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

* მონარქიული მმართველობის დროს უმაღლესი სახელმწიფო ხელისუფლება ერთ პირს - მონარქს ეკუთვნის, რომელიც თავისი ნების შესაბამისად წარმართავს ხელისუფლებას. მონარქის ეს ნება სახელმწიფოში უზენაესია და არავისგანაა მინიჭებული. თავის მხრივ, მონარქიულ მმართველობაში გამოყოფენ შეუზღუდავ (აბსოლუტური) და შეზღუდულ (კონსტიტუციური, დუალისტური, არჩევითი) მონარქიას.
* რესპუბლიკაში „სახელმწიფო ხელისუფლების წყარო ხალხია“. მონარქიისაგან განსხვავებით, აქ კანონებს ქმნიან და აღასრულებენ ხალხის მიერ არჩეული წარმომადგენლები, სახელმწიფო მმართველობა კოლეგიურ ხასიათს ატარებს და გადაწყვეტილებების მიღება ხდება კენჭისყრის გზით.

რესპუბლიკური მმართველობა ეფუძნება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს, რომლის მიხედვით, ხელისუფლება დაყოფილია სამ დამოუკიდებელ შტოდ: საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებად.

# განიხილეთ უნიტარული და ფედერაციული ტერიტორიული მოწყობის ფორმები. მოიყვანეთ მაგალითები.

* უნიტარული სახელმწიფო დაყოფილია და შედგება მხოლოდ ადმინისტრაციული ერთეულებისაგან, რომლებიც უშუალოდ ემორჩილებიან ცენტრალურ ხელისუფლებას და არ აქვთ სახელმწიფოებრიობის რაიმე ნიშანი. ყველა ერთეულს აქვს თანაბარი იურიდიული სტატუსი და მათი ორგანოები წარმოადგენს მთელი სახელმწიფო აპარატის სტრუქტურულ ნაწილს. მათ არ აქვთ საკუთარი კონსტიტუცია, კანონმდებლობა, ხელისუფლებისა და მმართველობის უმაღლესი ორგანოები. უნიტარული სახელმწიფოებია ფინეთი, ისლანდია, შვედეთი, საქართველო.
* ფედერაციული სახელმწიფოს წარმომადგენელია აშშ, რომელიც დაყოფილია 50 ტერიტორიულ ერთეულად (შტატად). მათში ერთიან სახელმწიფო ხელისუფლებასთან ერთად, მოქმედებს შესაბამისი ერთეულის ხელისუფლებაც. მათ აქვთ ხელისუფლებისა და მმართველობის უმაღლესი ორგანოები, საკუთარი კონსტიტუცია, კანონმდებლობა, სასამართლო და ა.შ.

# შეადარეთ დემოკრატია და ტირანია ერთმანეთს.

* დემოკრატია („დემოს“ - ხალხი; „კრატოს“ - კანონი, ძალა) — სახელმწიფო მართვის ფორმა, როდესაც მთელი ძალაუფლება უშუალოდ ხალხს ან მათ წარმომადგენლებს ეკუთვნით. დემოკრატიის უმთავრესი მოთხოვნებია – არჩევითობა და მოკლევადიანობა. გარდა ამისა, ცნება დემოკრატია მოიცავს მთელ რიგ უფლებებსა და თავისუფლებას, რომელთაც ბუნება ანიჭებს ყოველ ადამიანს განურჩევლად მისი რასული, ეთნიკური, რელიგიური, სოციალური, იდეოლოგიური თუ სხვა კუთვნილებისა.
* ტირანია - დიქტატორული პოლიტიკური რეჟიმი, რომელიც გამოირჩევა თავისი სისასტიკით. ტირანიის კლასიკური ფორმაა ერთპიროვნული მმართველობა, როდესაც კანონის უზენაესობის მაგიერ ქვეყანაში ან საზოგადოებაში მხოლოდ მმართველი პირის ნება-სურვილია გადაწმყვეტი. ასეთ ქვეყნებში მოქალაქეები არიან უუფლებო მდგომარეობაში, იმყოფებიან ტერორის ქვეშ.

