**Gheorghița Artur, gr 301,RI**

**Test № 2**

1. Locul cursului printre alte discipline din domeniul relațiilor internaţionale, importanța teoretică şi practică a studiului.
2. Conceptul de securitate: elemente și dimensiuni.
3. Ameninţări de ordin militar.

**1.Locul cursului printre alte discipline din domeniul relațiilor internaţionale, importanța teoretică şi practică a studiului.**

Obiectivul principal al cursului este studierea principalelor probleme ale securității internaționale moderne. În urma studierii acestui curs, ar trebui să cunoaștem caracteristicile și specificul principalelor probleme ale securității internaționale, și anume noile riscuri ale securității internaționale moderne, specificul securității regionale în diferite regiuni ale lumii, problemele asigurării securității informațiilor, starea actuală a industriei de apărare în țările de frunte ale lumii, la fel și conceptul de securitate a mediului și semnificația acestuia în complexul modern de securitate globală.

Obiectivele cursului privind securitatea internațională sunt: ​​

1. Aplicarea în practică cunoștințele teoretice obținute prin formularea de propuneri concrete pentru depășirea anumitor provocări și amenințări

2. Să poată demonstra principalele direcții ale dezvoltării pieței mondiale a comerțului cu arme.

3. Să învețe să analizeze diferite noi amenințări și provocări la adresa securității internaționale

4. Formularea a unei înțelegere a principalelor provocări și amenințări din subsistemele regionale de securitate

5. Să poată evalua eficacitatea diferitelor acțiuni ale comunității internaționale, atât la nivel bilateral, cât și multilateral, direcția care vizează combaterea noilor provocări și amenințări

6. Evaluarea critic nivelul acestor amenințări pentru a le putea clasifica în funcție de gradul de prioritate.

**2. Conceptul de securitate: elemente și dimensiuni.**

Un sistem de securitate este un set de elemente interdependente și într-un anumit mod ordonate, inclusiv juridice, socio-economice, organizatorice, tehnice, etc. Sistemele de securitate existente în prezent sunt împărțite în următoarele tipuri principale:

1) Un sistem de siguranță personală și colectivă a unei persoane în procesul vieții sale, inclusiv siguranța protecției muncii, radiațiilor, incendiilor, instituțiilor de învățământ etc;

2) Un sistem de protecție a mediului natural (biosferă);

3) Uistemul de securitate de stat (național);

4) Un sistem de securitate globală, inclusiv internațional și regional.

Activitățile de securitate includ prognozarea, identificarea, analiza și evaluarea amenințărilor la adresa securității, determinarea principalelor direcții ale politicii de stat și planificării strategice în domeniul securității, reglementarea legală în domeniul securității, dezvoltarea și aplicarea unui set de măsuri operaționale și pe termen lung pentru identificarea, prevenirea și eliminarea amenințărilor la adresa securității, localizarea și neutralizarea consecințelor manifestării lor, utilizarea unor măsuri economice speciale pentru asigurarea securității, dezvoltarea, producerea și introducerea de tipuri moderne de arme, echipamente militare și speciale, precum și echipamente duale și civile pentru a asigura securitatea, organizarea de activități științifice în domeniul securității, coordonarea activităților organismelor guvernamentale federale, ale organelor guvernamentale locale în domeniul securității, finanțarea costurilor de securitate, controlul asupra cheltuielilor vizate ale fondurilor allocate, cooperarea internațională pentru asigurarea securității, implementarea altor măsuri în domeniul securității.

 La fel există câteva tipuri de securitate:

**Securitatea internațională** este securitatea relațiilor internaționale în politica mondială, viața normală a comunității mondiale, dezvoltarea stabilă și cooperarea popoarelor și țărilor în condiții de protecție a intereselor vitale ale fiecăruia dintre ele împotriva agresiunii externe, terorismului internațional și a altor forme de violență armată.

**Securitatea publică** este protecția intereselor vitale ale societății, și anume valorile materiale și spirituale. Este determinat de nivelul de organizare a structurilor de stat și de conștiința oamenilor.

