**სახელმწიფო და მმართველობის ფორმები/რეჟიმები**

**რა არის სახელმწიფო**

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ორგანიზაციის ფორმა, რომელიც საჯარო ხელისუფლების მეშვეობით ახორციელებს თავის სუვერენულ უფლებამოსილებას, უზრუნველყოფს ქვეყნის ერთიანობას და მთლიანობას.

**სახელმწიფო ფორმის ცნება მოიცავს:**

1. **სახელმწიფო მმართველობის ფორმას**
2. **ხელისუფლების ტერიტორიული ორგანიზაციის ფორმა**
3. **პოლიტიკური რეჟიმი**

**სახელმწიფო მმართველობის ფორმა**

სახელმწიფოს იმ შინაგანი ნიშნების ერთობლიობა, რომლებიც აჩვენებს, თუ როგორაა სახელმწიფოშ ხელისუფლება მოწყობილი, ვის ეკუთვნის იგი, რომელი ორგანოებით, რა მეთოდებით და როგორ ხორციელდება.

**მმართველობის ფორმის მიხედვით განასხვავებენ :**

მონარქიულ და რესპუბლიკურ მმართველობას

**მონარქია:**

1. აბსოლუტური, ანუ შეუზღუდავი მონარქია
2. არჩევითი და მემკვიდრეობითი
3. შეზღუდული (კონსტიტუციური)

მონარქიულია მმართველობის ისეთი ფორმა, სადაც უმათლესი სახელმწიფო ხელისუფლება ერთ პირს,მონარქს ეკუთვნის,რომელიც თავისი ნების შესაბამისად მართავს ხელისუფლებას.

აბსოლუტური მონარქიისათვის დამახასიათებელია მთელი ხელისუფლების თავმოყრა ერთი პირია - მონარქის ხელში. მონარქი თვითონ გამოსცემს კანონებს და უფლებამოსილია განახორციელოს ეს კანონები.

მონარქია შეიძლება იყოს მემკვიდრეობითი და არჩევითი. მემკვიდრეობითი მონარქიის დროს მონარქს, ტახტის მემკვიდრის კონსტიტუციით გათვალისწინებული წესით, განსაზღვრული სამებოდა ოჯახიდან ან დინასტიიდან იწვევენ. არჩევითი მონარქის დროს ტახტის გადაცემა ერთი პირისგან მეორეზე არჩევნების სახით ხდება.

შეზღუდული მონარქია მმართველობის ისეთი ფორმაა, რომელშიც მონარქის ხელისუფლება ისეთი არჩევითი ორგანოების მიერაა შეზღუდული, რომელთა აზრსა და ინტერესებსაც მან ანგარიში უნდა გაუწიოს

**რესპუბლიკა:**

**ხელისუფლების ორგანოები არის არჩევითი**

* საპარლამენტო
* საპრეზიდენტო
* შერეული

რესპუბლიკა მმართველობის ისეღი ფორმაა რომლის დროსაც სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს გარკვეული ვადით ირჩევენ.

საპარლამენტო რესპუბლიკა სახელისუფლო მართვა-გამგეობაში პარლამენტის უპირატესობით ხასიათდება.

საპრეზიდენტო რესპუბლიკა - ძირითადი მახასიათებელი ნიშანი სახელმწიფო მექანიზმში პრეზიდენტის წამყვანი როლია.

მმართველობის ზემოთ ხსენებულ ფორმებს აქვთ თავიანთი როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი, რისკის შემცველი ფაქტორები. მმართველობის შერეული ფორმების აუცილებლობა საპარლამენტო და საპრზიდენტო ფორმების ნაკლოვანი მხარეების აღმოფხვრის მცდელობას უკავშირდება

მმართველობის შერეული ფორმისთვის დამახსიათებელია როგორც საპარლამენტო ისე საპრეზიდენტო მმართველობის ნიშნები: პრეზიდენტი ნიშნავს მთავრობას, ამასთან , პრეზიდენტის მიერ დანიშნული მთავრობა პასუხისმგებელია პარლამენტის წინაშე.

**მმართველობის 6 ფორმა**

**ტირანია**- დიქტატორული პოლიტიკური რეჟიმი, რომელიც გამოირჩევა თავისი სისასტიკით.

**ოლიგარქია**-ძალაუფლება უჭირავს ადამიანების ვიწრო, ელიტურ წრეს (ოლიგარქებს).

**დემოკრატია-** როდესაც მთელი ძალაუფლება უშუალოდ ხალხს ან მათ წარმომადგენლებს ეკუთვნით.

**მონარქია**- როდესაც ძალაუფლება არის ერთი ადამიანის, მეფის ხელში

**არისტოკრატია**- რომლის დროსაც ძალაუფლება უჭირავთ არისტოკრატებს.( უმაღლეს სოციალურ კლასს)

**პოლიტი-** მრავალთა მმართველობა ყველას საკეთილდღეოდ

**სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობა**

სახელმწიფოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ორგანიზება, ცენტრალურ და ადგილობრივ ორგანოებს შორის ურთიერთობა,

**უნიტარული**

* დაყოფილია და შედგება მხოლოდ ადმინისტრაციული ერთეულებისგან
* ვრცელდება ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ხელისუფლების იურისდიქცია

**ფედერაციული**

- სახელმწიფოს ერთეულები წარმოადგენენ სახელმწიფოს მსგავს წარმონაქმნებს სუვერენიტეტის გარეშე

**სამი სამყაროს ტოპოლოგია**

ორი მსოფლიო ომი, სტალინური რუსეთი, ფაშისტური იტალია და ნაცისტური გერმანი,

ცივი ომი- დემოკრატია VS ტოტალიტარული რეჟიმი

ნატო VS ვარშავის ბლოკი

1. **კაპიტალისტური „ პირველი სამყარო“** ( ლიბერალურ-დემოკრატიული პრინციპები, არჩევნები, თავისუფალი ბრძოლა, კერძო მეწარმეობა, მატერიალური სტიმულირება)
2. **კომუნისტური „მეორე სამყარო“** (ერთპარტიული მმართველობა, კოლექტიური შრომა, სოციალური თანასწორობა და ცენტრალიზებული დაგეგმარება)
3. **განვითარებადი „მესამე სამყარო**“ ( ავტორიტარული და დინასტიური მმარტველობა, მონარქიები ან სამხედრო რეჟიმები)

**პოლიტიკური რეჟიმები**

**პოლიტიკური რეჟიმი**

სახელმწიფო ხელისუფლების კურსის განხორციელების ხერხებისა და მეთოდების ერთობლიობა მოიცავს მთელ პოლიტიკურ სისტემას (პარტიები, საზპგადოებრივი ორგანიზაციები, პროფკავშირები, ეკლესიები, ხალხი...)

