1. Obiectul de studiu, structura cursului, sursele bibliografice pe problemele securităţii internaţionale.

Securitatea internațională: concepte și strategii este acela de a familiariza studenții cu tot spectrul de probleme ce țin de securitatea internaţională care cuprinde sistemul de relații internaţionale, bazat pe respectul principiilor şi normelor de drept internațional dintre toate națiunile, care exclude soluția de rezolvare a disputelor şi a diferendelor dintre ele prin forţă sau amenințare, conlucrează în scopul adâncirii relațiilor de cooperare bilaterale și multilaterale. Totodată, acesta constă în cultivarea în conștiința studenților a conceptelor fundamentale ale activității statelor în calitate de actori ai relațiilor internaţionale la nivel de sistem mondial. Acest scop va fi îndeplinit prin rezolvarea unui șir de sarcini între care menționăm: analiza structurii sistemului internațional și interacțiuni al marilor puteri, problemele de securitate în sistemele internaționale de state și rolul echilibrului de forță. Cursul constă în pregătirea teoretică a studenților în domeniul securității internaționale, ca subdomeniu al științelor politice, care sunt științe relativ noi şi în permanentă schimbare. Acest scop va fi îndeplinit prin rezolvarea unui șir de sarcini între care menționăm: analiza noilor forme de amenințări şi riscuri la adresa securităţii internaţionale; cultivarea de experienţe, capacități şi competențe concrete de folosire a terminologiei de specialitate şi a abordărilor teoretice pentru analiza evenimentelor internaţionale într-o manieră academică; măsuri de capacitate privind protejarea şi menținerea drepturilor cetățenilor și asigurarea mediului prielnic satisfacerii tuturor nevoilor acestora; analiza realizării strategiei de securitate prin politica de securitate (sistem legislativ, instituțional, resurse materiale şi umane etc.) capabilă să satisfacă întreaga gamă de probleme din domeniul securităţii naționale/internaționale. De asemenea, cursul include însușirea cunoștințelor despre esența conceptului de securitate, incluzând o largă varietate de aspecte și elemente, care nu țin doar de aspectele politice și militare, dar și de aspecte economice, sociale, culturale și demografice. Actualitatea cursului este determinată de faptul că studenții care se specializează în relații internaționale, se vor familiariza și vor însuși mai aprofundat tematica practicii securității, conceptelor și strategiilor internaționale, în special, reflectarea problemelor ce țin de securitatea statului, pe fondul realităților ce s-au profilat în ultimele decenii pe arena internaţională. Cursul este proiectat într-o manieră de a aborda conceptul de ,,securitate’’ din mai multe puncte de vedere, ținând cont de manifestările, formele şi metodele de realizare ale acesteia la etapa contemporană. O atenție deosebită se atrage asupra noilor forme de riscuri și amenințări la adresa securităţii internaţionale. Totodată, cursul tinde şi spre latura aplicativă, încercând să scoată în evidentă problematica securităţii naționale a Republicii Moldova.

2.Crearea sistemelor autonome de securitate regionale şi sub-regionale.

Sistemele de informare și control autonom sunt detectate, recunoașterea și regimul de constatare a direcției, o evaluare a parametrilor mișcării lor, prelucrarea informațiilor primite și furnizarea de influențe de control asupra servomotoarelor. Aceste sisteme găsesc utilizarea în locația apropiată la rezolvarea sarcinilor de control al mijloacelor de deteriorare a diferitelor scopuri, andocarea și plantarea navelor spațiale, aterizarea echipamentului militar, mastering

Sistemele de informare și control autonom sunt detectate, recunoașterea și regimul de constatare a direcției, o evaluare a parametrilor mișcării lor, prelucrarea informațiilor primite și furnizarea de influențe de control asupra servomotoarelor. Aceste sisteme găsesc utilizarea în locația apropiată la rezolvarea sarcinilor de control al mijloacelor de deteriorare a diferitelor scopuri, andocarea și plantarea navelor spațiale, aterizarea echipamentului militar, dezvoltarea raftului continental, protecția obiectelor, precum și gestionarea proceselor tehnologice complexe, diagnostic medical, dezvoltarea sistemelor de arme promițătoare. La crearea unui aiu, se utilizează cele mai noi realizări ale electronicii radio, tehnologia informației și tehnologia pentru producția de instrumente.

Automatizare și management - zona științei și tehnologiei, care include o combinație de fonduri, metode și metode de activitate umană care vizează crearea și utilizarea sistemelor algoritmice, hardware și software și mijloace de control și control al obiectelor mobile, sisteme autonome, Liniile și procesele tehnologice, persoana scutită parțial sau complet de la participarea directă la procesul de obținere, transformare, transmitere și utilizare a energiei, a materialelor și a informațiilor.

3.Ameninţările de ordin economic.