**Securitatea națională** este starea de protecție a intereselor naționale ale statului: ordinea constituțională, integritatea teritorială, suveranitatea. Aceasta se datorează prezenței legilor relevante, a agențiilor de aplicare a legii și a armatei.

**Securitatea regională** este securitatea relațiilor în cadrul statului, instituțiilor civile și publice. La nivelul sistemelor regionale de securitate, relațiile sunt construite cu securitatea națională și internațională, inclusiv elementele principale ale mijloacelor de securitate economică, politică, de mediu și alte tipuri de securitate.

**3.Ameninţări de ordin militar.**

Ameninţările militare erau percepute ca principalul tip de ameninţare la adresa securităţii, deoarece acţiunea de forţă era singura care putea determina pierderi ireparabile atât pentru baza organizaţională a statelor vizate, cât şi pentru existenţa populaţiei acestora.

Folosirea forţei rupe relaţiile paşnice dintre actorii internaţionali şi pune capăt recunoaşterii diplomatice. Pericolul militar este existența unei potențiale posibilități de utilizare a forței militare împotriva unui stat, pentru a atinge scopuri politice și de altă natură de către un subiect al relațiilor politico-militare.

 Amenințarea militară reprezintă o stare a relațiilor interstatale sau intra-statale, caracterizată prin apariția reală a unui conflict militar între părțile opuse, un grad ridicat de disponibilitate a oricărui stat sau grup de state al organizațiilor separatiste sau teroriste de a utiliza forța.

Diferența dintre o amenințare militară constă în faptul că aceasta nu indică o posibilitate potențială, ci intenția cu adevărat indicată a uneia dintre părți de a folosi forța militară.

O amenințare militară poate fi reală, care devine atunci când aceste grupuri încep să-și realizeze aspirațiile pregătind statul pentru război, și potențială, ce apare odată cu venirea la putere a grupărilor politice care se bazează pe soluția militară a problemelor interne și externe existente.

Sectorul militar are o dinamică independentă de dezvoltare, chiar şi în statele în care controlul civil asupra armatei este efectiv.

Întrucât capacitatea militară este încă o realitate a cărei existenţă este determinantă atât de susţinerea şi promovarea intereselor statelor în mediul internaţional, cât şi intrării securităţii naţionale şi, în cazul alianţelor, comune se poate naşte uşor confuzia semnalelor pe care statele le generează continuu.

Teama de înfrângere determină statele să-şi aducă forţele armate la parametrii necesari respingerii efectelor ameninţărilor percepute.

Cursele înarmărilor sunt surse de ameninţare generate de competiţia militară deschisă sau disimulată dintre state. Acestea pot acoperi un spectru de la insesizabil la „periculos” (aşa cum a fost caracterizată pe timpul războiului rece)

O cursă a înarmărilor de mică intensitate poate fi greu ruptă din contextul dorinţei fireşti de menţinere a unui status-quo militar a fiecărui actor internaţional.

O asemenea concluzie poate fi trasă în situaţia în care din PIB se alocă pentru cheltuieli militare, un procent moderat şi constant.

Ameninţările directe au diferite modalităţi de manifestare: de la hărţuirea persoanelor şi bunurilor care aparţin unor state aflate în afara frontierelor naţionale la raiduri şi incursiuni pe teritoriul acestuia; de la blocadă şi zone de interdicţiei aeriană sau navală la demonstraţii de forţă, mobilizări de trupe la frontiere, acţiuni ale forţelor speciale şi a celor de cercetare-diversiune în interiorul statului ţintă.

Analizand starea de securitate în sec XXI, putem să concluzionăm că astăzi asistăm la evoluția sistemului internațional de securitate, în care acesta are cooperare. Concurența între Occident și Orient ,dar și alte țări de frunte, ceea ce duce la o rivalitate crescândă între marile puteri în domeniul militar. În consecință, nivelul de securitate internațională în cadrul ordinii mondiale globale după sfârșitul Războiului Rece a scăzut semnificativ. A fost necesar să se caute compromisuri în rândul țărilor de frunte pentru a reduce semnificativ nivelul temerilor militare care sunt implementate în mod fals doar pe baza unei noi extinderi a dialogului, a cooperării și a încrederii în scopul creării unui sistem colectiv de securitate.