**განსხვავდება დემოკრატიული და არადემოკრატიული რეჟიმები**

**თანამედროვე რეჟიმები**

აზიის განვითარება, ნავთობით მდიდარი ქვეყნების პროგრესმა, ლათინური ამერიკის ზრდამ + აფრიკის საჰარის სამხრეთით მდებარე რეგიონის გაღარიბება + დემოკრატიზაციის პროცესების დაწყება + საბჭოთა კავშირის დაშლა ( 1989-91)

1. **დასავლური პოლიარქიები**
2. **ახალი დემოკრატიები**
3. **აღმოსავლეთ-აზიური რეჟიმები**
4. **ისლამური რეჟიმები**
5. **სამხედრო რეჟიმები**

**დასავლური პოლიარქიები**

* **პოლიარქია:** „ბევრის მმართველობა“, რეჟიმი

1. ოპოზიციისადმი მაღალი ტოლერანტობის დონე (პრაქტიკაში: მრავალპარტიული სისტემა, ინსტიტუციურად უფლებების დაცვა, ჯანსაღი სამოქალაქო საზოგადოება)
2. საზოგადოებას პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის ფართო შესაძლებლობა (პრაქტიკა: რეგულარული+ კონკურენტული არჩევნები)

* **ლიბერალური დემოკრატია:** კაპიტალიზმი, ლიბერალური ინდივიდუალიზმი
* **გეოგრაფიული არეალი(საწყისი):** ჩრდილო ამერიკა, დასავლეთ ევროპა,
* **განსხვავებები:** მრავალი, მათ შორის: მაჟორიტარული + კონსენსუსური დემოკრატია ა.შ. / ერთპარტიული + მრავალპარტიული მთავრობა

**ახალი დემოკრატიები**

* დემოკრატიზაციის მესამე ტალღა 1974( დიქტატურის დამხობა საბერძნეთში, პორტუგალიასა და ესპანეთში, ასევე ლათინურ ამერიკაში + კომუნიზმის კრახი)
* **გზა დემოკრატიისკენ**: სირთულეები
* **პოსტ-საბჭოთა კავშირი**: კომუნისტური რეჟიმის მემკვიდრეობა ( პოლიტიკური, ეკონომიკური)

1. რუსეთი, უნგრეთი, ბულგარეთი
2. დასავლეთ ევროპა
3. საქართველო

* ევროკავშირის როლი

**არმოსავლეთ-აზიური რეჟიმები**

* **ეკონომიკური ზრდის** მაჩვენებელი ( ზრდა დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ)
* **„ხუთი ვეფხვი**“ : სამხრეთ კორეა, ტაივანი, ჰონკონგი, სინგაპური, მალაიზია
* **კომუნისტური ჩინეთი**
* **საერთო ნიშან-თვისებები**:

1. ეკონომიკურ მიზნებზე ორიენტაცია - ვიდრე პოლიტიკურზე (პიროვნული თავისუფლება ა.შ )
2. ძლიერი მმართველობის მოთხოვნილება+ სახელმწიფო კი მარჩენალი: გავლენიანი პარტიები
3. ლიდერთა მიმართ პატივისცემა
4. სოციალური კავშირები უაღრესად მნიშვნელოვანია (და არა ინდივიდუალიზმი)

**ისლამური რეიმები**

* **გეოგრაფიული არეალი:** ჩრდილო აფრიკა, აზიისა ნაწილი და ახლო აღმოსავლეთი
* **დღეს**: საუდის არაბეთი, ირანი, სუდანი, პაკისტანი, ლიბია ?
* **ფუნდამენტალისტური ისლამი მაგ: ირანი**: \*შიიტური

1. აიათოლა ჰომეინი: უმაღლესი სასულიერო პირებისგან შერმდგარ „ისლამური რევოლუციის უმაღლეს საბჭოს“
2. შარიათის სამართალი- სამართლებრივი და მორალური კოდექსი

* **1997-2001- ავღანეთი თალიბანთა რეჟიმი**

1. გამორიცხა ქალთა მონაწილეობა განათლების, ეკონომიკისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნებისმიერ სივრცეში

* **საუდის არაბეთი** \*სუნიტური რეჟიმი
* **თურქეთ**ი: ისლამი+პოლიტიკური პლურალიზმი+ევროკავშირი

**სამხედრო რეჟიმები**

* **გეოგრაფიული არეალი: ლათინური ამერიკა, ახლო აღმოსავლეთი, აფრიკა და სამხრეთ აღმოსავლეთი**

1. **ხუნტა:** კოლექტიური სამხედრო მმართველობბის ფორმა, როცა ყველა გადაწყვეტილებას სამხედრო საბჭო ღებულობს ( სახმელეთო, საზღვაო, სამხედრო-საჰაერო)
2. სამხედრო მხარდაჭერით უზრუნველყოფილი პიროვნული დიქტატურა: გენერალი პინოჩეტი ჩილე ( 1973)
3. ხელისუფლების სიმყარეს შეირაღებული ძალები განაპირობებს თუმცა სამხედრო ძალები ჩრდილში რჩებიან

**ერები, მრავალფეროვანი გარემო და ნაციონალიზმი**

**რა არის ერი?**

„ერი“ კულტურული მთლიანობა- ენით, რელიგიით, საერთო წარსულითა და სხვა ფაქტორებით შეკავშირებული”

**ერი-კულტურული ერთობა**

„ადამიანის ერებად დაყოფა სხვა არაფერია, თუ არა ადამინის ბუნებრივი მოთხოვნილება იმათ დაუახლოვდეს, ვისთანაც საზიარო კულტურა, ისტორიული გამოცდილება, ადათ-წესები აკავშირებს “

**ერი-პოლიტიკური ერთობა**

„ერი უპირველეს ყოვლისა საერთო მოქალაქეობრიობით შეკვაშირებულ ადამიანთა ჯგუფს ეწოდება“

**🡪 ერებს ქმნის ნაციონალიზმი და არა პირიქით ?**

**🡪 ერი „წარმოსახვით ერთობა“? (მარქსიზმი ? )**

**🡪 თავისუფლების & დემოკრატიის წყურვილი თუ მმართველი კლასების გამონაგონი?**

**ნაციონალიზმის ფორმები**

* ლიბერალური ნაციონალიზმი
* კულტურული ნაციონალიზმი
* კონსერვატიული ნაციონალიზმი
* ექსპანსიური ნაციონალიზმი
* ანტიკოლონიალური ნაციონალიზმი

**ლიბერალური ნაციონალიზმი**

* **ევროპული ნაციონალიზმის** კლასიკური ფორმაა
* **საფრანგეთის რევოლუციის პერიოდი**

