1. Термінологічна основа публічного управління у сфері національної безпеки формувалася в трикутнику, що утворює її категоріальне ядро: 1) категорії теорії національної безпеки; 2) категорії глобалістики та міжнародного права, а також економічних, політичних, військових наук; 3) категорії державного управління. Важливим є також, що словник відображає не тільки проблеми науки, а й практики публічного управління.

**БЕЗПЕКА *–*** стан системи, за якого вона зберігає свою цілісність, стійкість (стабільність), здатність до ефективного функціонування і стійкого розвитку, а на їх основі – можливість надійного захисту усіх її елементів (підсистем, сфер, об'єктів) від будь-яких деструктивних внутрішніх і зовнішніх дій.

**БЕЗПЕКА ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА *–*** рівень внутрішньополітичної стабільності, за якого забезпечується *захист* політичної системи суспільства від внутрішніх загроз та реалізація національних внутрішньополітичних інтересів.

**БЕЗПЕКА ВОЄННА** — захищеність життєво важливих національних інтересів від чинників, які породжують небезпеки воєнного характеру для реалізації цих інтересів й за якої імовірність війни зводиться до мінімуму.

**БЕЗПЕКА ГЛОБАЛЬНА** – 1) вид безпеки для всього людства, тобто захист від загроз, викликів, небезпек, що породжують глобальні проблми безпеки**;** 2) це комплекс міжнародних умов співіснування домовленостей та інституціональних структур, за яких кожній державі-члену світової спільноти забезпечується можливість вільно обирати і здійснювати свою стратегію розвитку відповідно до принципів глобалізації.

**БЕЗПЕКА ГУМАНІТАРНА** – захищеність цілей, ідеалів, цінностей і традицій, способу життя і культури людини, соціальних груп, суспільства в цілому за якої забезпечується їх нормальна життєдіяльність, стійке функціонування, зокрема, дотримання прав свобод, незалежно від раси і статі, етнічної приналежності, мови і релігії.

**БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ** — захищеність конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності від зовнішніх та внутрішніх загроз.

**БЕЗПЕКА ДУХОВНА** – це захищеність особи, суспільства за якої забезпечуються сприятливі умови для творчого духовного життя і здорового соціально-морального розвитку.

**БЕЗПЕКА ЕКОЛОГІЧНА** – складова національної безпеки, забезпечення якої передбачає діяльність людини, яка не наносить значних збитків навколишньому природному середовищу, компенсує погіршення екологічної ситуації природоохоронними заходами та сприяє *захист*у людини, суспільства, природи, зберігає екосистеми, враховує необхідність підтримки екологічного балансу в біосфері.

**БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА** – стан національної економіки, за якого зберігається економічна стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і задовольняються потреби та економічні інтереси особи, суспільства, держави; характеристика основних існуючих параметрів життєзабезпечення особи, суспільства, держави.

**БЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИЧНА** – спроможність держави забезпечити максимально надійне, технічно безпечне, екологічно прийнятне, економічно ефективне та обґрунтовано достатнє енергозабезпечення економіки й населення, а також гарантоване забезпечення можливості керівництва держави у формуванні й здійсненні політики захисту національних інтересів в енергетичній сфері без внутрішнього та зовнішнього тиску.

**БЕЗПЕКА ЕТНОПОЛІТИЧНА** – ступінь стабільності системи взаємовідносин між представниками різних етнічних спільностей, етнічними групами та державою, у процесі яких узгоджуються і реалізуються їх інтереси, забезпечуються права і свободи громадян незалежно від їх етнічної приналежності.

**БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА –** стан зовнішньополітичної сфери держави, за якої забезпечуються її поступальний розвиток, своєчасне виявлення і нейтралізація деструктивних факторів впливу (загроз, викликів, небезпек), детермінованих міжнародним життям; напрямок діяльності держави, націлений на здійснення спрямованого впливу на об’єкти її зовнішньополітичних інтересів з метою забезпечення національної безпеки. На відміну від систем регіональної, колективної, міжнародної безпеки, структурно-функціональні характеристики яких поширюються на групи держав або все світове співтовариство, **Б.з.** є безпековою характеристикою насамперед конкретної країни.

