
| Criminalitatea organizată | Grupurile criminale transnaționale sunt implicate în traficul de droguri, traficul de persoane, spălarea de bani și alte activități ilegale care subminează securitatea națională. |
| Atacurile cibernetice | Atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice și a sistemelor informatice pot cauza daune semnificative economiei și securității naționale. |
| Spionajul și amenințările la adresa securității informaționale | Statele și actorii non-statali se angajează în activități de spionaj și manipulare a informațiilor pentru a obține avantaje politice și economice. |
| Proliferarea armelor de distrugere în masă | Riscul răspândirii armelor nucleare, chimice și biologice poate avea consecințe devastatoare pentru securitatea națională și stabilitatea regională. |
| Schimbările climatice și securitatea alimentară | Impactul schimbărilor climatice asupra mediului și securității alimentare poate cauza tensiuni sociale și politice, inclusiv conflicte și migrație forțată. |
| Migrația masivă și crizele umanitare | Fluxurile masive de refugiați și migranți, generate de conflicte, sărăcie și schimbări climatice, pot crea presiuni sociale, economice și politice asupra statelor primitoare. |
| Instabilitatea politică și conflictele regionale | Conflictele etnice, religioase și politice, precum și competiția pentru resurse și putere, pot provoca tensiuni și instabilitate în regiuni cheie. |

1. **Dimensiunile influenței globalizării asupra securității naționale**

| **Dimensiune** | **Descriere** |
| --- | --- |
| Dimensiune Economică | Interdependența economică între state crește, iar perturbările în economiile naționale pot avea efecte în lanț. |
| Dimensiune Socială și Culturală | Schimburile culturale și mișcările migratorii pot genera tensiuni sociale și conflicte legate de identitate și apartenență națională. |
| Dimensiune Tehnologică | Avansul tehnologic și dependența de infrastructura digitală expun statele la riscuri în fața amenințărilor cibernetice și a manipulării informațiilor. |
| Dimensiune Ecologică | Schimbările climatice și dezastrele naturale pot crea presiuni asupra resurselor și pot genera migrație forțată și conflicte legate de accesul la apă și hrană. |
| Dimensiune Geopolitică | Schimbările în dinamica relațiilor internaționale și în arhitectura de securitate globală pot afecta stabilitatea și securitatea națională. |
| Dimensiune Energetică | Dependenta de resurse energetice și vulnerabilitatea infrastructurii energetice la atacuri cibernetice pot reprezenta riscuri majore pentru securitatea națională. |
| Dimensiune Sanitară | Pandemiile globale și amenințările la adresa sănătății publice pot avea efecte devastatoare asupra populației și economiei naționale. |
| Dimensiune Alimentară | Securitatea alimentară poate fi afectată de schimbările climatice, conflictele și tulburările sociale, creând riscuri pentru stabilitatea națională. |

1. **Adaptarea politicilor de securitate la provocările globalizării**

**Strategii de gestionare a riscurilor și amenințărilor transnaționale**

Gestionarea riscurilor și amenințărilor transnaționale necesită abordări comprehensive și colaborative, atât la nivel național, cât și internațional. Printre strategii se pot enumera:

**1.** *Cooperare internațională:* Statele trebuie să colaboreze în cadrul organizațiilor internaționale și al alianțelor regionale pentru a aborda amenințările transnaționale. Aceasta include schimbul de informații, coordonarea acțiunilor și dezvoltarea de strategii comune.

**2.** *Consolidarea capacităților de securitate:* Statele trebuie să investească în dezvoltarea și modernizarea capacităților lor de apărare și securitate pentru a face față riscurilor transnaționale, cum ar fi terorismul, criminalitatea organizată și ciber criminalitatea.

**3.** *Combaterea corupției și infracționalității:* Combaterea corupției și consolidarea statului de drept sunt esențiale pentru contracararea amenințărilor transnaționale, deoarece aceste fenomene pot facilita activitățile criminale și submina eforturile de securitate.

**4.** *Promovarea dezvoltării durabile:* Reducerea disparităților economice și sociale poate contribui la diminuarea factorilor care conduc la instabilitate și conflicte. Investițiile în educație, sănătate și infrastructură pot contribui la crearea unui mediu mai stabil și mai sigur.

**5.** *Diplomație și dialog:* Soluționarea pașnică a disputelor și gestionarea tensiunilor internaționale sunt esențiale pentru prevenirea conflictelor și pentru promovarea securității regionale și globale.

**6.** *Promovarea drepturilor omului și a valorilor democratice:* Respectarea drepturilor omului și promovarea principiilor democratice pot consolida coeziunea socială și stabilitatea politică, contribuind astfel la gestionarea riscurilor transnaționale.