# იმსჯელეთ რა განსხვავებაა პირდაპირ და წარმომადგენლობით დემოკრატიას შორის. მოიყვანეთ მაგალითები.

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

# შეადარეთ ლიბერალიზმი და სოციალიზმი ერთმანეთს.

* სოციალიზმი არის იდეოლოგია, რომელიც მხარს უჭერს საზოგადოებას, აგებულია სოციალურ თანასწორობაზე, წარმოების საშუალებების საჯარო საკუთრებაზე და მინიმუმამდე დაყვანილ ეკონომიკურ უთანასწორობაზე. სოციალისტურ წყობაში აქცენტი კეთდება საჯარო მმართველობაზე, სოციალურ თანასწორობაზე და ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების უზრუნველყოფაზე.
* ლიბერალიზმი, პოლიტიკური იდეოლოგია, რომელიც ორიენტირებულია თავისუფლებაზე და თანასწორობაზე, ხაზს უსვამს ინდივიდუალურ ნებასა და პასუხისმგებლობას. ის აფასებს ადამიანის უფლებებს. ლიბერალიზმის მიხედვით, სახელმწიფო მინიმალურად უნდა ჩაერიოს ინდივიდების ცხოვრებაში და მართავდეს მხოლოდ ინდივიდუალური რეგულაციის მიღმა სფეროებს.

# იმსჯელეთ რა განსხვავებაა სოციალიზმსა და კაპიტალიზმს შორის.

* კაპიტალიზმი — ეკონომიკური სისტემა, რომლის დროს წარმოების საშუალებები კერძო საკუთრებაშია და ფართოდ გამოიყენება დაქირავებული მუშახელი. კაპიტალიზმის მთავარი მახასათებლებია: კერძო საკუთრება, კაპიტალის აკუმულაცია, დაქირავებული მუშახელი, საბაზრო კონკურეციის პრინციპი.
* კაპიტალისტური ეკონომიკის პირობებში მხარეები ადგენენ ფასს, რომლის მიხედვითაც ხდება აქტივების, საქონლის, მომსახურების გადაცვლა.

# რას გულისხმობს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა

* მაჟორიტარი საარჩევნო სისტემა, რომლის მიხედვითაც ამომრჩევლები დაყოფილნი არიან საარჩევნო ოლქებად გეოგრაფიული ზონების მიხედვით. გამარჯვებულია ის კანდიდატი, რომელიც ხმების უმრავლესობას მოაგროვებს თავის საარჩევნო ოლქში.
* განასხვავებენ აბსოლუტური უმრავლესობის, შედარებითი უმრავლესობის მ.ს.ს-ებს.
* აბსოლუტური უმრავლესობის - არჩეულად ითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს არჩევნებში მონაწილეთა ხმების ნახევარზე მეტს.
* შედარებითი უმრავლესობის - არჩეულად ითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს არჩევნებში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობას სხვა კანდიდატებთან შედარებით.
* მ.ს.ს-ის უპირატესობა ისაა, რომ ეთნიკურად და პოლიტიკურად გაყოფილ მოსახლეობას აქვს საკუთარი წარმომადგენლის ყოლის შესაძლებლობა პარლამენტში, იმ შემთხვევაში, თუ ამ ჯგუფებს მყარი დასაყრდენი აქვთ საკუთარ რეგიონებში.

# რას გულისხმობს პროპორციული საარჩევნო სისტემა

* ამ სისტემის გამოყენებისას საარჩევნო ოლქი ყოველთვის მრავალმანდატიანია და პარტიებს შორის მანდატები ნაწილდება ოლქში მათ მიერ მიღებული ხმების პროპორციულად.
* პროპორციული სისტემის შემთხვევაში პარტიები ან ბლოკები არა ერთეულ კანდიდატებს, არამედ სიებს წარადგენენ. არსებობს ხისტი სიები, „მოქნილი“ სიები, პრეფერენციები და „თავისუფალი“ სიები.
* ხისტი სიების გამოყენებისას ამომრჩეველი ხმას აძლევს სასურველ პარტიულ სიას მთლიანობაში.
* პრეფერენციული სისტემის პირობებში ამომრჩეველი ხმას აძლევს სიასაც და კანდიდატებსაც, ანიჭებს მათ რიგით ნომრებს, რითიც მიუთითებს, კანდიდატების როგორი თანამიმდევრობაა მისთვის უფრო სასურველი.
* „მოქნილი“ სიების სისტემა წინა ორი სისტემის ნაკლოვანებების გადასალახად შემოიღეს. მისი გამოყენებისას ამომრჩეველს საშუალება აქვს აირჩიოს როგორც პარტიული სია, ასევე განსაზღვროს პრეფერენციები - ერთი ან რამდენიმე კანდიდატის მითითებით.