Apărarea este un domeniu fundamental şi distinct al securităţii naţionale, care se află într-o relaţie de interdependenţă cu procesele de dezvoltare a statului pe dimensiunile politică, socială, economică, tehnologică, militară, diplomatică, informaţională şi instituţională. Totodată, apărarea reprezintă o condiţie necesară pentru asigurarea prosperităţii economice şi a dezvoltării societăţii în ansamblu. Domeniul apărării constituie expresia concretă a concepţiei şi practicii strategice adoptate de către Republica Moldova în scopul protejării suveranităţii, independenţei, unităţii, integrităţii teritoriale şi democraţiei constituţionale în faţa riscurilor, ameninţărilor şi a provocărilor identificate sau a unei agresiuni. De la proclamarea independenţei, Republica Moldova a trecut printrun proces amplu de consolidare a capacităţilor instituţionale ale sistemului naţional de apărare, proces care continuă şi în prezent. Evoluţia evenimentelor pe plan regional şi internaţional a determinat o apropiere de principiile şi valorile europene graţie adoptării vectorului politicii externe de integrare în Uniunea Europeană, intensificării şi aprofundării relaţiilor cu Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, respectîndu-se statutul de neutralitate, stipulat în Constituţia Republicii Moldova. Pe parcursul acestor ani, procesul de dezvoltare a sistemului naţional de apărare a fost afectat de o serie de factori interni şi externi, factori de ordin economic, politic, militar, informaţional, social şi geopolitic. Prin urmare, consolidarea, dezvoltarea şi modernizarea acestui sistem devine o necesitate stringentă şi, totodată, un imperativ strategic de importanţă naţională, care solicită eforturi considerabile pentru ajustări conceptual-normative şi acţional-funcţionale. 3. Strategia naţională de apărare presupune, în perspectivă, adaptarea sistemului naţional de apărare la imperativul menţionat. Prezenta Strategie, alături de Strategia securităţii naţionale şi alte documente strategice din domeniu, este un document de politici, pe a cărui bază se realizează planificarea apărării naţionale şi se stabilesc modalităţile de realizare a funcţiilor instituţiilor statului pentru a asigura apărarea naţională. Prezenta Strategie are la bază prevederile Strategiei securităţii naţionale şi ale Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018. Domeniul apărării are un caracter dinamic, complex şi multidimensional, direct dependent de realităţile, procesele şi fenomenele politice, administrative, economice şi culturale ale statului. În contextul acestei interdependenţe, precum şi al varietăţii ameninţărilor la adresa securităţii şi apărării naţionale, în dezvoltarea sistemului de apărare se impune o abordare interinstituţională, ce presupune corelarea a cel puţin două aspecte: în primul rînd, instituţiile statului vor avea mai multe responsabilităţi ce ţin de domeniul apărării în sectoarele specifice de activitate şi, în al doilea rînd, pentru îndeplinirea acestor responsabilităţi, implicit a obiectivelor politicii de apărare, apare necesitatea unei coordonări unitare şi integrate între aceste instituţii. Prezenta Strategie are rolul de a identifica, clarifica şi conjuga eforturile instituţiilor cu atribuţii în implementarea politicilor de apărare şi de securitate, precum şi de coordonare eficientă a acţiunilor lor. În primul capitol al Strategiei se defineşte contextul strategic, fiind punctate valorile şi interesele naţionale, reperele relevante ale mediului de securitate. De asemenea sînt identificate riscurile şi ameninţările pe dimensiunea de apărare, precum şi factorii cu impact asupra politicii de apărare. În al doilea capitol sînt expuse viziunea strategică, obiectivele generale şi specifice ale politicii de apărare, iar în capitolul al treilea direcţiile prioritare de acţiune şi cele de sprijin, orientate spre dezvoltarea şi consolidarea capacităţii sistemului naţional de apărare. Următorul capitol prezintă resursele financiare, umane şi materiale necesare îndeplinirii obiectivelor politicii de apărare şi materializării direcţiilor de acţiune. În al cincilea capitol sînt relevate etapele şi mecanismele de implementare, iar în ultimul capitol – sînt prezentate aspecte ce ţin de monitorizarea, evaluarea şi raportarea îndeplinirii obiectivelor asumate.

Ansamblul de ameninţări şi riscuri identificate în urma analizei mediului strategic de securitate la nivel internaţional, regional şi naţional reprezintă elemente interdependente ale războiului hibrid, o formă de exprimare a războiului de nouă generaţie. Acest tip de război se evidenţiază printr-o formă specifică de manifestare, una care oscilează între spectrul convenţional şi cel neconvenţional al războiului, creînd efecte variate, greu de anticipat şi de contracarat. Totodată, acesta se caracterizează prin acţiuni diverse, de la utilizarea de trupe fără însemne de identificare sau acţiuni disimulate ale trupelor militare şi paramilitare pînă la acţiuni de propagandă, război informaţional şi atacuri cibernetice. Acţiunilor specifice războiului hibrid li se adaugă un şir de elemente ce pot avea efect complementar sau sinergic, influenţînd deteriorarea mediului de securitate: migraţia ilegală, traficul ilicit de armament, atacurile teroriste, pericolul chimic, biologic, radiologic şi nuclear, acţiunile violente, coerciţie şi crima organizată. . Complexitatea şi efectele multiple ale interacţiunii acestor elemente fac dificilă o diferenţiere exactă între ameninţări şi riscuri, fapt ce impune utilizarea sintagmei „ameninţări şi riscuri” pentru întreaga gamă de elemente identificate şi prezentate în continuare în ordinea priorităţii. n regiunea de est a Republicii Moldova este prezent un potenţial militar semnificativ de forţe armate separatiste, susţinute multilateral din exterior. Totodată, în regiunea de est sînt prezente formaţiuni militare ale Federaţiei Ruse, staţionate pe teritoriul Republicii Moldova contrar Constituţiei ţării. Forţele separatiste şi cele străine, staţionate ilegal în regiunea de est, au o capacitate operaţională considerabilă (fiind apte să constituie oricînd o forţă de intervenţie), ceea ce ar permite regimului de la Tiraspol şi Federaţiei Ruse să-şi promoveze obiectivele strategice. Sinergia celor două componente poate face acest factor şi mai critic. Această capacitate militară reprezintă o ameninţare majoră la adresa suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.