Aceste strategii nu sunt exhaustive și pot varia în funcție de specificul fiecărui stat și de contextul regional sau global. Cu toate acestea, implementarea lor în mod coordonat și coerent poate contribui la gestionarea eficientă a riscurilor și amenințărilor transnaționale și la asigurarea securității și stabilității la nivel mondial.

**Cooperarea internațională și mecanismele de guvernanță globală pentru abordarea problemelor comune**

În contextul globalizării, cooperarea internațională și mecanismele de guvernanță globală au devenit din ce în ce mai importante pentru abordarea problemelor de securitate și pentru gestionarea altor provocări comune.

Un aspect fundamental al cooperării internaționale este angajamentul și colaborarea între state și organizații internaționale în vederea dezvoltării și implementării politicii și strategiilor comune. Prin intermediul tratatelor, acordurilor și alianțelor, statele își pot coordona eforturile pentru a aborda amenințările la adresa securității și pentru a promova pacea și stabilitatea în lume. De exemplu, Organizația Națiunilor Unite (ONU) joacă un rol central în promovarea dialogului și cooperării internaționale în vederea soluționării conflictelor și abordării provocărilor globale.

Un alt aspect important al cooperării internaționale este schimbul de informații și bune practici între state și organizații. Aceasta poate include colaborarea în domenii precum combaterea terorismului, prevenirea propagandei extremistului și combaterea criminalității transnaționale. Prin intermediul acestor eforturi comune, statele pot lucra împreună pentru a identifica și contracara amenințările la adresa securității și pentru a promova valorile democratice și drepturile omului la nivel global.

În concluzie, cooperarea internațională și mecanismele de guvernanță globală sunt esențiale pentru abordarea problemelor de securitate și a altor provocări comune în contextul globalizării. Prin angajamentul și colaborarea între state și organizații internaționale, lumea poate lucra împreună pentru a promova pacea, stabilitatea și prosperitatea pentru toți cetățenii săi.

**Dezvoltarea capacităților naționale de securitate și adaptarea la noile tipuri de amenințări și provocări**

Dezvoltarea capacităților naționale de securitate și adaptarea la noile tipuri de amenințări și provocări reprezintă un proces continuu și esențial pentru orice stat în contextul schimbărilor din mediul de securitate global. Câteva aspecte cheie legate de acest subiect pot fi considerate:

**1.** *Analiza riscurilor și evaluarea amenințărilor*: Statele trebuie să efectueze analize periodice ale riscurilor și amenințărilor la adresa securității lor naționale. Aceasta implică identificarea și evaluarea amenințărilor potențiale, precum și a vulnerabilităților existente în fața acestora.

**2.** *Modernizarea capacităților militare:* În fața noilor tipuri de amenințări, cum ar fi terorismul internațional, conflictele hibride, etc. statele trebuie să-și adapteze și să-și modernizeze capacitățile militare. Aceasta poate include investiții în tehnologie avansată, dezvoltarea de capacități de răspuns rapid și îmbunătățirea relațiilor cu aliații și partenerii.

**3.** *Consolidarea capacităților de informații și securitate cibernetică:* O componentă crucială a securității moderne este capacitatea de a gestiona amenințările cibernetice și de a proteja infrastructurile critice. Statele trebuie să-și întărească capacitățile de detectare, prevenire și contracarare a atacurilor cibernetice, precum și să-și dezvolte capacitățile de colectare și analiză a informațiilor de securitate.

**4.** *Integrarea abordărilor comprehensive de securitate:* Protejarea și altor dimensiuni ale securității, decât militare cum ar fi securitatea economică, securitatea energetică, securitatea alimentară și securitatea cibernetică. Statele trebuie să abordeze toate aceste aspecte.

**5.** *Promovarea rezilienței și adaptabilității:* Este important ca statele să fie reziliente și adaptabile în fața schimbărilor din mediul de securitate. Aceasta implică dezvoltarea de capacități de adaptare rapidă la noile amenințări și provocări, precum și promovarea unei culturi a rezilienței la nivel național.

1. **Studii de caz și exemple relevante**
2. **Impactul globalizării asupra securității alimentare în statele în curs de dezvoltare**

Un *exemplu* al impactului globalizării asupra securității alimentare în statele în curs de dezvoltare poate fi ilustrat prin situația din Kenya, Africa subsahariană, unde agricultura joacă un rol crucial în asigurarea hranei pentru milioane de oameni. Globalizarea a adus atât oportunități, cât și provocări în acest domeniu.

