|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ZÁRÓVIZSGA FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSEK (2024/2025. tanév)**

**Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szak (MA)**

**NEMZETKÖZI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI DISZCIPLÍNÁK**

1. A biztonság fogalmának változása, szűkebb, tágabb és mélyebb értelmezése. A biztonság legfontosabb összetevői közötti viszony.
2. A nemzeti, a nemzetközi és a globális biztonság értelmezése és összefüggésrendszere.
3. A nemzetközi kapcsolatok jellemzése a XXI. század elején. A globális kormányzási komplexum szereplői és azok szerepe a világrend alakításában.
4. Geopolitikai és geostratégiai változások az ezredforduló után. A multipolaritás jellemzői. A gyenge és működésképtelen államok hatása a regionális biztonságra.
5. A regionális biztonsági komplexum elmélete. Egy-egy példa bemutatása (pl. a kelet-közép-európai szubrégió biztonságpolitikai értékelése).
6. A humánbiztonság koncepciója. A humánbiztonság helye és szerepe a biztonság-elméleti felfogásban.
7. A nemzetközi szervezetek (ENSZ, EU, NATO, EBESZ) helye, szerepe és tevékenysége a béke és biztonság fenntartásában.
8. Az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájának fejlődése (EVK, EBVP, KBVP) és az EU nemzetközi rendszerben betöltött szerepének jellemzői.
9. A lisszaboni szerződéssel bevezetett változások. Az EU KKBP és KBVP döntéshozatali folyamatai és intézményrendszere.
10. Az EU globális kül- és biztonságpolitikai stratégiája (2016) és az EU Stratégiai iránytű (2022) ismertetése.
11. Az EU válságkezelési képességei, folyó civil és katonai missziói és műveletei. Az EU integrált megközelítése a válságkezelésben. Magyarország hozzájárulása az EU missziókhoz és műveletekhez (létszámok, történetiség, egy konkrét példa részletesebb bemutatása).
12. A KBVP (civil és katonai) missziók és műveletek parancsnoksági struktúrája és a finanszírozás módja (Európai Békekeret).
13. Az EU globális kül- és biztonságpolitikai stratégiát (2016) követően bevezetett védelmi kezdeményezések (MPCC, PESCO, CARD, EDF). Az Európai Védelmi Unió koncepciója.
14. A kollektív biztonság, a kollektív védelem és kooperatív biztonság koncepciója.
15. Realizmus és biztonság. A realista biztonságelméleti koncepciók (a biztonság kettős jellege, elrettentés, biztonsági dilemma, offenzív és defenzív biztonság elmélete).
16. Liberalizmus és a biztonság. A liberális biztonsági elméletek (háború és béke felfogása, demokratikus béke elmélete) ismertetése.
17. A konstruktivizmus és a koppenhágai biztonságelméleti iskola. Konstruktivista (biztonságiasítás) biztonsági koncepció magyarázata nemzetközi és hazai példák alapján.
18. A NATO válságreagáló műveleteinek stratégiai jelentősége és hatása. A konfliktusok kezelésének nemzetközi tapasztalatai.
19. Az ENSZ konfliktuskezelési gyakorlatának értékelése, a békefenntartás fejlődése. A világszervezet békefenntartó tevékenységének fejlődése. ENSZ missziók tapasztalatai.
20. Az amerikai biztonsági stratégiák rendszere. Az amerikai nemzeti biztonsági stratégia (2022) bemutatása.
21. Az USA védelmi (2022) és katonai stratégia (2022) bemutatása, az amerikai haderő-fejlesztés és a stratégiák összefüggéseinek magyarázata**.**

**VÉDELEMPOLITIKAI DISZCIPLINÁK**

1. A nemzetközi katonai biztonság jellemzői. Új háborús elméletek. A hibrid hadviselés jellemzői.
2. Joe Biden amerikai elnök kül- és biztonság- és védelempolitikájának értékelése, változások az USA és NATO, USA és EU, valamint USA és Kína politikában, különös tekintettel az orosz-ukrán háborúra.
3. Az USA védelmi szférája (főbb elemei, pl. védelmi misztérium, ügynökségek stb.) és az amerikai fegyveres erők jellemzése. A védelmi minisztérium szervezeti felépítése. Döntéshozatal és az amerikai fegyveres erők vezetése és irányítása (pl. vezérkari főnökök bizottsága).
4. Az orosz biztonság- és védelempolitika fejlődése. Az Oroszországi Föderáció nemzeti biztonsági stratégiájának (2021) és katonai doktrínájának (2014) jellemzése.
5. Az orosz fegyveres erők átalakítás és haditechnikai modernizációja. Az orosz biztonság- és védelempolitikai döntéshozatali rendje. Az ukrajnai háború tapasztalatai.
6. A KNK biztonságfelfogása, a 2019-es kínai védelmi stratégia értékelése. A kínai haderő pártirányítása
7. A kínai védelmi szféra és a kínai haderő jellemzése. A KNFH reformja és haditechnikai fejlesztése.
8. A NATO 2022. évi stratégiai koncepciójának értékelése. A NATO 2030 jelentés hatása a szövetség stratégai gondolkodására.
9. Az Észak-atlanti Szerződés bemutatása, a 3.4.5. 9. 10. cikkek ismertetése. A mai NATO főbb jellemzői.
10. A NATO szervezeti felépítése, döntéshozatali mechanizmusa. A 2019. utánicsúcstalálkozók szerepe a NATO átalakításában.
11. A NATO-ban a kollektív védelem és az elrettentés szerepe. A készenléti akcióterv (RAP) jellemzése. Új védelmi intézkedések az orosz- ukrán háború után.
12. A NATO és a Mediterrán Dialógus. A biztonság kivetítése a déli stratégiai irányba a NATO részéről. Az arab tavasz és a migrációs és menekültválság hatása. A NATO „déli csomagjának” jellemzése. A NATO Stratégiai Irány Dél Központ (NSD-S Hub, Nápoly) feladatai és működése. Védelmi és műveleti szintű együttműködés az Európai Unióval.
13. A NATO szerepe a globális és regionális biztonsági kihívások kezelésében. A NATO parancsnoksági rendszer megerősítése. A kiber és hibrid hadviselésre való felkészülés.
14. A NATO katonai képességek fejlesztése. A 3C (költségvetés, képességfejlesztés, műveleti hozzájárulás) értékelése. Magyarország hozzájárulása a folyó NATO műveletekhez.
15. A NATO partnerséget erősítő szervezeti-működési formák. A NATO mint biztonsági közösség. NATO folyó béketámogató műveleteinek jellemzése.
16. A magyar biztonság- és védelempolitikai fejlődése a rendszerváltozás után (1990-2023). Az egyes kormányzati ciklusok védelempolitikai értékelése. Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája (2020)
17. A védelempolitika jogi szabályozása. Az új honvédelmi törvény jellemzése.
18. A Magyar Honvédség feladatai, szervezeti felépítése, főbb harci-technikai eszközei.
19. A Honvédelmi Minisztérium felépítése és feladatai. A Honvéd Vezérkar felépítése és feladatai. A Magyar Honvédség irányítása és vezetése.
20. A Magyar Honvédség modernizációs feladatai és a nemzeti katonai stratégia (2021). A Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési program (korábban Zrínyi 2026) jellemzése. A magyar védelmi ipar hozzájárulása a fejlesztéshez.
21. A közigazgatás és a honvédelmi igazgatás rendszere Magyarországon. A különleges jogrend tartalma, időszakai és új szabályozása.

**Budapest, 2025. január 16.**

Dr. Molnár Anna

szakfelelős