Семінари.

1 семестр – 50 б.

2 семестр – 30 б.

Семінар 1. Міжнародні відносини як онтологічне та гносеологічне явище (2 год.).

1. Основні наукові школи та напрями дослідження міжнародних відносин.

2.Багатодициплінарність як особливість дослідження міжнародних відносин. Система наук про міжнародні відносини.

3. Місце і значення навчальної дисципліни в системі міжнародно-політичних наук.

4. Провідні дослідницькі центри.Розвиток наукового напряму в Україні.

***Завдання для самостійної роботи ( 4 год.).***

1. Визначити основні структурні елементи дисципліни, яка вивчає міжнародні системи та глобальний розвиток.

2. Складіть схему, яка відображала б структуру курсу: предмет, об'єкт, методи дослідження, функції дисципліни, наукові категорії.

3. Ознайомтесь з паспортом спеціальності «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». Визначте можливі напрями власних досліджень в межах спеціальності.

4. Підготувати доповідь за темою «Провідні дослідницькі центри, які вивчають міжнародні системи і глобальний розвиток. Розвиток наукового напряму в Україні (або в іншій країні, за вибором студента).

***Контрольні запитання та завдання***

1. У чому полягає особливість використання системного підходу до дослідження міжнародних відносин?

1. Дати визначення термінам:

 - парадигма,

 - багатодисциплінарність,

 - міждисциплінарність.

**Семінар 2**. **Середовище міжнародної системи ( 2 год.).**

1.Поняття міжнародного середовища. Внутрішнє та зовнішнє середовище.

2. Теорії міжнародного середовища.

3. Географічне середовище. Геополітика та геостратегія.

4.Соціальне середовище.

5.Цивілізаційне середовище.

***Завдання для самостійної роботи( 4 год.)***

 ***!.***Доведіть чи спростуйте тезу щодо прискорення соціально-політичної історії. Як це впливає на світову політику?

Дати визначення термінам:

 - геополітика,

 - хронополітика.

***Контрольні запитання та завдання***

1. У чому полягає особливість використання системного підходу до дослідження глобального розвитку?

2. Що є причиною специфіки використання системного підходу до дослідження міжнародних відносин?

3. В чому відображається прискорення суспільного розвитку на сучасному етапі і до яких наслідків воно може призвести?

**Семінар 3.**  **Основні етапи розвитку системних досліджень міжнародних відносин**. (4 год.)

1. Варіанти загальної теорії систем та іх вплив на системні дослідження міжнародних відносин ( О.Богданов, Л.фон Берталанфі, Т.Парсонс).
2. Зміст поняття «система» в науці про міжнародні відносини.
3. Проблема вибору предмету дослідження ( «світова політика» А.Органскі) ; система міжнародних відносин або міжнародна політика (М.Каплан, Дж.Розенау, Ч.Маклеланд); міжнародна система ( К.Дойч, Дж.Д.Сінгер, К. Уолтц, Г. Моделскі)
4. Дослідження структури міжнародних систем.
5. Кризові явища в методології системності наприкінці ХХ ст. Пошук шляхів виходу з кризи.

***Контрольні запитання та завдання***

1. У чому полягає особливість використання системного підходу до дослідження міжнародних відносин?

2. Що є причиною специфіки використання системного підходу до дослідження міжнародних відносин?

***Семінар 4.* Класифікації напрямів системних досліджень міжнародних відносин*–*** *2 год.*



1.Традиційно-історичний підхід.

2. Історико-социологічний підхід.

3.Емпіричний підхід.

4.Евристичний підхід

5.Синтез історико-соціологічного та евристичного підходів.

6.Теоретичні моделі М.Каплана.

7.Структурні характеристики міжнародних систем Ж.-П.Дерриеника.

**Завдання для самостійної роботи ( 6 год.).**

Підготуватись до обговорення питання «Глобальна міжнародна система та регіональні підсистеми-компоненти». Дослідити взаємодію глобального рівня із структурами регіональних та субрегіональних рівнів (на прикладі одного з регіонів).

***Контрольні запитання та завдання***

1. Визначити особливості традиційно-історичного підходу до дослідження міжнародних відносин в працях Г.Кіссінджера.
2. Особливості евристичного підходу до дослідження міжнародних відносин.