# თანამედროვე მსოფლიოში პროპორციული საარჩევნო სისტემა ითვლება უფრო დემოკრატიულად თუ შერეული? რატომ?

* უზრუნველყოფენ მოსახლეობის პოლიტიკური შეხედულებების მრავალფეროვნების უფრო ზუსტ წარმოდგენას.
* მცირე პარტიებს აქვთ წარმომადგენლობის მოპოვების უკეთესი შანსი, რაც ხელს უწყობს უფრო პლურალისტური პოლიტიკური ლანდშაფტის შექმნას.
* გადაყრილი ხმები მინიმუმამდეა დაყვანილი, რადგან პარტიები იღებენ მანდატებს ხმების წილის პროპორციულად.
* არგუმენტები მისი დემოკრატიული ხასიათის წინააღმდეგ:
* პროპორციულმა საარჩევნო სისტემებმა შეიძლება გამოიწვიოს კოალიციური მთავრობები, რომლებიც, შეიძლება იყოს ნაკლებად სტაბილური და ეფექტური, ვიდრე ერთპარტიული მთავრობები.
* შეიძლება შეასუსტოს პირდაპირი კავშირი ამომრჩევლებსა და მათ წარმომადგენლებს შორის, რადგან წევრებს ხშირად პარტიული სიებიდან ირჩევენ.

# როგორია კონსტიტუციათა კლასიიკაცია, განმარტეთ თითოეული მათგანი მოკლედ.

* დაწერილი კონსტიტუცია: წესები და კანონები ყველა ჩაწერილია ერთ დოკუმენტში, როგორც დიდი წესები.
* დაუწერელი კონსტიტუცია: წესები და კანონები მომდინარეობს სხვადასხვა წყაროდან, როგორიცაა ტრადიციები, წარსული კანონები და დოკუმენტები, ერთიან წესდების გარეშე.
* მოქნილი კონსტიტუცია: წესების შეცვლა მარტივია; თქვენ შეგიძლიათ განაახლოთ ისინი ჩვეულებრივი კანონების მსგავსად.
* მყარი კონსტიტუცია: წესების შეცვლა უფრო რთულია; გჭირდებათ სპეციალური პროცესი ან დამტკიცება მრავალი ადამიანისგან.
* ფედერალური კონსტიტუცია: წესები იზიარებს ძალაუფლებას დიდ მთავრობასა და პატარებს შორის, როგორიცაა სახელმწიფოები.
* უნიტარული კონსტიტუცია: ძალაუფლების უმეტესი ნაწილი ფლობს ერთ დიდ მთავრობას; მცირე ტერიტორიები მის წესებს იცავენ.
* საპრეზიდენტო კონსტიტუცია: პასუხისმგებელი ლიდერი (პრეზიდენტი) ირჩევა დეპუტატებისგან დამოუკიდებლად.
* საპარლამენტო კონსტიტუცია: კანონმდებლები ირჩევენ თავიანთ ლიდერს (პრემიერს).
* მონარქიული კონსტიტუცია: მეფე ან დედოფალი არის ქვეყნის მეთაური და მათი როლი შეიძლება განსხვავდებოდეს.
* რესპუბლიკური კონსტიტუცია: არ არის მეფე ან დედოფალი; ქვეყნის მეთაურს ჩვეულებრივ ირჩევენ.

# განმარტეთ რა განსხვავებაა ხისტ და მოქნილ კონსტიტუციას შორის, რომელი მათგანი უკეთ ინარჩუნებს ქვეყანაში დემოკრატიის მაღალ ხარისხს.

* ხისტი კონსტიტუცია: ძნელია შესწორება, მოითხოვს რთულ პროცედურებს და ძლიერ უმრავლესობას. იცავს ფუნდამენტურ უფლებებს, მაგრამ შეიძლება ნელა მოერგოს ცვალებად საჭიროებებს. (მაგ: აშშ)
* მოქნილი კონსტიტუცია: ადვილად შესწორდება ჩვეულებრივი საკანონმდებლო პროცედურები, სწრაფად ადაპტირება ახალ გარემოებებთან. შეიძლება იყოს დაუცველი მანიპულაციისა და მოკლევადიანი პოლიტიკური ინტერესების მიმართ. (მაგ: დიდი ბრიტანეთი)