În Kenya, agricultura este o sursă majoră de trai pentru peste 75% din populație, dar aceasta este afectată de o serie de factori legați de globalizare:

1. Competiția cu produsele importate: Odată cu liberalizarea comerțului și creșterea importurilor, fermierii locali se confruntă cu competiția din partea produselor alimentare importate, care sunt adesea mai ieftine și mai accesibile pentru consumatori. Aceasta poate afecta veniturile și securitatea alimentară a fermierilor locali.

2. Schimbările în modelele de consum: Globalizarea aduce schimbări în preferințele de consum, cu o creștere a cererii pentru produse alimentare procesate și fast-food. Aceste schimbări pot afecta producția locală și pot duce la creșterea importurilor de alimente procesate, reducând dependența de producția internă și afectând astfel agricultura locală.

3. Acces la piețele globale: În același timp, globalizarea poate oferi oportunități pentru fermieri prin facilitarea accesului la piețele internaționale. Exporturile agricole pot genera venituri suplimentare și pot contribui la dezvoltarea economică, dacă sunt gestionate corect.

Date:

- Conform raportului Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO), aproximativ 20% din populația din Africa Subsahariană suferă de insecuritate alimentară cronică.

- În Kenya, producția agricolă este vulnerabilă la schimbările climatice, cu secete frecvente și inundații care pot afecta recoltele și pot duce la insecuritate alimentară.

- Importurile de alimente în Kenya au crescut semnificativ în ultimii ani, devenind o parte semnificativă a consumului alimentar.

1. **Securitatea cibernetică în era digitală și amenințările la adresa infrastructurii critice**

*Exemplu* pentru acest caz, poate fi ilustrat prin Atacurile cibernetice asupra sistemelor energetice în Ucraina.

În decembrie 2015 și 2016, Ucraina a fost ținta unor atacuri cibernetice asupra infrastructurii sale energetice, care au avut un impact semnificativ asupra funcționării sistemului și a furnizării de energie electrică către populație. Aceste atacuri au oferit o învățătură importantă despre vulnerabilitatea infrastructurii critice în fața amenințărilor cibernetice.

Date:

- În decembrie 2015, aproximativ 225.000 de locuitori din regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina au fost afectați de o întrerupere a aprovizionării cu energie electrică ca urmare a unui atac cibernetic asupra sistemului de distribuție a energiei.

- Atacatorii au utilizat malware pentru a prelua controlul asupra sistemului de control al distribuției de energie, blocând accesul operatorilor și manipulând comenzi critice pentru întreruperea alimentării cu energie electrică.

- În decembrie 2016, un al doilea atac cibernetic a avut loc asupra sistemului de control al energiei, afectând aproximativ 225.000 de persoane din regiunea Kiev. Atacatorii au utilizat același tip de malware pentru a prelua controlul asupra sistemului și a genera întreruperi în furnizarea energiei.

Acest exemplu ilustrează modul în care amenințările cibernetice pot afecta infrastructura critică și pot avea un impact semnificativ asupra societății și economiei. Asemenea au subliniat importanța pregătirii și protejării împotriva amenințărilor cibernetice în era digitală.

1. **Migrația și securitatea la frontierele naționale în contextul crizelor umanitare și geopolitice**

Un *exemplu* concret este criza refugiaților din Europa, care a fost amplificată de războiul civil din Siria.

Începând cu 2015, Europa a fost martorul unei crize masive de refugiați, o mare parte dintre aceștia provenind din Siria, unde războiul civil a generat milioane de persoane strămutate intern și refugiați. Această criză a creat provocări semnificative în ceea ce privește securitatea la frontierele naționale și gestionarea migrației, cu implicații umanitare și geopolitice profunde.

Date:

- În anul 2015, peste un milion de refugiați și migranți au traversat Marea Mediterană pentru a ajunge în Europa, majoritatea lor sosind în Grecia și Italia.

- Creșterea numărului de sosiri a pus presiune pe capacitățile de primire și de gestionare a migrației ale statelor europene, generând tensiuni între statele membre ale Uniunii Europene și amenințând coeziunea și solidaritatea UE.

- În contextul acestei crize, au apărut și preocupări legate de securitatea la frontiere, cu îngrijorări referitoare la infiltrarea teroriștilor și la posibile riscuri pentru securitatea internă a statelor europene.

- Unele țări europene au răspuns prin întărirea securității la frontierele lor naționale, prin construirea de garduri și bariere fizice și prin sporirea resurselor pentru agențiile de frontieră și de securitate.