***Семінар 5.* Теорії міжнародного порядку *–*** *2 год.*

 1.Типологія моделей міжнародного порядку.

- полюсна;

- топономічна;

- змішана;

- синтетична.

2. Політико-філософські концепції нового світового порядку (Дж.Розенау, В.Баді, Й.Галтунг).

3. Політологічні концепції нового світового порядку (Г.Кіссінджер, З.Бжезинський, Дж.Най, С.Хантінгтон, Ф.Фукуяма, Б.Бузан).

4. Закономірності еволюції міжнародних порядків

5. Історичні типи міжнародних порядків.

6. Концепція нового світового порядку.

**Семінар 6. Актори і інститути глобального управління – 2 год.**

1. Загрози сучасному світовому порядку та потреба в глобальному управлінні з метою їх подолання.
2. Принципи глобального управління і «розподіл ролей» між акторами. Роль держав як ключових акторів глобального управління.
3. Інституціональний вимір глобального управління.
4. Інститути колективного світового лідерства («Група 7 », «Група двадцяти», БРІКС, ШОС?)
5. Реальна та потенційна роль недержавних акторів в глобальному управлінні.

***Завдання для самостійної роботи (5 год.)***

1. Визначити, яким чином розвиток інформаційно-комунікаційних технологій відозмінює характер політичних взаємодій.
2. В чому полягають особливості БРІКС як неформального інституту глобального управління?
3. Чому БРІКС є альтернатичною моделлю глобального управління?
4. Визначити етапи діяльності «Групи семи/восьми» як інституту глобального управління.
5. Який «розподіл праці» існує між «Групою 7» та «Групою двадцяти»у здійсненні функцій глобального управління?

**Контрольні запитання**

1. Які закономірності еволюції міжнародних порядків?
2. Визначити співвідношення між категоріями «міжнародний порядок» і «міжнародна система», «міжнародний порядок» і «світовий порядок»?

***Завдання для самостійної роботи* *( 5 год.)***

1. *В чому полягають особливості полюсної організації світової системи? За якими параметрами сучасний світ їй не відповідає?*
2. *З’ясуйте сутність понять: міжнародна стратифікація, поліцентризація світу, деполяризація світу, лідерство, панування, гегемонія.*
3. *Яким чином розвиток інформаційно-комунікаційних технологій видозмінює характер політичних взаємодій?*

***Контрольні запитання та завдання***

* 1. Які основні критерії типології міжнародних систем?
	2. Що таке глобальна держава?
	3. Визначити місце України в моделях ієрархії держав.

**Семінар 7. Традиційні та сучасні підходи до дослідження Довестфальського світоустрою ( 2 год).**

1. Виникнення системності в міжнародних відносинах.
2. Системність Довестфальського світоустрою.

3. Стародавня близькосхідна міжнародна система.

4. Далекосхідна (Східноазійська) міжнародна система.

5. Міжнародна система Південної Азії.

6. Антична середземноморська міжнародна система.

7. Близькосхідна Ісламська міжнародна система.

8. Система Візантійської імперії.

9. Середньовічна європейська міжнародна система.

Самостійно опрацюйте наступні питання. Підготуйтесь до обговорення їх під час семінару.

1. Дискусії щодо виникнення системності в міжнародних відносинах.
2. Визначити особливості кожної з довестфальських міжнародних систем. Запропонувати власні критерії іх порівняння.

 **Семінар 8. Традиційні та інноваційні підходи до дослідження Вестфальської світополітичної моделі (2 год.).**

1.Держава-нація і історична трансформація світового устрою.

2. Вплив конкретно-історичних особливостей інституту держави на характер домінуючої міжнародної системи.

2.1Міжнародна система епохи Ранього модерну.

2.2Міжнародна система Середнього модерну.

2.3Міжнародна система Зрілого модерну.

 3. Основні особливості та етапи розвитку Вестфальської державоцентриської моделі світу.

 - Вестфальська система.

 - Особливості Віденської міжнародної системи.

 - Етапи розвитку Версальсько-Вашингтонської системи. Її основні вади та недоліки.

 - Головні характеристики Ялтинсько-Потсдамської системи.