(1848 წლის რევოლუციებში **იბრძოდნენ ეროვნული დამოუკიდებლობისთვის** და მოითხოვდნენ შეზღუდული, კონსტიტუციური მთავრობის არსებობას. )

* **პრინციპები**:

1. აღიარებს, რომ ყოველ ერს აქვს თავისუფლებისა და თვითგამორკვევის უფლება;
2. ყველა ერი თანასწორია
3. საბოლოო მიზანია მსოფლიო, სადაც ყველა ერი სუვერენული ერი-სახელმწიფო იქნება

**ლიბერალური ნაციონალიზმი(კრიტიკა)**

* **გულუბრყვილოება და რომანტიციზმი**

1. **ნაციონალიზმის მხოლოდ პროგრესული და თავისუფალი მხარე**: ტოლერანტული და რაციონალური.
2. **სისუსტეები**: ტრაიბალიზმი, ნაციონალიზმის ემოციური ძალა

(„მართალია თუ მცდარი, მაინც ჩემი ქვეყანაა“)

* **ერი-სახელმწიფოებისგან შემდგარი მსოფლიოს ჩამოყალიბება?**

1. ერები არ ცხოვრობენ მათთვის მოსახერხებელ **გეოგრაფიულ ზონებში;**
2. ყველა ე. წ. „ერი-სახელმწიფო“ **მოიცავს მთელ რიგ ლინგვისტურ, რელიგიურ, ეთნიკურ და რეგიონულ ჯგუფებს**, რომელთაგან ზოგიერთმა შესაძლოა საკუთარი თავი „ერად“ მიიჩნიოს.

(მაგ. ყოფილი იუგოსლავია- ჰომოგენური ერი-სახელმწიფოს შექმნის ერთადერთი გზა **ეთნიკური წმენდის** პროგრამა იყო.)

**კულტურული ნაციონალიზმი**

“*ნაციონალიზმის ისეთი ფორმა, რომელიც უმთავრეს ამოცანად ისახავს ერის, როგორც განსაკუთრებული ცივილიზაციის- და არა კონკრეტული პოლიტიკური მთლიანობის აღორძინებას”*

1. მკვეთრი ეროვნული სიამაყე
2. **მემკვიდრეობით** მიღებული ეთნიკური მეობა ( ამ გაგებით, შეუძლებელია გახდე „გერმანელი“, „რუსი“...)

* მაგ: უელსური ნაციონალიზმი, შავკანიანთა ნაციონალიზმი აშშ-ში და სხვა.

**კონსერვატიული ნაციონალიზმი**

* ნაციონალიზმი რწმენის სიმბოლოდ
* **სოციალური ერთობისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაპირება**
* **ნაციონალური პატრიოტიზმის** გრძნობა
* ერს **ორგანულ ერთეულად განიხილავენ**(ადამიანისთვის დამახასიათებელი ძირითადი სურვილი - გაერთიანდეს მსგავსი შეხედულებების, ჩვევების, ცხოვრების სტილის და გარეგნობის მქონეებთან. )
* **ემიგრაცია** -საფრთხე : ასუსტებს ჩამოყალიბებული ეროვნული კულტურასა და ეთნიკური იდენტობას

მაგალითები:

1. **ბისმარკის** მზაობა გამოეყენებინა გერმანული ნაციონალიზმი პრუსიის გაძლიერება-გაფართოებისათვის
2. **რუსეთის** მეფე ალექსანდრე მესამის მიერ პან-სლავური ნაციონალიზმის აღიარება.
3. **დიდ ბრიტანეთში** მემარჯვენე კონსერვატიზმის ღრმა „ევროსკეპტიციზმი“

**კონსერვატიული ნაციონალიზმი (კრიტიკა)**

1. **მმართველი კლასის იდეოლოგიის ელიტარული მანიპულაციის ფორმა**

**“გაჭირვებისას ყველა მთავრობა თამაშობს „ნაციონალიზმის ბარათით“.**

**2. ხელს უწყობს შეუწყნარებლობასა და ფანატიზმს**

**რწმენა იმისა, რომ ერი არის ექსკლუზიური ეთნიკური ერთობლიობა: ვინ არის ერის წევრი და ვინ არის ერისთვის უცხო?**

* ემიგრანტები, ან უცხოელები ზოგადად, როგორც მუქარა, საფრთხე, და ხელი შეუწყონ, ან რასობრივი დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის ლეგიტიმაცია მოახდინონ.

**ექსპანსიური ნაციონალიზმი**

“ერის არსებობა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ინდივიდის სიცოცხლე, ხოლო ინდივიდის არსებობას მხოლოდ მაშინ აქვს მნიშვნელობა, თუ კი იგი ეძღვნება ერის ერთიანობასა და გადარჩენას.”

* **აგრესიული, მილიტარისტული და ექსპანსიური (მტაცებლური) ხასიათი**
* **მე-19-ე ბოლოს** : როდესაც ევროპული ძალები ჩაბმული იყვნენ „აფრიკისთვის ბრძოლაში“
* იმპერიის ფლობის სურვილი
* **ჯინგოიზმი**: სახალხო ენთუზიაზმისა და ზეიმის განწყობა, გამოწვეული სამხედრო ექსპანსიით ან იმპერიული გამარჯვებით.
* **სხვა ერი -მუქარა და მტერი** ( მტრის პირისპირ, ერი კი იკვრება და ღვივდება საკუთარი მნიშვნელობისა და იდენტობის გრძნობა)
* **მითები** წარსულ ეროვნულ დიდებაზე

**ანალიტიკური ნაციონალიზმი**

* პოლიტიკური დამოუკიდებლობის წადილი
* თანმდევი სოციალური განვითარების სურვილი
* დამთავრდა მათი სუბორდინაციით ინდუსტრილიზირებული ევროპული სახელმწიფოებისა და შეერთებული შტატების მიმართ.

**სოციალური ჯგუფი, სუბ კულტურა, სოციალური აზრის ფორმირება, სოციალური მოძრა- ობები**

**სოციალური ჯგუფები**

სოციალური ჯგუფები

ადამიანებს ყოფს სოციალურ ჯგუფებად, როგორიცაა **ქალები და კაცები, ასაკობრივი ჯგუფები, რასობრივი და ეთნიკური ჯგუფები, რელიგიური ჯგუფები** და ა.შ.