- În același timp, au existat și eforturi la nivel european pentru a aborda criza într-un mod coordonat și solidar, prin crearea de politici și mecanisme comune de gestionare a migrației și a solicitărilor de azil.

Acest exemplu ilustrează modul în care migrația și securitatea la frontierele naționale sunt interconectate în contextul crizelor umanitare și geopolitice. Este important să se găsească un echilibru între securitatea națională și respectarea drepturilor umane și a obligațiilor umanitare în gestionarea acestor situații complexe.

**Concluzie**

Tema globalizării și implicațiile sale asupra securității naționale este una complexă și în continuă evoluție, reprezentând o provocare majoră pentru statele moderne. Globalizarea a adus cu sine schimbări semnificative în modul în care statele interacționează între ele și în modul în care sunt gestionate aspectele de securitate la nivel global și național.

Unul dintre efectele cele mai evidente ale globalizării asupra securității naționale este creșterea inter conectivității între state și actorii non-statali. Avansul tehnologic și intensificarea schimburilor comerciale și financiare au făcut ca frontierele fizice să devină mai permeabile, ceea ce a sporit fluxurile de bunuri, servicii și oameni. În același timp, această inter conectivitate a crescut și vulnerabilitățile statelor la diverse amenințări transnaționale, precum terorismul, criminalitatea organizată, ciber-atacurile și pandemiile.

Un alt aspect important al globalizării în ceea ce privește securitatea națională este modificarea naturii conflictelor și amenințărilor. Dacă în trecut amenințările majore puteau fi identificate cu claritate ca fiind provenite de la statele rivale sau actori militari, în prezent acestea pot proveni și din partea actorilor non-statali, precum grupările teroriste sau hackerii. Mai mult decât atât, globalizarea a adus cu sine și apariția unor noi tipuri de amenințări, cum ar fi amenințările cibernetice sau dezinformarea și propagandele online.

Totodată, globalizarea a schimbat și modalitățile de abordare a securității naționale. Statele nu se mai pot concentra exclusiv pe aspectele militare ale securității, ci trebuie să abordeze o gamă mult mai largă de amenințări, inclusiv cele economice, sociale și ecologice. Astfel, politica de securitate națională trebuie să fie mai flexibilă și să integreze o abordare holistică, care să țină cont de interdependențele globale și de impactul pe termen lung al deciziilor luate.

Consider că este esențial ca fiecare țară să fie vigilentă și să monitorizeze în mod constant aceste aspecte, adaptându-și strategiile și politica de securitate în consecință. Importanța continuă a monitorizării și adaptării este evidentă din mai multe perspective.

În primul rând, schimbările din mediul global pot influența direct amenințările și riscurile cu care se confruntă un stat.

În al doilea rând, mediul global este în continuă schimbare din cauza unor factori precum schimbările climatice, evoluțiile tehnologice rapide sau evenimentele geopolitice neașteptate. Aceste schimbări pot crea noi oportunități sau pot accentua vulnerabilitățile unui stat în fața amenințărilor existente.

În plus, noile tipuri de amenințări necesită monitorizarea continuă a evoluțiilor din mediul global, pentru a permite identificarea timpurie a acestora și pregătirea unei răspunsuri adecvate la nivel național și internațional.

În concluzie, monitorizarea și adaptarea la schimbările din mediul global pentru asigurarea securității naționale sunt cruciale în contextul actual al globalizării. Statele trebuie să fie proactive în identificarea și evaluarea amenințărilor, să-și ajusteze politica de securitate în funcție de evoluțiile din mediul global și să coopereze strâns cu alte state pentru a face față amenințărilor transnaționale. Numai prin abordarea dinamică și adaptabilă a securității naționale, statele pot asigura protecția și prosperitatea cetățenilor lor în fața provocărilor moderne.

**BIBLIOGRAFIE**

1. National Security Strategy. (2020). United States Government.

2. Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) - Rapoarte și publicații despre securitatea alimentară în Africa Subsahariană și impactul globalizării.

3. ENISA - European Union Agency for Cybersecurity. (2018). Cybersecurity Challenges in the Energy Sector: Threat Landscape and Good Practices.

4. International Organization for Migration (IOM). (2018). World Migration Report 2018. IOM.

5. IMPLICAŢIILE GLOBALIZĂRII ASUPRA SECURITĂŢII NAŢIONALE. Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, 2005 <https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/implicatiile_globalizarii_asupra_securitatii_nationale.pdf>

6. Anuar științific. ASIGURAREA SECURITĂȚII NAȚIONALE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII <https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Asigurarea%20securitatii%20nationale%20in%20contextul%20globalizarii.pdf>