**БЕЗПЕКА ІНВЕСТИЦІЙНА** – сукупність нормативно-правових, соціальних і екологічних умов, що визначають тип і динаміку відтворювального процесу, які забезпечують надійність відшкодування та ефективність вкладеного капіталу. **Б. і.** передбачає спроможність підтримувати виробничі накопичення і капітальні вкладення на рівні, що забезпечують необхідні темпи розширеного відтворення, реструктуризацію і технологічне переозброєння економіки.

**БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНА *–*** стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації.

**БЕЗПЕКА КОЛЕКТИВНА –** співробітництво держав з метою розв’язання низки проблем спільного розвитку, насамперед підтримання миру в світовому чи регіональному масштабі. Складовими **Б.к.** є: 1) загальновизнані принципи і норми міжнародного права про заборону застосування сили, повагу суверенітету, рівноправність держав, невтручання у внутрішні справи тощо; 2) система мирного розв’язання міжнародних спорів; 3) система колективних заходів щодо роззброєння і відвернення агресії. **Б.к.** вимагає від держав надавати допомогу жертвам агресії та утримуватися від допомоги державі-агресору, брати участь у спільних діях на основі Статуту ООН з метою запобігання або усунення загрози миру. Система **Б.к.** може здійснюватися в рамках всезагальної універсальної міжнародної організації (у першу чергу ООН, відповідно до статуту якої виключне право застосовувати санкції проти *агресора* належать Раді Безпеки ООН, що несе головну відповідальність за підтримання миру) або в рамках регіональних організацій та угод.

**БЕЗПЕКА МІЖНАРОДНА –** стан міжнародних відносин, за якого суттєво мінімізуються (в ідеалі виключаються) ризики та загрози безпеці країн і народів; діяльність держав, міжнародних інститутів та організацій, спрямована на підтримання такого стану; універсальна система механізмів і гарантій, що виключають нелегітимне застосування сили в регіональному та світовому масштабах. **Б.м.** можна трактувати як стан відсутності прямої чи прихованої загрози виникнення конфліктів або здатність провідних держав світу чи колективних міжнародних інституцій (організацій) ефективно їм протидіяти. Вона є результатом складної взаємодії багатьох держав, влада кожної з яких об’єктивно прагне реалізувати власні безпекові підходи. У кінцевому підсумку в міжнародних відносинах встановлюється певна система безпеки, до якої більшість держав змушена адаптуватись.

**БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА** — захищеність життєво важливих національних інтересів, за якої забезпечуються своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація загроз вказаним інтересам у різних сферах життєдіяльності людини, суспільства та держави. Є величиною змінною.

**БЕЗПЕКА ОСОБИ (ІНДИВІДУ)** — захищеність життєво важливих інтересів особи (індивіду), за якої забезпечуються її всебічний прогресивний розвиток та самореалізація. Є величиною змінною, а її рівень, зокрема, залежить від політичного режиму та стану економіки.

**БЕЗПЕКА ПОЛІТИЧНА** — складова національної безпеки, забезпечення якої передбачає: наявність внутрішніх та міжнародних механізмів для запобігання і усунення впливу загроз людині та суспільству, належний рівень життєдіяльності населення, територіальну цілісність та суверенітет держави, стабільність і розвиток політичної системи суспільства, баланс інтересів особистості, суспільства та держави.

**БЕЗПЕКА ПРОДОВОЛЬЧА** – це гарантія держави щодо забезпечення потреб населення у продуктах харчування в необхідних обсягах, асортименті та якості за рахунок створення відповідних економічних умов.