Самостійно опрацюйте наступні питання. Підготуйтесь до обговорення їх під час семінару.

1. Чому Вестфальська світополітична модель перетворилась на глобальну?

2. Формування і розвиток євроцентриського світу:

- головні причини формування євроцентриського світу.

- основні етапи розвитку євроцентриського світу.

- криза євроцентриського світу.

- «Істернізація» як тенденція глобального розвитку.

3. Дискусії щодо кризи/розпаду Вестфальської світополітичної моделі.

**Семінар 9. Колоквіум. Глобальна міжнародна система та регіональні підсистеми-компоненти (2 год.).** ( питання 2-10 семінару проводяться у формі підготовки презентацій).

 1. Утворення регіональних підсистем міжнародних відносин.

2.Інституалізація регіональних комплексів і формування нової системи міжнародних відносин в Європі.

3.Рушійні сили азійсько-тихоокеанського регіоналізму;

4.Регіоналізація та геополітичне суперництво в Південній Азії;

5.Сценарії еволюції пострадянського простору;

6.Особливості панамериканського регіоналізму;

7.Панафриканська регіоналізація;

8.Велика Східна Азія;

9.Великий Близький Схід;

10.Центральна Азія як регіональна підсистема міжнародних відносин.

Самостійно опрацюйте наступні питання. Підготуйтесь до обговорення їх під час семінару.

1. Порівняльний аналіз впливу регіональних підсистем на глобальну міжнародну систему на прикладі Ялтинсько-Потсдамської та сучасної міжнародної системи.

**Семінар 10. Світова політика та глобальне суспільство** **(2 год.)**.

1. Трансформація міжнародних відносин в відносини світополітичні.

2. Світова політика як об’єкт наукового дослідження. Провідні парадигми в дослідженні світової політики.

3. Глобальні форми співіснування людей. Поняття суспільства.

4. Концепція міжнародного суспільства Х.Булла.

5. Теорії глобального суспільства (Дж.Модельські, Дж.Гольдстайн, І.Валлерстайн, Каітіро Мацуурі, Б.Бузан та ін.).

6. Світовий політичний процес як наукова категорія і об’єктивна реальність. Світовий соціум і його складові.

**Завдання для самостійної роботи.**

1. Як трансформується політичний простір в умовах глобалізації?
2. Які основні рушійні сили і визначальні тенденції світового політичного процесу?
3. Визначте особливості сучасної світової політики.
4. Як трансформується принцип національного суверенітету в умовах глобалізації?
5. Яка структура світового політичного простору?

**Семінар 11. Держава в умовах глобалізації (2 год.).**

1. Джерела розбіжностей в дискусіях про політичну глобалізацію.
2. Історичні форми політичної глобалізації.
3. Держава як ключовий актор світової політики.
4. Критерії відмінностей і можливі варіанти класифікації держав. Класифікація держав по відношенню до системи. Держави модерну, премодерну, постмодерну.
5. Проблема держав, що не відбулися (failed states).

Дискусія: Довести чи спростувати тезу, що держава залишається ключовим актором світової політики.

**Семінар 12. Політичні шляхи рішення глобальних проблем сучасності (2 год.).**

1.Підходи до визначення критеріїв глобальності.

2.Систематизація та класифікація глобальних проблем.

3.Глобальні проблеми, глобальні ризики, глобальні виклики.

4. Глобальні проблеми сфери міжнародних відносин:

- проблеми війни і миру;

- етнополітичні проблеми;

- транснаціональний тероризм;

5.Головні напрями політичної стратегії рішення глобальних проблем.

6.Проекти та концепції політичних реформ міжнародних відносин з метою вирішення глобальних проблем.

**Завдання для самостійної роботи.**

Надати відповіді на питання.

1.У чому полягає особливість використання системного підходу до дослідження світової політики?

2.Визначити головні мегатренди глобального розвитку.

3.В чому відображається прискорення суспільного розвитку на сучасному етапі і до яких наслідків воно може призвести?