ამგვარი სოციალური ჯგუფები უბრალოდ ხალხის კრებულები არ არის, რადგან ისინი უფრო ფუნდამენტურად არიან გადაჯაჭვული მათზე მიკუთვნებული ადამიანების იდენტობებთან

სოციალური ჯგუფი არის ადამიანების კოლექტივი, რომელიც სულ მცირე ერთი სხვა ჯგუფისგან მაინც განსხვავდება კულტურული ფორმებით, პრაქტიკებით, ან ცხოვრების წესით

**ადამიანთა სოციალური ერთობა**

ადამიანთა სოციალური ერთობა მისი **უფართოესი გაგებით,** მთელს საზოგადოებას მოიცავს მთელი თავისი კავშირ-ურთიერთობებით,

ადამიანთა სოციალური ერთობანი **ფართო(ისტორიული ან არაისტორიული) და ვიწრო (არაისტორიული)** გაგებით ამა თუ იმ საზოგადოებრივ ჯგუფებს უკვე თავთავისი კავშირ-ურთიერთობებით მათში შემავალი ადამიანებისა.

სოციალური ერთობის არაისტორიულ ფორმები - **რასები, ეთნოსები, კლასები, კლანები, წოდებანი, ნათესავები, თანაქალაქელები** და ა.შ.,

ადამიანთა ერთობის ისტორიულ ფორმები - **გვარი, ტომი, ეროვნება, ერი (ნაცია).**

**სოციალური ჯგუფებია**

* დიდი, ანუ მსხვილი სოციალური ჯგუფებია: **რასები, ერები, კლასები,**

ოთხი ძირითადი რასა არსებობს: ევროპეოიდული (თეთრკანიანი), ნეგროიდული (შავკანიანი), მონგოლოიდური (ყვითელკანიანი) და ავსტრალოიდური (წითელკანიანი) რასები.

* მცირე ანუ წვრილი სოციალური ჯგუფები:**კოლექტივები, ოჯახები**.

**კოლექტივი** (ლათ. “კოლექტივუს” - “კრებითი”) ადამიანთა გაერთიანებაა, რაიმე საერთო ამოცანის საფუძველზე, ადამიანთა მცირე ჯგუფი, კრებული.

**ოჯახი-** საზოგადოების პირველ-უჯრედად. ერის შემდეგ მხოლოდ ოჯახია სოციალური ჯგუფი, რომელიც მთელი საზოგადოების სახეა.

* ოჯახის ისტორიული განვითარება- **პოლიგამიიდან** (მრავალცოლქმრიანობიდან) **მონოგამიისაკენ** (ერთცოლქმრიანობისაკენ).

**სუბკულტურა**

* სუბკულტურა (ლათ. sub - ქვე, cultura - კულტურა) - საზოგადოების ამა თუ იმ ჯგუფისათვის დამახასიათებელი ფასეულობების, ქცევისა და ნორმების სისტემა, რომელიც განასხვავებს მას გაბატონებული კულტურისაგან.
* ერთი კულტურის ფარგლებში არსებობს განსხვავებული ჯგუფები, რომლებიც გამოირჩევიან ჩაცმულობით, ვარცხნილობით, გემოვნებით, ინტერესებით, ლექსიკითა და მეტყველების მანერით, იუმორით, ურთიერთობის ფორმებით, ფასეულობებით - მოკლედ, ყველაფერი იმით, რასაც, ზოგადად, ცხოვრების წესს ვუწოდებთ.

* სუბკულტურის წევრები არ ცდილობენ დაუპირისპირდნენ გაბატონებულ კულტურას, სუბკულტურა ცდილობს შეინარჩუნოს საკუთარი განსხვავებულობა.
* არსებობს **ეთნიკური, რელიგიური, ასაკობრივი, პროფესიული** და სხვა სუბკულტურები.

**კონტრკულტურა**

**კონტრკულტურა** - უპირისპირდება გაბატონებულ კულტურას და აყალიბებს უმრავლესობის კულტურის საწინააღმდეგო ფასეულობებსა და ნორმებს.

კონტრკულტურა უპირისპირდებოდა იმდროინდელი დასავლური საზოგადოებისათვის ჩვეულ, მომხმარებლურ ცხოვრების წესსა და მსოფლმხედველობას. იგი მოიცავდა სტუდენტებისა და ჰიპების მოძრაობას.

შონია 3 თავი

**ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, შრომის უფლებები**

**საქართველოს კონსტიტუცია**

რას ნიშნავს ადამიანის უფლება?

**უფლება** ნიშნავს ადამიანისთვის მინიჭებულ შესაძლებლობას,საკუთარი შეხედულებისა და ინტერესების მიხედვით განახორციელოს მოქმედებები, დაიცვას საკუთარი ინტერესები და სხვებსაც მოსთხოვოს ამ უფლებების დაცვა.უფლება და **მოვალეობა**ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. არ არსებობს უფლება, რომელსაც არ შეესაბამება მეორე მხარის მოვალეობა.მაგალითად, მოსწავლეს აქვს სწავლის უფლება - სახელმწიფოს კი მოვალეობა   უზრუნველყოს იგი.

[**მუხლი 9. ადამიანის ღირსების ხელშეუვალობა**](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346)

1. ადამიანის ღირსება ხელშეუვალია და მას იცავს სახელმწიფო.

2. დაუშვებელია ადამიანის წამება, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა, არაადამიანური ან დამამცირებელი სასჯელის გამოყენება.

[**მუხლი 10. სიცოცხლისა და ფიზიკური ხელშეუხებლობის უფლებები**](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346)

1. ადამიანის სიცოცხლე დაცულია. სიკვდილით დასჯა აკრძალულია.

2. ადამიანის ფიზიკური ხელშეუხებლობა დაცულია.

[**მუხლი 11. თანასწორობის უფლება**](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346)

1. ყველა ადამიანი სამართლის წინაშე თანასწორია. აკრძალულია დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, სქესის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით.

* ადამიანის სიცოცხლის, თავისუფლების, პატივისა და ღირსება ხელშეუვალობა; სიტყვის, აზრის, სინდისის, რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლება;
* პირადი ცხოვრების, მიმოწერისა და შეტყობინებათა ხელშეუხებლობა;
* საკუთრების უფლება;
* თავისუფალი მიმოსვლისა და საცხოვრებლის თავისუფალი არჩევის უფლება;
* ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების, აზრების თავისუფლად გამოთქმისა და გავრცელების უფლება;
* შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება;
* გაერთიანებების შექმნის უფლება;
* პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება;
* ინტელექტუალური შემოქმედების თავისუფლება;
* შრომის თავისუფლება;
* განათლებისა და ჯანმრთელობის დაცვის უფლებები.

**რა ვალდებულებები აქვს სახელმწიფოს?**

* **პატივისცემის ვალდებულება-** სახელმწიფო ვალდებულია, პატივი სცეს ადამიანის ღირსებას;
* **დაცვის ვალდებულება-** სახელმწიფო ვალდებულია. საკანონმდებლო დონეზე აღიაროს ადამიანის უფლებები;
* **შესრულების ვალდებულება-** სახელმწიფო ვალდებულია, საკანონმდებლო დონეზე დეკლარირებული ადამიანის უფლებების დასაცავად ჩამოაყალიბოს გარკვეული მექანიზმები.