**БЕЗПЕКА РЕГІОНАЛЬНА –** стан відносин між країнами тих чи інших регіонів світу, за якого вони отримують можливість суверенного визначення форм і шляхів свого економічного, політичного та культурного розвитку, перебуваючи при цьому убезпеченими від загрози війн (збройних конфліктів), економічних і політичних диверсій, а також втручання у їхні внутрішні справи. **Б.р.** є органічною частиною міжнародної безпеки та формою реалізації безпеки національної. Відповідно до Статуту ООН, допускається підписання регіональних угод та створення інститутів (у тому числі безпекового характеру), якщо це не суперечить принципам Організації. Об’єднання країн в регіональні групи як правило здійснюється добровільно, набуваючи при цьому спрямованості на реалізацію мирних цілей їх розвитку. У сучасному світі існує низка традиційних систем **Б.р.** – Організація безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Організація Африканської єдності (ОАЄ), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Організація Північноатлантичного договору (НАТО), Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) тощо. Їх структурні, функціональні, цільові, ресурсні та інші характеристики не є сталими, коригуючись відповідно до факторів глобальної еволюції людства та стану міжнародної безпеки.

**БЕЗПЕКА СОЦІАЛЬНА** – це такий стан розвитку держави, при якому вона здатна забезпечити гідний рівень життя населення незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз.

**БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА** — захищеність життєво важливих інтересів суспільства, за якої забезпечуються його всебічний прогресивний розвиток. Є величиною змінною, а її рівень, зокрема, залежить від політичного режиму, стану економіки, функціональної спроможності СЗНБ. 15

**БЕЗПЕКА ФІНАНСОВА** – стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання.

**ВИКЛИК НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ** — чинники, які можуть бути оцінені як небезпеки і як додаткові можливості щодо реалізації національних інтересів; часто проявляється як початкова фаза загрози вказаним інтересам.

**ГЕОПОЛІТИКА** – наука про закономірності розподілу та переросподілу сфер впливу (центрів сили) різних держав та міждержавних обєднань в багатомірному комунікаційному просторі.

**ГЕОПОЛІТИЧНА ВІСЬ ІСТОРІЇ** – оприлюднена у 1904 геополітична концепція англійського геополітика Г.Маккіндера, що узагальнювала відомі на той час ідеї «політичної географії» та наголошувала на переході людства до нового етапу розвитку – періоду глобальної територіально-політичної цілісності та взаємозалежності. Г.Маккіндер стверджував, що для держави найвигіднішим географічним положенням є серединне, центральне, яке водночас залишається відносним і може відрізнятися в конкретному географічному контексті. З планетарної точки зору в центрі світу лежить Євразійський континент, а його власну середину доцільно визначити як «серце світу» або «Хартленд» (heartland). Хартленд – це осередок континентальних мас Євразії, найбільш сприятливе географічне місце для контролю над іншими планетарними просторами. Географічно Хартленд перебуває в межах Світового острова, який включає в себе Азію, Африку і Європу. У центрі Хартленду знаходиться Г. в. і. або «осьовий ареал», який вбирає в себе землі сучасної Росії. Навколо Г. в. і. розміщується «внутрішній півмісяць», який розташований на материковій частині Євразії (до нього належать Німеччина, Австрія, Туреччина, Індія та Китай). Це зона найбільш інтенсивного розвитку цивілізації. Саме ці великі території як щит захищають Хартленд, але можуть бути об’єктом експансії з боку морських держав. За внутрішнім йде «зовнішній півмісяць», що включає Британію, Південну Африку, обидві Америки, Японію, Канаду, Австралію. Отже, сутність Г. в. і. ґрунтується на трьох засадничих принципах: хто керує Східною Європою, той керує Хартлендом; хто керує Хартлендом, той керує Світовим островом; хто керує Світовим островом, той керує світом.

**ГЕОПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА** – 1) кодекс зовнішньої політики держави, який формується на основі геополітичного коду держави і можливої трансформації геополітичного простору; 2) модель структури територіально-політичного світоустрою та напрямів політичної діяльності й аналізу, що спираються на географічні реалії.

**ГЕОПОЛІТИЧНА МОГУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ** – сукупність воєнних, матеріальних, демографічних, територіальних і духовних ресурсів держави.

**ГЕОПОЛІТИЧНА ОБСТАНОВКА** – сукупність факторів, яка визначає відносини між суб’єктами і об’єктами політики з урахуванням їх географічного положення.