**Підготовка презентацій:**

* 1. Альтернативні моделі світового порядку (ісламська, китайська, російська, радянська).
	2. Стиснення історичного і політичного часу. Хронополітика.
	3. Зниження ступеня захищеності та посилення ступеня загрози людству. Глобальні проблеми світової політики.
	4. Криза інституту глобального лідерства.
	5. Переміщення центру світового розвитку (оріенталізація).
	6. Зміна політичної структури світу.
	7. Нова модель зміни політичної влади і управління в окремих країнах.
	8. Реідеологізація світової політики.
	9. Віртуалізація суспільно-політичних відносин.
	10. Реідеологізація світової політики.

**РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА**

***Основна:***

1. Глобальні тренди міжнародних відносин. Монографія. Київ: Вадекс, 2020.
2. Кіссінджер Генрі. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті / Кіссінджер Генрі. Пер. с англ. Надія Коваль. – К.: Наш формат, 2017.
3. Капітоненко М. Теорія міжнародних відносин. Чернівці: Книги-ХХІ, 2019.
4. Міжнародні системи і глобальний розвиток. /підручник кер. авт. колективу О.А.Коппель; за ред. Л.В.Губерського, В.А.Манжоли. Київ.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008.
5. Міжнародні відносини та світова політика: підручник за ред. В.А.Манжоли; Київ, нац. ун-т ім. Т. Шевченка, К.: Знання, 2014.
6. Amitav Acharia, Barry Buzan. The making of Global International Relations Origins and Evolution of IR and its Centenary. Oxford University Press, 2019.
7. Amitav Acharia. Constracting Global Order. Oxford University Press, 2018.
8. Amitav Acharia. The End of American World. Cambridge University Press, 2014.
9. Barry Buzan, Laust Schouenborg. Global International Society. Cambridge University Press, 2018.
10. Barry Buzan, Georg Lawson. The Global Transformation. Cambridge University Press, 2016.
11. Buzan Barry, Little Richard. International Systems in World History. Remaking the Study of International Relations / Barry Buzan, Richard Little. Oxford University Press, 2018.
12. International Relations in Perspective. Henry R.Nay, Editor. George Washington University. Washington, 2020.

***Додаткова*:**

1. Арон Р. Мир і війна між націями. - К., Юніверс, 2016.
2. Гелл Д., Е. Мак Грю, Д. Голдбрайт, Дж.Перратон. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура. Пер. з англ. Переднє слово Ю. Павленка. – К.: Фенікс, 2013.
3. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за за.ред. проф. Б.Гуменюка і проф. С.Шергіна. – К.: Університет «Україна», 2019.
4. Коппель О.А. Методологічний вплив загальнонаукових теорій на дослідження міжнародних відносин. Актуальні проблеми філософії і соціології. Науково-практичний журнал. 2017.Вип. 20. С. 50-54.
5. Коппель О.А. Альтернативні моделі світового порядку. Київській політехнічній інститут. Політологія, соціологія, право. Вісник національного технічного університету України 2017. № 1/2 (33/34). С.54-58.
6. Коппель О.А. Виникнення системності в міжнародних відносинах. Філософсько-політологічні студії. Вісник Львівського університету. 2017. Вип. 15. С.184-191.
7. Коппель О.А. Міжнародні системи як об'єкт наукового дослідження в контексті парадигмальної еволюції науки. SPACE. Society, Politics, Administration in Central Europe. Електронний науковий фаховий журнал 2017. № 7. С.18-23. URL: [www.space.nuoua.od.ua](http://www.space.nuoua.od.ua)
8. Мойсес Наїм. Занепад влади: Від владних кабінетів до полів битви й церков, а потім і до держави, або чому сьогодні бути при владі означає зовсім інше, ніж колись. – Київ: Форс Україна, 2018.
9. Фукуяма Ф.Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції. К.: Наш формат, 2018.
10. Харари Ю. Н. Sapience. Краткая история человечества. – М.:Синдбад, 2016.
11. Харарі Ю. Н. 21 урок для 21 століття. Київ: Форс Україна, 2018.
12. Харарі Ю. Н. Homo Deus. Київ: Форс Україна, 2018.
13. Morgenthau H.I. Politics Among Nations. 6th ed. N.Y.: Knopf, 2015.
14. The World System five hundred years or five thousand. \\ Ed. By Andre Yonder Frankand Barry K. Gill \\ Routledge, 2016.