**יחסים בינלאומיים , דר' שלי הופמן**

**פרק 9**

**הכפר הגלובלי**

**9.1 מרכיבי הכפר הגלובלי.**

פערי המרחק בין אנשים בעולם הולך ומצטמצם בגלל תהליכים שונים :

1. **מהפכת תקשורת.**

יכולת קבלת מידע חי על המתרחש בצד השני של העולם , תקשורת בין חלקים שונים בעולם והשפעה באמצעותה על מדינות אחרות , כאשר מדינות אלו כבר אינם יכולות לשלוט עוד במידע הנוצר על ידי אנשים פרטיים אף במדינות דיקטטורה.

1. **מהפכת התנועה.**

עם התקדמות הטכנולוגיה נוצרות צורות תנועה שונות המנגישות ומקרבות את קצבי העולם זו לזו , תשתיות תנועה מתקדמות כגון מטוסים ורכבות מהירות , כבישים ורכבים מהירים מאפשרים תנועה מהירה – גבולות בין מדינות מטושטשות וכבר אינם מורגשים כבעבר.

1. **תנועת הון.**

תנועות ההון חופשיות מאי פעם באמצעות שווקים בינלאומיים כגון הבורסה , השקעות בין גופים שונים ורכישות המתבצעות על ידי גורמים תאגידים בינלאומיים

עם תלות של השקעות חוץ שליטת המדינה מתערערת.

פסי יצור מחולקים אף הן בין מדינות שונים על בסיס תועלת כלכלית.

1. **תנועה אנושית.**

הגירת עבודה , הגירת פליטים הן הפופלאריות ביותר ולרוב לפי צורך כלכלי או קיומי , חלקם חוקיים אך ישנה הגירה של עובדים לא חוקיים שהמדינות מתקשות לשלוט בהם לעתים בגלל קושי בהגדרת מעמדם ויש לכך השלכות על המדינה ומערערות את שלטון המדינה.

1. **השפעה והשלכות.**

במדינות הדרום משאב הטבע העיקרי הינו כח העבודה הזול והכמותי.

כח עבודה זה לא מיומן אך מנוצל על ידי מדינות הצפון המנסה לחסוך בעלויות הייצור ותלותי מאוד בתאגידים הבנלאומיים לשרוד , ללא מקומות עבודה אלו מדינות הדרום יקרסו ולכן מתקיים אינטרנס הדדי בין המדינות.

לאחר שמהגרים ממדינות הדרום לצפון נתקלים מדינות הצפון בבעיות קשות מבית : ויכוחים אתניים ודתיים רב התרבותיות מאתגרת משום שהיא לעתים באה על חשבון ילידי הצפון.

התנגשויות של ערכים ונורמות (כגון המוסלמים באירופה) באות לידי ביטוי באלימות ואי קבלת החוק במדינה ובחירה בדת על פניו. הדור השני והשלישי של המהגרים אינם מצליחים לצאת ממעגל העוני למרות שכבר נולדו במדינות בצפון בגלל הצורה בה הם גדלו – לרוב גרים באיזורים נפרדים בעל הווי שונה וערכים שונים והפערים הכלכליים וחוסר השוויון בפועל גורמים לאתגרים קשים.

הצפון לא מצליח לעכל את ההגירה ולקלוט את הדתות השונות והמוצא השונה של המהגרים.

במדינות הדרום בעלות המשאב : כח עבודה זול ובכמות עצומה ישנה תחרות על נתינת השירות הזול ביותר שבא על חשבון העובדים ופוגע בזכויות האדם שלהם.

מצד שני השקעות החוץ של התאגידים הרב לאומיים המביאים טכנולוגיה וחדשנות וכמובן פרנסה.

התלות קיימת ומשפיעה כל הפוליטיקה והשלטון בקשר הידוע של הון – שלטון ובעלת השלכות הרסניות , יציאה של תאגיד משאירה חוב ענק למדינה ומעלה את האבטלה ולכן השפעת התאגידים גם בפוליטיקה ובהחלטות הממשלות. יש תמיד פחד מקריסה.

**9.2 טרגדיית "שדות המרעה המשותפים" – יכולת נשיאת כדור הארץ.**

בכללי יש גידול מתמיד בבני אדם ובמקביל הולכות ופוחתות מקורות האוכל כתוצאה מניצול יתר של הקרקע , מיעוט הדגה בים , ובעיות אקולוגיות נוספות. רוב גידול האוכלוסין מתרחש במדינות הדרום , כשבמדינות הצפון מתרחש תופעה הפוכה בה הילודה שלילית. מאחר ומדינות הדרום משרתות את מדינות הצפון והיבול הולך לייצוא למדינות הצפון יש חוסר באוכל ביחס לכמות בני האדם ובמדינו הצפון יש עודף מזון.