**ГЕОПОЛІТИЧНА ПАРАДИГМА** – наукова теорія, яка розробляється в системі геополітичних понять і атрибутів, що дозволяє представити модель світової політичної системи.

**ГЕОПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ** – усвідомлення світу як диференційованого на сфери впливу, де кожна держава керується силовими підходами, що веде до ігнорування міжнародного права та перетворення його у різновид політичної риторики.

**ГЕОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ** – існуючий на конкретну дату або протягом певного проміжку часу стан геополітичних інтересів і взаємодій країн регіону або світу, а також угрупувань країн, збройних конфліктів та локальних війн.

**ГЕОПОЛІТИЧНА ФОРМУЛА** – системна інтерпретація національних інтересів у зовнішньополітичній діяльності держави, яка відображає настрої переважної частини населення та робить у її очах зовнішньополітичні зазіхання виправданими, із-за чого вказана формула є своєрідною квінтесенцією суспільної думки.

**ГЕОПОЛІТИЧНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОТИБОРСТВО** – форма боротьба між державами, яка здійснюється для зниження рівня інформаційної безпеки іншої держави, при одночасному захисті від аналогічних дій з боку супротивника.

**ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ** – відношення певного об’єкта до географічних даних, що лежать поза ним і справляють на нього суттєвий вплив, складова геополітичного розвитку держави, що визначає її геополітичні інтереси.

**ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВИ** – положення держави по відношенню до світових центрів сили, включаючи воєнно-політичні блоки та зони конфліктів, яке визначається з урахуванням сукупної могутності її матеріальних і нематеріальних ресурсів.

**ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ЕКСПАНСІОНІЗМ** – політична доктрина, яка використовує геополітичні ідеї для виправдання зовнішньополітичної експансії.

**ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ІДЕАЛІЗМ** – спроби встановлення світового порядку на основі міжнародного права без війн і домінування великих держав, але реалії міжнародного життя заперечують домінування дружніх почуттів у державних лідерів і "дружби народів" над силовою політикою.

**ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОД** – система політичних відносин держави із зовнішнім світом, яка включає національні інтереси, ідентифікацію зовнішніх загроз і технологію їх нейтралізації та забезпечує національний статус на світовому та регіональному рівнях. На його основі розробляють зовнішньополітичні доктрини, в яких відбражають оцінку районів за межами кордонів з точки зору їхньої стратегічної важливості та потенційних загроз.

**ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ПРАГМАТИЗМ** – реалізм у зовнішній політиці, в основі якого прагматичні інтереси держави. Реалісти покладають відповідальність за стан міжнародних відносин на великі країни. Знайшов своє відображення в Раді Безпеки ООН, де представлені великі держави.

**ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР –** простір поширення зовнішньополітичних національних інтересів держав, який складається із ядра, периферії, серединної зони і зв’язків між іншими осями розвитку.

**ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ПРАГМАТИЗМ** – реалізм у зовнішній політиці, в основі якого прагматичні інтереси держави. Реалісти покладають відповідальність за стан міжнародних відносин на великі країни. Знайшов своє відображення в Раді Безпеки ООН, де представлені великі держави.

**ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР –** простір поширення зовнішньополітичних національних інтересів держав, який складається із ядра, периферії, серединної зони і зв’язків між іншими осями розвитку.

Г**ЕОПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК** – зміни економічного і політичного статусу країн та характеру їх взаємодій, у розпаді й утворенні країн та їх угрупувань, у змінах складу угрупувань, у появі або зникненні внутрішньодержавних та міждержавних військових конфліктів.

**ГЕОПОЛІТИЧНІ ВЕКТОРИ ДЕРЖАВИ** – вектори воєнно-політичного, економічного та культурного впливу держави на оточуючий світ. Проявляються у стратегічному партнерстві.

**ГЕОПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ КРАЇНИ** – інтереси країни, що пов’язані із зовнішніми аспектами розвитку та виникають у регіоні або країні, формуються економічною діяльністю країни та її співробітництвом з іншими країнами, військовими, етнічними та іншими чинниками.