**პოზიტიური ვალდებულება (status positivus)** სახელმწიფო, ადამიანის უფლებების დასაცავად, აქტიურად მოქმედებს, მაგ: ხელი შეუწყოს განათლების უფლებას, ჯანდაცვას, უსაფრთხო გადაადგილების უფლებას....

**ნეგატიური ვალდებულება** (status negativus)

კანონიერი საფუძვლის გარეშე ხელისუფლება მას არ უნდა შეეხოს. მაგ: მიმოწერის გასაჯაროვება, მოსმენა, პირად ცხოვრებაში ჩარევა, სიტყვის თავისუფლების ხელყოფა. ..

**ადამიანის უფლებათა თვისებები**

* **ადამიანის უფლებათა თვისებები.**

ადამიანის უფლებები არის:

* საყოველთაო
* ხელშეუვალი
* განუყოფელი
* უნივერსალური
* განუსხვისებელი
* ურთიერთდამოკიდებული და ურთიერთდაკავშირებული. მაგ: სიცოცხლისუფლება + ჯანდაცვის უფლება

**ადამიანის უფლებები**

* ადამიანის უფლებათა კონცეფცია ეფუძნება გარკვეულ ღირებულებებს, ესენია:
* ღირსება
* თავისუფლება
* თანასწორობა
* ტოლერანტობა
* დემოკრატია
* სამართლიანობა

**ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანისმები**

ადამიანის უფლებათა დაცვის შიდასახელმწიფოებრივი მექანიზმები

**საერთო სასამართლოები**

საქალაქო (რაიონული) სასამართლოები- პირველი ინსტანციით განიხილავენ სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებს.

**თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოები** - მეორე ინსტანციით იხილავენ საქალაქო (რაიონული) სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით საჩივრებს

**საქართველოს უზენაესი სასამართლო** - საკასაციო საჩივრის საფუძველზე განიხილავს სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადწყვეტილების კანონიერების საკითხებს.

**საკონსტიტუციო სასამართლო**

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ძირითადი ფუნქცია კონსტიტუციური კონტროლის განხორციელებაა.

**არსასამართლო მექანიზმები:**

* **საქართველოს სახალხო დამცველი**
* **პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური**
* **სპეციალური საგამოძიებო სამსახური**
* **არასამთავრობო ორგანიზაციები**

**ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმები**

**გაერო**

**1948 წლის 10 დეკემბრის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია.**

* სამართლებრივი აქტები, რომლებიც ძირითადად საფუძვლად დაედო  დეკლარაციას: **აშშ-ს უფლებათა ბილი (Bill of Rights)** და **საფრანგეთის რესპუბლიკის ადამიანის და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაცია;**
* **საქართველოში ძალაშია საქართველოს უზენაესი საბჭოს 1991 წლის 15 სექტემბრის დადგენილებით.**

დღეისათვის დეკლარაცია 360 ენაზეა თარგმნილი და წარმოადგენს მსოფლიოს ყველაზე მეტ ენაზე თარგმნილ დოკუმენტს;

**ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმები:**

**(რეგიონალურ დონეზე)**

ადამიანის უფლებების ევროპული სისტემა სამი ნაწილისგან შედგება:

* ევროსაბჭოს სისტემა - **ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვრნცია ECHR. სასამართლო სტრასბურგში**
* ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთო)
* ევროპის კავშირი- ფუნდამენტური უფლებების ქარტია (The Charter of the Fundamental Rights of the European Union)

**- საერთაშორისო სასამართლოები/ტრიბუნალები**

* **მაგ: სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ICC (ნიდერლანდები,** ჰააგა),   
   **მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო ICJ (ნიდერლანდები,** ჰააგა) , ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო (ლუქსემბურგი)...

**კონსერვატიზმის ანალიზი ნიშნები, მემარჯვენეობა ნეოკონსერვატიზმი, სოციალიზმის და მარქიზმის ძირითადი მიმოხილვა და შედარებითი ანალიზი. სოციალურ-დემოკრატია და სხვა მოძღვრებების განხილვა.**

**პოლიტიკური იდეოლოგია**

„ფილოსოფოსები სამყაროს სხვადასხვაგვარ ახსნას გვთავაზობენ, მიზანი კი - მისი შეცვლაა“ - კარლ მარქსი

**რა არის პოლიტიკური იდეოლოგია?**

1. პოლიტიკური ანალიზის ერთი ყველაზე საკამათო საკითხაგანია;
2. დღეს - გამოიყენება როგორც ნეიტრალური მნიშვნელობა - სოციალური ფილოსოფიისა და მსოფლმხედველობის აღსანიშნავად

**რა არის პოლიტიკური იდეოლოგია**

**მარქსისტული გაგებით:**

* მარქსი – იდეოლოგიას „მმართველთა კლასის“ იდეებთან აიგივებდა რომელიც მიმართული იყო კლასობრივ დაყოფასთანა და ექსპლოატაციის გარდაუვალობასთან
* იდეოლოგია სიყალბეა რომელიც მიმართულია საზოგადოების ჩაგრული ფენების მოტყუებისთვის
* დაპირისპირებათა შენიღბვის მცდელობა, რაც ნებისმიერი კლასობრივ საზოგადოების საფუძველთა–საფუძველია

