*Vārds , Uzvārds*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Grupa*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PĀRBAUDES DARBS

“Starptautiskās attiecības – ārpolitika un globalizācija”

1.uzdevums. Norādi būtiskākos Latvijas ārpolitikas virzienus (4 punkti)

2.uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! (6 punkti)

Lai labāk veidotu starptautiskās attiecības saskaņā ar vienotiem principiem, valstis apvienojas starptautiskās organizācijās.

* Kura ir vislielākā valstu organizācija pasaulē?
* Ko nozīmē NATO?
* Kāds bija ES (Eiropas Savienības) veidotāju galvenais mērķis?
* Kādas ir ES (Eiropas Savienības) galvenās priekšrocības?
* Ko paredz Šengenas līgums?
* Cik valstu pašreiz ir ES (Eiropas Savienībā)?

3.uzdevums. Izpildi norādītos uzdevumus! (5 punkti)

Lielākā daļā valstu cilvēkiem ir tiesības balsot, bet nav pienākuma to darīt. Tas nozīmē, ka ne visi ES (Eiropas Savienības) pilsoņi balso Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Viņi var nolemt vēlēšanas nepiedalīties.

3.1. Apskati grafiku, kurā parādīta vēlētāju aktivitāte Eiropas Parlamenta vēlēšanās kops 1979.gada:

- Cik daudz procentu ES (Eiropas Savienības) pilsoņu balsoja 2014.gada vēlēšanās?

- Kā vēlētāju aktivitāte ir mainījusies pa gadiem?

3.2. Apraksti grafiku, kurā parādīta vēlētāju aktivitāte 2014.gada 22.-25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanas 28 dalībvalstīs:

- ES (Eiropas Savienības) vidējais līmenis neparāda dažas būtiskas atšķirības starp dalībvalstīm. Cik liela atšķirība starp valsti ar visaugstāko un valsti ar viszemāko novēlējušo skaiti (procentpunktos)?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

- Cik procentu pilsoņu devās uz vēlēšanām Latvijas valstī? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.

Tas ir virs vai zem ES (Eiropas Savienības) vidējā rādītāja? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.uzdevums. Izlasi E. Krivcovas raksta fragmentu un atbildi uz jautājumiem! (4 punkti)

(..) laiki un to izaicinājumi

(..), kad iepriekš nospraustie Latvijas mērķi ir sasniegti (iestāšanās NATO, ES), atkal ir jārunā (..) un stratēģisko nākotnes tēlu. Jautājums ir par Latvijas valstiskuma nākotni, (..) nozīmē Latvijas neatkarība un Latvijas nacionālā valsts jaunajā globalizācijas un politiskās (..) situācijā?

Raugoties uz pasauli, kurā Latvijas valsts meklē savu vietu, pirmām kārtām nākas secināt, ka valsts toma un ietekmes iespējas ir mainījušās. Globalizācija pārmainīja vecos starptautiskos noteikumus un pamatjēdzienus. Nostiprinoties pasaules tirgum un transnacionāliem koncerniem, viena pati valsts vairs nevar pārvaldīt ekonomiku. Finanšu plūsmas, nodokļi, konkurenci deformējošās vienošanās un uzņēmumu saplūšana kontroles. tie ir procesi, kas vairs nenotiek vienas valsts ietvaros un iziet ārpus valsts varas

Sakarā ar uzņēmumu spēju mainīt ražošanas vietu, rodas konkurence starp valsts investīciju jomā. Tas ir līdzeklis, kā lielas kompānijas ietekmē valsti. Atrodoties situācijā, kad kompānijas var izvēlēties valsti vai pamest to, atstājot cilvēkus bez darba un vājinot tautsaimniecību, valstis ir spiestas piešķirt īpašus atvieglojumus un uzturēt liberālu režīmu, kas ir raksturīgs visām jaunajām Austrumeiropas valstīm. Ārvalstu investoriem nerūp valsts uzplaukums, bet viņu pašu labklājība. Un, ja valstij nav efektīvu pretlīdzekļu, tad tā vienmēr paliek zaudētāja, nespējot darboties visas sabiedrības labā. Šāda situācija liek apšaubīt demokrātiju, vēlēšanu nozīme mazinās, jo valstī par līdzvērtīgu spēlētāju kļūst transnacionālas kompānijas un citas pasaules ekonomikas struktūras. (..)

Norādītās tendences, kā globālās problēmas (drošība, ekoloģija, starptautiskā noziedzība) spiež valstis mainīties, lai atbilstu laika garam un spētu turpmāk pildīt savas funkcijas. Īpaša loma ir starpvalstu sadarbībai. Latvijas iestāšanās ES būtiski maina valsts stāvokli, jo daļa suverenitātes tiek nodota pārnacionālai organizācijai. Ar suverenitātes samazināšanos rēķinās visas dalībvalstis, arī lielākās valstis maksā šādu cena, tā Vācijā un Francijā ap 60% likumu ir Eiropas direktīvu pieņemšana, nevis sava likumdošana, jo vienu no svarīgākajām jomām - ekonomiku arvien vairāk aptver Eiropas regulējums. (..) Līdz ar to Latvijas neatkarīgā nacionālā valsts, kas līdz šim bija valdošais priekšstats par tagadni un nākotni, kļūst par mītu, skaistu pagātnes ideju. Taču laiki mainās, bet vērtības paliek. Ir pienācis laiks

paskatīties uz vērtībām un pamatiem, kas virzīja Latvijas sabiedrību un noteica tās attīstību, ir jānodala būtiskākais no (..) un no jauna (..) valsts.

4.1. Kā raksta autore izskaidro nacionālās valsts nozīmes samazināšanos?

4.2. Kādā veidā globalizācija un Eiropas Savienība ietekmē valsts pamatiezīmes?

5. uzdevums. Uzraksti savas pārdomas par tematu "Kāpēc valstis mūsdienās drīkst (vai nedrīkst) ar bruņotu spēku iejaukties citu valstu iekšējās lietās". Izvēlies vienu no pieļāvumiem! Pamato savu atbildi ar konkrētiem vēstures piemēriem! (6 punkti)