**ГЕОСТРАТЕГІЧНИЙ РЕГІОН –** частина території Земної кулі, що має глобальну значущість для підтримання стабільності, безпеки і миру, насамперед, з погляду формування, реалізації військових загроз, здійснення системи заходів щодо запобігання їм і нейтралізації (Північноамериканський, євразійський, африканський геостратегічні регіони та ін.).

**ГЕОСТРАТЕГІЯ –** симбіоз геополітики і стратегії, з метою визначення інструментів і механізмів стратегічного управління для розробки технологій реалізації геополітичних та геоекономічних пріоритетів держави на глобальному та регіональному рівнях в геополітичній структурі світу.

регіональному рівнях в геополітичній структурі світу.

**ГЛОБАЛІЗАЦІЯ** – об’єктивний процес в міжнародних відносинах, вищий етап інтернаціоналізації, який ґрунтується на розвитку сучасних інформаційних технологій. Субєктом глобалізації є регіоналізація, яка має кумулятивний ефект для формування світових геоекономічних полюсів.

**ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ВОЄННА** – це процес: 1) територіального розширення та інтенсифікація воєнних зіткнень між політичними одиницями світової системи, що розглядаються як форми організованого насильства; 2) розширення мережі всесвітніх військових зв’язків і відносин, і конкуренція ключових технологічних новацій в галузі озброєння, що в свою чергу перетворило світ на єдиний геостратегічий (воєнно-стратегічний) простір. **ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНА** – процес, що об’єктивно охоплює практично усі фактори та умови виробництва, усі його галузі та територіальні утворення внаслідок чого відбувається формування якісно нової економічної системи світу, функціонування й ефективність якої пов’язана з використанням глобалізаційних потоків ресурсів і технологій, формуванням інтегрованих виробничих і інфраструктурних мереж, виходом національних економік за політичні кордони держав Процеси економічної глобалізації та її наслідки обумовлені об’єктивними та суб’єктивними чинниками. Об’єктивний аспект глобалізації спричинено об’єктивною потребою людського співтовариства у співпраці при вирішенні глобальних проблем безпеки і є наслідком всесвітнього історичного розвитку. В його основі лежить необхідність вирішення економічних проблем, які вимагають зосередження та витрат великої кількості ресурсів, зростання обсягів міжнародної торгівлі, диверсифікації ринків робочої сили тощо. Сутність суб’єктивного аспекту економічної глобалізації полягає в прагненні окремих акторів глобальної економічної політики використати об’єктивні глобалізаційні процеси та їх наслідки у власних інтересах, при розв’язанні тих чи інших проблем, правила вирішення яких часто нав’язуються МВФ, індустріально розвиненими державами тощо.

**ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНА** – розвиток комунікацій, створення глобальних інформаційних мереж, комп'ютеризацію багатьох сфер життєдіяльності людини.

**ГЛОБАЛІЗМ** – явище, яке характеризує цілісність світу, тип свідомості, засіб виділення оточуючого світу, коли глобальна компонента стає домінуючою.

**ГЛОБАЛІЗМ КРИМІНАЛЬНИЙ** – формування єдиного світового простору кримінальної економіки.

**ГЛОБАЛІСТИКА** – міждисциплінарна форма знання у сфері міжнародних відносин і світової політики, яка намагається подолати кризу гуманітарних наук, розділених спеціалізацією та трансформацією предметів дослідження під впливом процесів, які відбуваються у сучасному світі.

**ГЛОБАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ** – відносно нове явище, привнесене процесами глобалізації, являє собою формування та реалізацію всезагальної системи політичних цінностей, яка може бути впроваджена на паритетних засадах у межах будь-якого суспільства, незалежно від рівня його геополітичного розвитку та стратегії його внутрішньої чи зовнішньої політики.

**ГЛОБАЛЬНА ДЕРЖАВА** – форма держави, яка характеризується відповідними формами зв’язку між окремими державами, суб’єктами є транснаціональні структури та національні держави, що об’єднані спільною ідеєю, умовами та факторами глобалізаційного розвитку, основним засобом її функціонування є транснаціональне право, яке складається в результаті відповідних міждержавних домовленостей і спирається на спільність інтересів між державами та базових цінностей усього світу.

**ГЛОБАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ** – засіб об’єднання держав, який забезпечує структурну трансформацію сучасної системи міжнародних відносин і сприяє паритетному розподілу соціально-політичного, економічного та культурного потенціалу між державами, є основним критерієм і принципом розвитку сучасного світу, а відповідно до цього й інституційним механізмом забезпечення його функціонування.

**ГЛОБАЛЬНА КОНТРАКЦІЯ** – одна із форм глобальної інтеграції, яка передбачає акумулювання національних ресурсів (інтересів) з метою вироблення ефективної стратегії розвитку держави й утвердження своєї конкурентоспроможності у світі шляхом приєднання чужої території та формування нової системи кордонів; забезпечує формування геостратегічного образу, який визначає закономірності розвитку держави, а відповідно до цього і ставлення до такої держави з боку світової спільноти.

**ГЛОБАЛЬНА МІГРАЦІЯ** – форма переміщення людей (із одного регіону, держави) в іншу державу в межах глобального простору, яка прискорила процеси міжцивілізаційної взаємодії, призвела до розпорошення людського потенціалу, змішання мов та конфесій у пошуках реалізації власних інтересів.

**ГЛОБАЛЬНА МІЛІТАРИЗАЦІЯ** – зростання озброєнь у світі (рівень воєнних витрат, кількість озброєнь та чисельність збройних сил).

**ГЛОБАЛЬНА ПОЛІТИЧНА ЕКСПАНСІЯ** – агресивна політика поширення соціально-економічного, політичного, культурного та інформаційного впливу окремих країн (монополістичних об’єднань, ТНК) глобального світу з метою реалізації своїх власних геополітичних інтересів.

**ГЛОБАЛЬНА ПОЛІТИЧНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ** – процес реорганізації, який приводить до зміни усталеної структури світу, а відповідно до цього трансформує інтереси та потреби всього населення планети. У результаті цього відбувається новий поділ світу залежно від інтеграційної моделі, якій надається перевага і яка і визначає специфіку розвитку окремої частини світу.

**ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМА** — складова частина глобального розвитку як нова політична, соціокультурна, інформаційно-технологічна, економіко-технічна спільнота з її специфічними структурами та процесами, які функціонують та розвиваються в межах усього людства, сукупність усіх досягнень людства в процесі його розвитку.

**ГЛОБАЛЬНА СПІЛЬНОТА** – висунута М.А. Чешковим концепція, згідно якої людство мислиться як спільнота, динаміка якої визначається взаємодією різноманітних її складових. Виокремлюються два історичних типи глобальної спільноти – індустріально-модерністсьий та інформаційно-глобалістський.

**ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА** – синхронізовані скорочення виробництва у багатьох країнах світу одразу , що призводять до зменшення світового реального валового внутрішнього продукту на душу населення за паритетом купівельної спроможності.

**ГЛОБАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО** (Г.а.п.) – провідна галузь права глобального рівня, якою врегульовуються правовідносини за участю специфічних суб’єктів Г.а.п. (міждержавні установи, неформальні міжурядові організації, урядові національні установи, публічно-правові утворення та приватні суб’єкти, які виконують публічні функції транснаціональної адміністрації), діяльність яких регулює або має вплив на всі визначені нижче рівні адміністрацій (міжнародний, національний, регіональний, локальний) та колективи, громади, що лобіюють публічні, локальні та інші інтереси в національних країнах, їх мережі та взаємодію.

**ГЛОБАЛЬНЕ ВРЯДУВАННЯ** – процеси управлінського характеру, що відбуваються під впливом глобалізації в економічній, політичній, соціальній та інших сферах суспільного життя будь-якої країни світу чи об’єднань (союзів) цих країн.

**ГЛОБАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ** – філософсько-політологічна концепція, яка розглядає сучасний етап розвитку як етап становлення взаємозалежного і цілісного світу. Глобальне мислення виходить із необхідності безумовного пріоритету загальнолюдських цінностей над іншими; вимагає розгортання міжнародної взаємовигідної співпраці в економічній, воєнно-політичній, науково-технічній та гуманітарній сферах; передбачає глобальну безпеку і солідарність всіх країн, народів і народностей.

**ГЛОБАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ** – розробка науково обґрунтованих прогнозів щодо варіантів розвитку політичних та економічних міжнародних відносин та розробка рекомендацій для практичної діяльності в умовах глобальних трансформацій.

**ГЛОБАЛЬНИЙ** – 1) охоплюючий всю земну кулю; всесвітній; 2) всебічний, повний, всезагальний, універсальний.

**ГЛОБАЛЬНИЙ АНАЛІЗ** – метод системного аналізу стосовно до глобалістики (вивчення процесів глобального характеру).

**ГЛОБАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ** – це система, що сформувалася під впливом глобальної ролі бізнесу, яка проявляється у впливі ТНК на економічні процеси та життя все більшої частини населення світу.

**ГЛОБАЛЬНИЙ РОЗВИТОК** — це поняття, яке застосовується для визначення максимально можливої сукупності змін у просторі та часі, які охоплюють людство в цілому, а його використання дозволяє виявити головні тенденції розвитку людства.

**ГЛОБАЛЬНИЙ СИНТЕЗ** – наддисциплінарний метод розгляду проблем глобалізованого світу; розгляд процесів (явищ) в їх зімкненому, нерозчленованому стані ( на відміну від глобального аналізу).

**ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ** – загострення або породження нових проблем, викликаних процесами глобалізації. Вони є наслідком дії чинників, які порушують стабільність нормального функціонування механізмів відтворення суспільного життя, міжцивілізаційних відносин, міжнародних політичних і економічних відносин у межах існуючого сітового порядку.

**ГЛОБАЛЬНІ ЗАГРОЗИ** – воєнно-політичні, економічні та інші загрози, які зумовлюютьнеобхідністьневідкладного реагування щодо їх усунення (тероризм, релігійний екстремізм, етнічна ворожнеча тощо).

**ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ** – сукупність загроз, викликів і суперечностей сьогодення, що виникли в наслідок розгортання процесів глобалізації, які впливають на систему глобальної безпеки.

**ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ** – проблемне коло, яке відображає сукупність життєво важливих проблем сучасного людства, містить узагальнену характеристику найважливіших напрямів розвитку суспільства та його майбутнього. До глобальних проблем сучасності належать такі: політичні, соціальні, економічні, екологічні, демографічні та науково-технічні.

**ГЛОБАЛЬНІСТЬ** — це стан, властивість, якість, відмінна риса, які присутні тому або іншому процесу, явищу, події, що показують їх планетарну значимість.

**ГЛОКАЛІЗАЦІЯ –** походить від злиття двох термінів: “глобалізація” в сенсі посилення міжнародного капіталу і всесвітньої заборони бар’єрів для переміщення товарів, послуг, фінансів і технологій, та “локалізація”, що позначає конкуренцію міст та поселень за залучення іноземних інвестицій, ТНК тощо. Злиття цих двох тенденцій звужує свободу маневру держав у виборі макроекономічної та соціальної політики.

**ГЛОБАЛЬНА МІЛІТАРИЗАЦІЯ** – зростання озброєнь у світі (рівень воєнних витрат, кількість озброєнь та чисельність збройних сил).

**ГЛОБАЛЬНА ПОЛІТИЧНА ЕКСПАНСІЯ** – агресивна політика поширення соціально-економічного, політичного, культурного та інформаційного впливу окремих країн (монополістичних об’єднань, ТНК) глобального світу з метою реалізації своїх власних геополітичних інтересів.

**ГЛОБАЛЬНА ПОЛІТИЧНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ** – процес реорганізації, який приводить до зміни усталеної структури світу, а відповідно до цього трансформує інтереси та потреби всього населення планети. У результаті цього відбувається новий поділ світу залежно від інтеграційної моделі, якій надається перевага і яка і визначає специфіку розвитку окремої частини світу **ГЛОБАЛІЗАЦІЯ** – об’єктивний процес в міжнародних відносинах