**ლიბერალიზმი**

**სამრეწველო დასავლეთის იდეოლოგია**

* **ლიბერალიზმი – მეტაიდეოლოგია (რომელიც ურთიერთსაპირისპირო ღირებულებება და შეხედულებებს მოიცავს)**
* **300 წლიანი განვითარების ისტორია**
* **ფეოდელური წყობის დაშლის შედეგი – ანუ კაპიტალისტური საზოგადოების შექმნის შედეგი**
* **პირველი სახე – წმინდა პოლიტიკური დოქტრინა რომელიც ფეოდალურ პრივილეგიებს აკრიტიკებდა**
* **მეორე სახე – XIX საუკუნის დასაწყისში ეკონომიკურმა ლიბერალიზმა იწყო განვითარება. ახასიათებდა თავისუფალი საბაზრო ურთიერთობები და ხელისუფლების ჩარევის აკრძალვა.**
* **სოციალური ლიბერალიზმი – უპირატესობა სოციალური კეთილდღეობის რეფორმებს ანიჭებს, ეკონმიკაში სახელმწიფოს ჩარევას დასაშვებად მიჩნევს.**
* **ინდივიდუალიზმი** – არც ერთი ინდივიდუალის ინტერესი არ უნდა შეეწიროს სხვების (კოლექტივის) ინტერესებს. ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლე ერთნაირად ფასეულია. ნებისმიერს უნდა ჰქონდეს შანსი თვითონ გადაწყვიტოს რა არის მისთვის უკეთესი
* **თავისუფლება** – პიროვნული თავისუფლება („კანონის ფარგლებში თავისუფლება“)
* **გონი** – პიროვნებას მართებული *გადაწყვეტილების მიღების უნარი* გააჩნია – თავისი ბედის საუკეთესო გამსჯელი – ნებისმიერი *კონფლიქტური ურთიერთობა* შეიძლება მოგვარდეს მშვიდობიანი გზით
* **თანასწორობა –** ჩვენ „თანასწორი ვიბადებით“ – მიუღებელია თანაბარი ანაზღაურების იდეა. მისაღებია თანაბარი შესაძლებლობების იდეა.
* **შემწყნარებლობა –** ტოლერანტობა – პიროვნების თავისუფლების გარანტი – განსხვავებული აზრის, სიტყვის თუ ქცევის დათმების უნარი. უთრიერთსაპირისპირო თვალთახედვაშიც მოიძებნება თანხვედრის წერტილები. არ არსებობს მოუგვარებელი კონფლიქტი
* **შეთანხმება** – ნებისმიერ საკითს მმართულთა თანხმობა ესაჭიროება – ემხრობა დემოკრატიასა და პოლიტიკური წარმომადგენლობის დოქტრინას
* **კონსტიტუციონალიზმი –** ძალაუფლება რყვნის (ლორდ ექტონი) – იხრებიან შეზღუდული მმართველობისკენ.

**კონსერვატიზმი**

* **XVIII** ბოლოს და **XIX** დასაწყისში გაჩნდა
* მიზეზი **უკურეაქცია საფრანგეთის რევოლუციით გამოწვეული** რადიკალურ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცვლილებებზე
* სოციალური წესრიგი
* კონსერვატიზმის ორი მიმართულება

1. ტრადიციული (ცვლილებების მოწინააღმდეგე) და,
2. ედმუნდ ბერკი – „შევცვალოთ რათა შევინარჩუნოთ“
3. **ტრადიცია** – პატივისცემით ეპყრობა ტრადიციებს – ადათ წესებს და ინსტიტუტებს – ყველაფერს რაც დროით არის გამოცდილი
4. **პრაგმატიკა** – მუდამ მიუთითებენ ადამიანის გონის არასრულყოფილებაზე. ეყრდნობიან მხოლოდ გამოცდილებას, ისტორიას და პრაგმატიზმს.
5. **ადამიანის არასრულყოფილება** – ადამიანის ბუნებას უყურებს პესიმისტურად – ადამიანი სხვაზე დამოკიდებული და მფარველობის მაძიებელი არსებაა. მოიკოჭლებს ზნეობრივად, სიხარბე და ძალაუფლების ჟინი კლავს
6. **ორგანიციზმი** – ორგანული მთლიანობა, ცოცხალი ორგანიზმი. საერთო კულტურასა და ტრადიციულ ფასეულობებს მოიცავს რომელთან გარეშე ადამიანთა ერთობის შენარჩუნება უბრალოდ შეუძლებელია
7. **იერარქია** – ადამიანთა სოციალური მდგომარებისა და სტატუსის მიხედვით დაყოფა გარდაუვალია.
8. **ხელისუფლება** – ადამიანს შეიძლება არ შეეძლოს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება – მშობლების და შვილების მაგალითი
9. **საკუთრება** - პიროვნების თვითშეფასების საზომი – ეგოს დაკმაყოფილება. ასევე გულისხმობს მოვალეობას.

**ახალი მემარჯვენეობა**

* **კონსერვატიული იდეოლოგიის ნაირსახეობა** –

უპირისპირდება - ეკონომიკაში სახელმწიფო ჩარევის ტენდენციას, მეორეს მხრივ კი ლიბერალური და პროგრესული სოციალური ღირებულებების გავრცელებას.

* ნეოლიბერალიზმის და ნეოკონსერვატიზმის ნაჯვარი
* ტეტჩერისეული და რეიგანისეული ხედვა – ორიენტაცია არა სახელმწიფოზე არამედ **ბაზარზე ორიენტირებულ ფორმებზე**

**ნეოლიბერალიზმი**

* კლასიკური პოლიტიკური ეკონომიკის განახლებული ვარიანტი
* განვითარების სათავე – ფრიდრიხ გონ ჰაიეკი (**1899 – 1992**) და მილტონ ფრიდმენი
* მთავარი საყრდენი – თავისუფალი ბაზარი და ინდივიდია
* მიზანი სახელმწიფოს „თავის ტყავში დატევა“
* სწამს რომ არარეგულირებული საბაზრო კაპიტალიზმი თვითონ მოიტანს ეკონომიკურ ეფექტს
* სახელმწიფოს ჩარევა ახშობს პირად ინტერესებს
* არ არსებობს ცნება საზოგადოება – არსებობს მხოლოდ ცალკეული პიროვნება და ოჯახი (მარგარიტ ტეტჩერი)

**ნეოკონსერვატიზმი**

* აიტაცა **XIX საუკუნის** კონსერტავიზიმის სოციალური პრინციპები

1. ხელისფლებას უწინდელი ხიბლი
2. ოჯახი, სარწმუნოებას
3. ეროვნულობასთან დაკავშირებული ტრადიციები

ზეეროვნულ გაერთიანებების და მრავალკულტურულობის მიმართ სკეპტიციზმი.

* **ხელისუფლება არის გარანტი** – სოციალური სტაბილურობის, წესრიგის და პატივისცემის
* მრავალკულუტურული და მრავალრელიგიური საზოგადოებისადმი იმ საფუძველზე გაჩენილი ეჭვია რომ მას თითქოსდა კონფლიქტისა და დესტაბილიზაციისაკენ მიდრეკილება ახასიათებს

**სოციალიზმი**

* სოციალიზმის ნიშნები **XVII** საუკუნეებში გაჩნდა და როგორც **პოლიტიკური დოქტრინა – XIX** საუკუნეების დასაწყისში განვითარდა
* **პასუხი სამრეწველო კაპიტალიზმის გაჩენაზე** და სამრეწველო საქონლის სწრაფი მატებით შეშფოთებული ხელოსნებისა და წვრილი მეწარმეების ინტერესებს გამოხატვაზე
* **მიზანი** – საბაზრო გაცვლა გამოცვლაზე დამყარებული კაპიტალისტური ეკონომიკის მოსპობა და მისი თვისებრივად განსხვავებული საერთო საკუთრების პრინციპზე აგებული სოციალისტური საზოგადოების ჩანაცვლება
* XIX საუკუნიდან მოყოლებული სოციალიზმში რეფორმისტული მიმართულებაც გამოიკვეთა, და იგი კაპიტალისტურ საზოგადოებაში მუშათა კლასის თანდათანობითი ინტეგრაციის ფაქტს ასახავდა.