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

* მორალური ღირებულებები და ეთიკური პრინციპები შეიძლება ხელმძღვანელობდეს საერთაშორისო ურთიერთობებს. ხაზს უსვამს ცნებებს, როგორიცაა:
* სამართლიანობა და სამართლიანობა სხვა სახელმწიფოებთან ურთიერთობისას.
* თანამშრომლობა და კოლექტიური ქმედება გლობალური გამოწვევების მოსაგვარებლად, როგორიცაა სიღარიბე, დაავადებები და გარემოს დეგრადაცია.
* კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარება დიპლომატიური და საერთაშორისო სამართლის გზით.
* არსებითად, კლასიკური იდეალიზმი ცდილობს გადავიდეს წმინდა ძალაუფლებაზე დაფუძნებული, რეალისტური პერსპექტივის მიღმა და წარმოიდგინოს სამყარო, სადაც ეთიკური მოსაზრებები და თანამშრომლობა შეიძლება ჩამოაყალიბოს საერთაშორისო ურთიერთობები.

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

* პოლიტიკური რეალიზმი იყო პასუხი ლიბერალიზმზე, რომლის დებულება მდგომარეობდა იმაში, რომ სახელმწიფოები არ ცდილობენ თანამშრომლობას. ადრეული რეალისტები მიიჩნევდნენ, რომ საკუთარი უსაფრთხოებაზე ზრუნვის გამო სახელმწიფოები არიან ეგოისტური რაციონალური აქტორები, რომლებიც ისწრაფვიან ძალაუფლებისკენ. ნებისმიერი სახის თანამშრომლობა ქვეყნებს შორის აღიქმება, როგორც შემთხვევითი. რეალისტებისთვის მეორე მსოფლიო ომი იყო მათი იდეების ერთგვარი დადასტურება.

# კლასიკური გაგებით რას ნიშნავს პლურალიზმი, როგორც მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთი მახასიათებელი?

* პოლიტიკური პლურალიზმი ნიშნავს მოსაზრებათა მრავალფეროვნების არსებობასა და მათ აღიარებას
* კლასიკური პლურალიზმი ასახავს კომპლექსურ, დინამიურ მსოფლიო წესრიგს, კონკურენტული ინტერესებით და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებული მოლაპარაკების შედეგად გადაწყვეტილებების უპირატესობას.

# იმსჯელეთ: „მსოფლიო ორპოლუსიანობიდან ერთპოლუსიანობამდე“.

* ბიპოლარულობა: ცივი ომის ეპოქა - განსაზღვრული ორი დომინანტი ზესახელმწიფოს მიერ: აშშ და სსრკ, ჩაკეტილი იდეოლოგიური და სამხედრო მეტოქეობით. ეს სისტემა ინარჩუნებდა ძალაუფლების არასტაბილურ ბალანსს, ხშირად გავლენას ახდენდა პატარა ქვეყნებზე და აყალიბებდა გლობალურ კონფლიქტებს.
* უნიპოლარულობა: საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, აშშ გამოჩნდა, როგორც ერთადერთი ზესახელმწიფო. ეს პერიოდი მოწმე იყო ამერიკის დომინირების ეკონომიკურ, სამხედრო და კულტურულ სფეროებში, აყალიბებდა საერთაშორისო ნორმებსა და ინტერვენციებს.

# ვინ შეიძლება იყოს კიბერსაფრთხეებთან მებრძოლი სუბიექტები და რა პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას კიბერდანაშაულებთან ბრძოლის დროს.

* სუბიექტები, რომლებიც ებრძვიან კიბერ საფრთხეებს, მთავრობა, ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოები, სამართალდამცავები, მარეგულირებელი ორგანოები.