ההשפעה של תופעה זו לא רק תשפיע על מדינות הדרום אלא גם על מדינות הצפון – כאשר היכולת לייצר מזון יורדת והצריכה גדלה . אך יש חוקרים אופטימים שאומרים שבשימוש נכון של טכנולוגיה ניתן להתגבר על הבעיה – ייצור מזון מתועש ומהונדס גנטית.

**זיהום סביבתי.**

ניצול המשאבים במדינות הדרום בידי תאגידים רב לאומיים פוגעות במקומות המפעלים ללא שום אחריות כאשר את כל הפסולות זורקים ישירות לים ואינם נושאים בשום אחריות מוסרית או סביבתית בנוסף פוגעות לפעמים במרקם החיים באיזור ופוגעות בקהילות , הארגונים הסביבתיים דוחפים לדרישה לאחריות תאגידים סביביתי בה הם רוצים שהתאגידים יהיו חייבים לתקן את הפגיעה שהן יוצרות על חשבון שורת הרווח של התאגידים.

המעניין שהזיהום במדינות הדרום נגרמת ברובה על ידי התאגידים בבעלות מדינות הצפון. מדינות הדרום אינם מתערבות כי חשוב להן להתפתח והמחיר הסביבתי משתלם להם וככל שהתאגידים ימשיכו להרויח הן ישארו בתחומי מדינות הדרום.

**9.3 הגירה.**

* **הגירה מדרום לצפון.**

ההגירה הפופלארית ביותר אנשים במדינות הבלתי מפותחות הרוצים הזדמנות להתקדם בחיים מעוניינים להגר למדינות הצפון במטרה לשדרג את אורח חייהם באמצעות מציאת עבודה טובה יותר ומכניסה יותר.

* **הגירה בין מדינות הצפון.**

בין מדינות הצפון ישנה הגירה , בין מדינות צפון נחשלות כגון ספרד ויוון המצויות במשבר עבודה קשה אל עבר מדינות כארה"ב שנפתסות כמדינות בה ניתן להצליח יותר.

* **הגירה ממדינות הצפון למדינות מתפתחות.**

הגירה ממדינות הצפון למדינות הדרום לרוב תהיה מטעמי עבודה (רילוקיישן) והן לתקופות קצובות ולמטרת ניהול ותפעול תאגידים בינלאומיים העושים שימוש במשאבים של מדינות הדרום.

**9.4 מדינות באו"ם.**

תחום הפיתוח – מקבל דגש נרחב בועדות האו"ם . בנושאי פיתוח , איכות הסביבה , ומדיניות האוכלוסין בנסיון להגעה להסכמים משותפים בנושאים אלו.

בנוסף מנסים להתמודד עם בעיות ייצור המזון על ידי יצור ירוק ומותאם לצרכי האדם והקלה על כדור הארץ , כולל השקעות בהנדסת מזון – יצור מזון חכם והמוני.

לדוגמה : פיתוח בר קיימה – המשך פיתוח אבל עם קיימות ודגש על שמירה על כדור הארץ.. עידוד צרכנות מושכלת ומדיניות של תכנון ילודה והשקעה בהשכלת נשים מאחר ונשים משכילות מביאות פחות ילדים.

**נקודות לממן 13:**

שאלה 1. מנסים להבין ולהתייחס לסוגיות גלובליזציה לרבות אקולוגיה לפי אחת מהתאוריות – כמובן שרק התאוריה הליברלית מתאימה לכך..

לפי סדר חשיבות כמובן,

שאלה 2 . חובה לקרוא את המאמר באנגלית המופיע בסוף המחברת.

יחסי צפון ודרום בעצם מה שהיה עד כה ישאר , אין שיתופי פעולה והתחרות בין המדינות קשה ואין ברצונם של המדינות להשתנות, אין רצון לעבוד יחד ,

מדובר במשחק סכום האפס (כל מדינה מושכת לצד שלה) וחיפוש אחר רווחים מוחלטים – כלומר רווח ביחס לאחר.

סיכום - מאחר ואין שיתוף פעולה – נוצר תחרות.

שאלה 3 . ליברליזם מסחרי או מרקנטיליזם -> בחירת גישה (ברור שליברליזם מסחרי..)

שאלה 4 . - מושגים