დამახასიათებელი ნიშნები

* **ერთობა** – შეკავშირებული საზოგადოება
* **ძმობა**: თანამშრომლობა და არა კონკურენცია
* **სიციალური თანასწორობა**: უმთავრესი ფასეულობა – კეთილდღეობის თვალსაზრისით
* **მოთხოვნილება:** მატერიალური ქონება უნდა გადანაწილდეს მოთხოვნილების და არა უნარისა თუ შრომის მიხედვით.
* **სოციალური კლასი:** საზოგადოებრივი ცხოვრების ანალიზი
* **საერთო საკუთრება:** საყოველთაო თანასწორობის მიღწევის გზა – (ზოგისთვის პირიქით იდეოლოგიის კრახი). მატერიალური რესურსების საერთო ყულაბაში მოთავსება.

1**. იმსჯელეთ რა განსხვავებაა მონარქიულ და რესპუბლიკურ მმართველობას შორის. განიხილეთ თითოეულის დადებითი და უარყოფითი მხარეები (თქვენი აზრით)**

1.მონარქიულ მმართველობაში ხელისუფლება გადაეცემა მემკვიდრეობით მონარქს, ხოლო რესპუბლიკურში - აირჩევა ხალხის მიერ. დადებითი: მონარქია - სტაბილურობა, გამოცდილება რესპუბლიკა - ხალხის ნების გამოხატვა, თანასწორობა უარყოფითი: მონარქია - დესპოტიზმი, კორუფცია რესპუბლიკა - ხშირი ცვლილებები, დაუსტაბილურება

**2. განიხილეთ უნიტარული და ფედერაციული ტერიტორიული მოწყობის ფორმები. მოიყვანეთ მაგალითები.**

2. უნიტარულ სისტემაში ქვეყანა ადმინისტრაციულად ერთიანია, ხოლო ფედერაციულში - შედგება თვითმმართველი ერთეულებისაგან. მაგალითები: უნიტარული - ესპანეთი, საფრანგეთი ფედერაციული - აშშ, გერმანია

**3. შეადარეთ დემოკრატია და ტირანია ერთმანეთს.**

3. დემოკრატია ნიშნავს ხელისუფლების წარმომავლობას ხალხიდან, ტირანია - ხალხზე ხელისუფლების ძალდატანებით დაწესებას.

4**. იმსჯელეთ რა განსხვავებაა პირდაპირ და წარმომადგენლობით დემოკრატიას შორის. მოიყვანეთ მაგალითები.**

4.წარმომადგენლობითი დემოკრატია - დემოკრატიის შეზღუდული და არაპირდაპირი ფორმაა შეზღუდულია იმდენად რამდენადაც მმართველობაში ხალხის მონაწილეობა შეწყვეტილია და ხანმოკლე და მხოლოდ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ არჩევნებში მონაწილეობით გამოიხატება, ხოლო პირდაპირი დემოკრატია - მოქალაქეთა პირდაპირ, უშუალო და მუდმივ თანამონაწილეობას მმართველობით საქმიანობაში

**5. შეადარეთ ლიბერალიზმი და სოციალიზმი ერთმანეთს.**

5. ლიბერალიზმი — იდეოლოგია, ფილოსოფიური შეხედულებების ერთიანობა და პოლიტიკური ტრადიცია, რომლის მიხედვით ადამიანის პიროვნული თავისუფლება არის ძირითადი პოლიტიკური ღირებულება.

სოციალიზმი — იდეოლოგია, რომელიც ითვალისწინებს სოციალური თანასწორობის პრინციპებზე დამყარებული საზოგადოების მშენებლობას; ასევე საზოგადოებრივი სისტემა, რომელიც ასეთ პრინციპებს ემყარება; ორივე თითქოს ჰგავს ერთმანეთს, მაგრამ ლიბერალიზმისთვის მნიშვნელოვანია თავისუფლება, ხოლო სოციალიზმისთვის თანასწორება.ლიბერალებს სჯერათ ინდივიდუალური ქმედების; სოციალისტებს სჯერათ კოლექტიური მოქმედების.

**6. იმსჯელეთ რა განსხვავებაა სოციალიზმსა და კაპიტალიზმს შორის.**

6. კაპიტალიზმი ეფუძნება ინდივიდუალურ ინიციატივას და უპირატესობას ანიჭებს საბაზრო მექანიზმებს, ვიდრე მთავრობის ჩარევას. სოციალიზმი ემყარება მთავრობას და რესურსების კერძო კონტროლს.

**7. რას გულისხმობს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა**

7. ფარდობითი უმრავლესობის მაჟორიტარული სისტემა, იგივე ერთმანდატიანი პლურალური სისტემა, ასევე, მოიხსენიება სახელით - „გამარჯვებული იღებს ყველაფერს“. სახელწოდების შესაბამისად, აღნიშნული სისტემა გამოიყენება ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში. გამარჯვებული ხდება ის კანდიდატი, რომელიც ხმათა ყველაზე მეტ რაოდენობას მიიღებს.

**8. რას გულისხმობს პროპორციული საარჩევნო სისტემა**

8. ამ სისტემის გამოყენებისას საარჩევნო ოლქი ყოველთვის მრავალმანდატიანია და პარტიებს შორის მანდატები ნაწილდება ოლქში მათ მიერ მიღებული ხმების პროპორციულად.

**9. თანამედროვე მსოფლიოში პროპორციული საარჩევნო სისტემა ითვლება უფრო დემოკრატიულად თუ შერეული? რატომ?**

9. შერეული სისტემის არსი ისაა, რომ პარლამენტართა მანდატის ერთი ნაწილი მაჟორიტალური სისტემის საფუძველზე ნაწილდება, მეორე კი - პროპორციული სისტემის შესაბამისად. ჩემი აზრით, მოცემული სისტემა უფრო დემოკრატიულია და ეფექტურია პოლიტიკური სტაბილურობის მიღწევის თვალსაზიზრით.