# საქართველოში რომელი ორგანოები მუშაობენ კიბერსაფრთხეებთან საბრძოლველად და რა მექანიზმები არსებობს ამისთვის

* შინაგან საქმეთა სამინისტრო (შსს): კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილება ხელმძღვანელობს კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას, იძიებს და დევნას უკანონო ონლაინ ქმედებებზე. ის ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კიბერ საფრთხეების წინააღმდეგ საერთაშორისო თანამშრომლობაში.
* საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (სუს)
* ეროვნული უშიშროების საბჭო

# რას ნიშნავს კიბერდანაშაული და კიბერდანაშაულის გავრცელებული რა შემთხვევები იცით.

* კიბერდანაშაული გულისხმობს კრიმინალურ ქმედებებს, რომლებიც ხორციელდება ციფრული ტექნოლოგიების ან ინტერნეტის გამოყენებით. ის მოიცავს უკანონო ქმედებების ფართო სპექტრს, სადაც ტექნოლოგია არის კრიმინალური ქცევის იარაღი ან სამიზნე. კიბერდანაშაულმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს ინდივიდებზე, ბიზნესებზე, მთავრობებსა და ორგანიზაციებზე, რაც საფრთხეს უქმნის მონაცემთა უსაფრთხოებას, ფინანსურ სტაბილურობას და პირად კონფიდენციალურობას.

# ვინ/რა შეიძლება იყოს კიბერდანაშაულების წარმოშობის წყაროები.

* ჰაკერები - ინდივიდები ან ჯგუფები, რომლებიც იღებენ არაავტორიზებული წვდომას კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებში სხვადასხვა მიზნებისთვის, მათ შორის ინფორმაციის მოპარვის, ოპერაციების შეფერხების ან ზიანის მიყენების მიზნით.
* კრიმინალური ორგანიზაციები - ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფებს შეუძლიათ ჩაერთონ კიბერდანაშაულში ფინანსური სარგებლის მისაღწევად, როგორიცაა ონლაინ თაღლითობის, პირადობის ქურდობის ან მოპარული მონაცემების გაყიდვის გზით.
* სპამერები და ფიშერები.
* Ransomware ოპერატორები - იყენებენ გამოსასყიდ პროგრამას, მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის სახეობას, რომელიც შიფრავს მსხვერპლის ფაილებს ან სისტემებს და ითხოვს გადახდას (ჩვეულებრივ კრიპტოვალუტაში) მათი გათავისუფლებისთვის.

# რა კავშირშია სოციალური მედია კიბერდანაშაულების წარმოშობასთან, მოიყვანეთ მაგალითები

* სოციალური მედიით გამოწვეული კიბერდანაშაულების მაგალითები:
* 2013 ბანგლადეშის ბანკის გაძარცვა: ჰაკერებმა სოციალური მედია გამოიყენეს ბანკის თანამშრომლების ფიშინგისთვის და მილიონობით დოლარის მოსაპარად.
* 2021 Marriott Data Breach: ჰაკერებმა მიაღწიეს სასტუმროს მილიონობით სტუმრის პერსონალურ ინფორმაციას სოციალური მედიის მარკეტინგის პლატფორმის მეშვეობით.

# რას ნიშნავს კიბერ - ომი (კიბერ - შეტევა)

* კიბერშეტევა არსებითად იყენებს მავნე კიბერ აქტივობებს მტრის სახელმწიფოს ან ორგანიზაციის ზიანის მიყენების მიზნით.

# რას ნიშნავს ინდუსტრიული კაპიტალიზმი, რა ელემენტებისგან შედგება.

* ინდუსტრიული კაპიტალიზმი ეხება ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც გამოირჩევა ფართომასშტაბიანი წარმოებით ქარხნებისა და მანქანების გამოყენებით.
* ქარხნის სისტემა, გაზრდილი ეფექტურობა და პროდუქტიულობა, შრომის დაყოფა, მექანიზაცია, სახელფასო შრომა, სამრეწველო მუშაკთა ახალი კლასი, კაპიტალისტური კლასი, ბაზრის გაფართოება, საერთაშორისო ვაჭრობის ზრდა, ურბანიზაცია, ტექნოლოგიური ინოვაცია.