**10. როგორია კონსტიტუციათა კლასიიკაცია, განმარტეთ თითოეული მათგანი მოკლედ.**

10. დაწერილი კონსტიტუციები - დაწერილი კონსტიტუციის ქვეშ იგულისხმება ერთიანი, სისტემატიზირებული ნორმატიული აქტი, რომელიცმიღებულია სახელმწიფო კონსტიტუციათა კლასიფიკაცია სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოს მიერ და გამოცხადებულია ქვეყნის ძირითად კანონად. დაუწერელი კონსტიტუციები - რაც შეეხება დაუწერელ კონსტიტუციას, ამ ნიშნის მიხედვით მათი გამოყოფა დაკავშირებულია გასული საუკუნის იმ პერიოდთან, როცა სახელმწიფოთა უმრავლესობას ჯერ კიდევ არ გააჩნდათ ძირითადი კანონი და მოქმედ წესებსა და ნორმებს არასისტემატიზირებული სახე ჰქონდათ. ამ დროს ქვეყანაში ტრადიციულად მოქმედებს ფორმალური კონსტიტუცია, რომელიც შედგება სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებისაგან, ლონსტიტუციური ჩვეულებებისა და პრეცედენტებისაგან დროებითი კონსტიტუცია - დროებითია კონსტიტუცია, რომელიც გამიზნულია გარკვეული დროით მოქმედებისათვის. მუდმივი კონსტიტუცია - დროებითისგან განსხვავებით, არაა გამიზნული გარკვეული დროით მოქმედებისთვის.

**11. განმარტეთ რა განსხვავებაა ხისტსა და მოქნილ კონსტიტუციას შორის, რომელი მათგანი უკეთ ინარჩუნებს ქვეყანაში დემოკრატიის მაღალ ხარისხს.**

11. მოქნილია კონსტიტუცია, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის მარტივ მექანიზმს, ხოლო ხისტი კონსტიტუციები ცვლილებებისა და დამატებების უფრო რთულ მექანიზმებს ითვალისწინებენ.

**12. კლასიკური გაგებით მსოფლიო პოლიტიკა განიხილება 4 ძირითადი მახასიათებლით, მათ შორის ერთ-ერთია არის იდეალიზმი, რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში იდეალიზმი.**

12. იდეალიზმი ნიშნავს, რომ სახელმწიფოებს განსხვავებული ღირებულებები და მიზნები აქვთ და ეს აისახება მათ საგარეო პოლიტიკაზე.

**13. კლასიკური გაგებით მსოფლიო პოლიტიკა განიხილება 4 ძირითადი მახასიათებლით, მათ შორის ერთ-ერთია არის რეალიზმი, რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში რეალიზმი.**

13. რეალიზმი ნიშნავს, რომ სახელმწიფოების პოლიტიკა განპირობებულია ძალის (სიმძლავრის) ფაქტორით.

**14. კლასიკური გაგებით რას ნიშნავს პლურალიზმი, როგორც მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთი მახასიათებელი?**

14. პოლიტიკური პლურალიზმი ნიშნავს მოსაზრებათა მრავალფეროვნების არსებობასა და მათ აღიარებას. მოსაზრებათა ეს მრავალფეროვნება საშუალებას იძლევა სახელმწიფოს მივაწოდოთ საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა ღირებულებები, ინტერესები და პრობლემები მათი განხილვისა და გადაწყვეტის მიზნით. მრავალი ძლიერი სახელმწიფო, რომლებიც განსაზღვრავენ პოლიტიკის დინამიკას. ეს განსხვავდება ორპოლუსიანობისაგან, როცა 2 სახელმწიფო განაპირობებს პოლიტიკას.

**15. იმსჯელეთ: „მსოფლიო ორპოლუსიანობიდან ერთპოლუსიანობამდე“.**

15. ორპოლუსიანობიდან ერთპოლუსიანობისკენ გადასვლა არის პროცესი, როდესაც მსოფლიოში ორი ძლიერი სახელმწიფოს ნაცვლად დომინირებს მხოლოდ ერთი. ამერიკის შეერთებული შტატები ხშირად მიიჩნევა დღევანდელ ერთპოლუსად.

**22. რას ნიშნავს ინდუსტრიული კაპიტალიზმი, რა ელემენტებისგან შედგება.**

22. ინდუსტრიული კაპიტალიზმი გულისხმობს კორპორაციების მაღალ გავლენას წარმოებასა და პოლიტიკაზე

**23. რა განსხვავებაა სახელმწიფო სოციალიზმსა და საბაზრო სოციალიზმს შორის.**

23. სახელმწიფო სოციალიზმში საკუთრება კონტროლდება სახელმწიფოს მიერ, საბაზრო სოციალიზმში კი არის კერძო საკუთრებაც.

**24. რას ნიშნავს ეროვნული უსაფრთხოება და რა ელემენტებისგან შედგება იგი**

24. ეროვნული უსაფრთხოება გულისხმობს ქვეყნის დაცულობას საფრთხეებისგან, მათ შორისაა: სამხედრო, ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური უსაფრთხოება.სახელმწიფოს გადარჩენის მოთხოვნა ეკონომიკური ძალაუფლების, დიპლომატიის, ძალაუფლების პროექციისა და პოლიტიკური ძალაუფლების გამოყენებით.

ქვიზი

**ვარიანტი 1**

**2. რა არის „დემოკრატია“?**

როდესაც მთელი ძალაუფლება უშუალოდ ხალხს ან მათ წარმომადგენლებს ეკუთვნით.

**3. დამცავი დემოკრატია: განმარტეთ**

დამცავი დემოკრატია [ლიბერალიზმის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98) ინდივიდუალისტურ შეხედებულებებზე აღმოცენდა. დამცავი დემოკრატია მოქალაქეებს ყველაზე მეტ საშუალებას აძლევს თავის ნებაზე იცხოვროს.

**4. ხელშემწყობი დემოკრატია: განმარტეთ**

ხელშემწყობი დემოკრატია მეტი თანამონაწილეობის პრინციპის გამტარებელია. ხელშემწყობ დემოკრატიას ის ღირსება გააჩნია, რომ თანამონაწილეობის ხარისხსაც ამაღლებს, მეტ თავისუფლებასაც მოითხოვს და პიროვნების ზრდასაც უწყობს ხელს.

**5. რა არის სახელმწიფო?**

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ორგანიზაციის ფორმა, რომელიც საჯარო ხელისუფლების მეშვეობით ახორციელებს თავის სუვერენულ უფლებამოსილებას, უზრუნველყოფს ქვეყნის ერთიანობას და მთლიანობას.

**ვარიანტი 2**

**2. რა არის „დემოკრატია“?**

როდესაც მთელი ძალაუფლება უშუალოდ ხალხს ან მათ წარმომადგენლებს ეკუთვნით.

**3. კლასიკური დემოკრატია: განმარტეთ**

 კლასიკური დემოკრატია სახალხო მმართველობის პრინციპს ეფუძნება. და ხალხის მიერ მმართველობის საუკეთესო მართვის ფორმად მიიჩნევა.

**4. სახალხო დემოკრატია: განმარტეთ**

სახალხო დემოკრატია უფრო ეკონომიკურ განვითარებას ისახავს მიზნად ვიდრე პოლიტიკური უფლებების უბრალო გაფართოებას.

**5. რა არის ხელისუფლება?**

ხელისუფლება არის გარანტი – სოციალური სტაბილურობის, წესრიგის და პატივისცემის