# რა განსხვავებაა სახელმწიფო სოციალიზმსა და საბაზრო სოციალიზმს შორის.

* ორივე სახელმწიფო სოციალიზმი და საბაზრო სოციალიზმი მიზნად ისახავს რესურსების უფრო სამართლიან განაწილებას, ვიდრე კაპიტალიზმი, მაგრამ ისინი განსხვავდებიან იმით, თუ როგორ მიაღწევენ მას.
* სახელმწიფო სოციალიზმი:
* საკუთრება: სახელმწიფო ფლობს და აკონტროლებს წარმოების საშუალებებს (ქარხნები, ფერმები და ა.შ.).
* ფასები: ფასებს ადგენს სახელმწიფო, ხშირად საბაზრო ღირებულებაზე დაბალი, რათა აუცილებელი საქონელი იყოს ხელმისაწვდომი.
* მოტივაცია: მუშები მოტივირებული არიან სამუშაოს დაცვით და სოციალური შეღავათებით და არა მოგებით.
* ბაზრის სოციალიზმი:
* საკუთრება: შეიძლება იყოს საჯარო ან კოლექტიური
* ბაზრები: თამაშობენ როლს რესურსების განაწილებაში, მიწოდება და მოთხოვნა გავლენას ახდენს წარმოებასა და ფასებზე.
* კონკურენცია: საჯარო ან კოოპერატიული საწარმოები ერთმანეთს ეჯიბრებიან საქონლისა და მომსახურების მიწოდებისთვის.

# რას ნიშნავს ეროვნული უსაფრთხოება და რა ელემენტებისგან შედგება იგი

* ეროვნული უსაფრთხოება გულისხმობს ერის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და მისი მოქალაქეების კეთილდღეობის დაცვას და შენარჩუნებას. იგი მოიცავს საზრუნავების ფართო სპექტრს, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის დაცვას სხვადასხვა შიდა და გარე საფრთხეებისგან.
* სამხედრო უსაფრთხოება, ეკონომიკური უსაფრთხოება, კიბერუსაფრთხოება, გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება, დაზვერვა და ინფორმაციული უსაფრთხოება, დიპლომატიური უსაფრთხოება, სოციალური და კულტურული უსაფრთხოება, ადამიანის უსაფრთხოება.

# რა არის გაეროს მთავარი მიზანი და რა მექანიზმებით ახდენს გაერო ამ მიზნის შესრულებას.

გაეროს უპირველესი მიზანი გლობალური მშვიდობა და უსაფრთხოებაა.

1. დიპლომატია: კონფლიქტების პრევენცია და დავების მშვიდობიანი გზით მოგვარება.
2. მშვიდობის დაცვა: სამშვიდობო ძალების განლაგება კონფლიქტის ზონების სტაბილიზაციისთვის.
3. ადამიანის უფლებები: ფუნდამენტური უფლებების ხელშეწყობა და დაცვა ყველასათვის.
4. ჰუმანიტარული დახმარება: კრიტიკული დახმარების მიწოდება გაჭირვებულთათვის.
5. მდგრადი განვითარება: გლობალური გამოწვევების მოგვარება, როგორიცაა სიღარიბე, შიმშილი და კლიმატის ცვლილება.

# გაეროს რომელ ორგანოს აქვს დაკისრებული პასუხისმგებლობა საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებაზე.

* გაეროს ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებაზე, არის უშიშროების საბჭო. უშიშროების საბჭო გაერო-ს ექვსი ძირითადი ორგანოდან ერთ-ერთია და პასუხისმგებელია საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების საფრთხის იდენტიფიცირებაზე, ამგვარი საფრთხეების აღმოსაფხვრელად მოქმედებისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების ხელშეწყობაზე. მას ჰყავს 15 წევრი, მათ შორის ხუთი მუდმივი წევრი, რომლებსაც აქვთ ვეტოს უფლება (ჩინეთი, საფრანგეთი, რუსეთი, დიდი ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები) და ათი არამუდმივი წევრი, რომლებსაც გენერალური ასამბლეა ირჩევს ორი წლის ვადით.

# რა იყო ევროკავშირის შექმნის მთავარი მიზეზი და რა პრიორიტეტები განისაზღვრა.

ევროკავშირის შექმნის მთავარი მიზეზი იყო მშვიდობისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის ხელშეწყობა მეორე მსოფლიო ომის განადგურების შემდეგ. ერთიანი მომავლის ეს სურვილი გამოიხატება ორ ძირითად პრიორიტეტში:

1. მომავალი კონფლიქტების პრევენცია

2. საერთო კეთილდღეობის აშენება

# როგორ ხდება ევროპარლამენტის წევრების არჩევა და რა ფუნქცია აქვს მას.

* ევროპარლამენტის წევრებს პირდაპირი არჩევნების გზით ირჩევენ ევროკავშირის მოქალაქეები. ის მოიცავს პროპორციულ წარმომადგენლობას თითოეული ქვეყნის მოსახლეობის მიხედვით. არჩევნები ტარდება ხუთ წელიწადში ერთხელ.