**MEĐUNARODNA EKONOMIJA**

**ISPITNA PITANJA 2018/2019**

**1. pitanje na završnom ispitu (10 poena)**

**1**. Na šta se misli pod pojmom ekonomija obima? Na koji način ona može predstavljati osnovu za međunarodnu trgovinu? Na šta se misli pod pojmom nove “nove međunarodne ekonomije obima”?

**2**. Na šta se misli pod pojmom diferencijacije proizvoda? Zašto ona kao rezultat ima nesavršenu konkurenciju? Na koji način međunarodna trgovina može da bude zasnovana na diferencijaciji proizvoda?

**3**. Na koji način možemo da mjerimo da intraindustrijsku trgovinu? Koji su nedostaci ove mjere?

**4**. Kako, prema modelu tehnoloskog jaza, može doći do međunarodne trgovine? Kakva je kritika upućivana ovom modelu? Šta tvrdi model ciklusa proizvoda? Koje su faze zivotnog ciklusa proizvoda?

**5**. Kakva je empirijska relevantnost H-O teorije i drugih teorija trgovine? Kakav je odnos između transportnih troskova i proizvoda i usluga kojima se ne trguje? Na koji način transportni troškovi utiču na H-O teoremu? Na koji način ovo utiče na teoremu o izjednačavanju faktorskih cijena?

**6**. Na šta se misli pod pojmom industrija orijentisana na resurse? Na tržište? Slobodnih industrija? Šta određuje klasifikaciju jedne industrije? Na koji način ovo utiče na obrasce međunarodne trgovine?

**7**. Na koji način razliciti standardi zastite okoline utiču na lokaciju industrija i međunarodnu trgovinu?

**8**. Na koji način Hekšer-Olinova teorija predstavlja proširenje dotadašnjih trgovinskih modela? Šta su klasični ekonomisti rekli o medj. trgovini?

**9**. Navedite pretpostavke Hekšer-Olinove teorije. Koje je značenje i važnost svake od ovih pretpostavki?

**10**. Šta se misli pod radno intezivnim proizvodom? Kapitalno intezivnim proizvodom? Stopom kapital-rad?

**11**. Šta se misli pod pojmom zemlje koja je obilna kapitalom? Šta određuje granice proizvodnje u svakoj zemlji?

**12**. Ukoliko se rad i kapital mogu međusobno zamjenjivati u proizvodnji oba prozivoda, kada možemo reći da je jedan proizvod kapitalno intezivniji, a drugi radno intezivniji?

**13**. Šta tvrdi H-O teorija? Koji faktor Hekšer i Olin identifikuju kao osnovnu odrednicu komparativnih prednosti i trgovine?

**14**. Šta tvrdi teorema o izjednačavanju cijena faktora? Koji je njen odnos sa međunarodnom pokretljivoscu faktora proizvodnje?

**15**. Objasnite zašto H-O teorija predstavlja model opšte ravnoteže?

**16**. Šta se misli pod paradoksom Leontijeva? Koja su neka od mogucih objasnjenja paradoksa? Na koji način ljudski kapital može da doprinese objašnjenju paradoksa?

**17**. Koji su bili pogledi merkantilista na trgovinu? Na koji način se njihov koncept nacionalnog bogatstva razlikuje od današnjeg shvatanja?

**18**. Zašto je važno proučavati shvatanja o trgovini merkantilista? Koliko se njihova shvatanja o trgovini razlikuju od shvatanja Adama Smita? Kakva je relevantnost svega ovoga danas?

**19**. Šta predstavlja osnovu za razmjenu i dobitke od razmjene prema Adamu Smitu? Na koji način nastaju dobici od razmjene?

Koju je politiku u oblasti spoljne trgovine zagovarao Adam Smit? Šta je mislio da je podesna uloga vlade u ekonomskom zivotu zemlje?

**20**. Zašto je Rikardova teorija komparativnih prednosti superiorna u odnosu na Smitovu teoriju apsolutnih prednosti?

**21.** Na koji način nastaju dobici od razmjene u teoriji komparativnih prednosti?

**22.** Kad je moguce da zemlja koja je manja od druge, u proizvodnji svakog proizvoda, iste proizvode izvozi u drugu zemlju?

**23**. Na koji način je međunarodna trgovina bila lokomotiva rasta za regione sa novim naseobinama u devetnaestom vijeku?

**24.** Zbog čega se danas ne može očekivati da međunarodna trgovina bude lokomotiva rasta za zemlje u razvoju? Na koje načine današnja međunarodna trgovina još uvijek može da ima veoma važnu ulogu u procesu razvoja?

**25.** Na šta se misli pod pojmovima robnih, ili čistih odnosa razmjene? Dohodovnih odnosa razmjene? Pojedinačnih faktorskih odnosa razmjene? Dvostrukih faktorskih odnosa razmjene? Koji odnosi razmjene su najznačajniji za zemlje u razvoju? Zbog čega?

**26.** Zbog čega zemlje u razvoju žele da se industrijalizuju? Šta se misli pod pojmom supstitucije proizvoda? A pod politikom koja je orijentisana na izvoz? Koje su prednosti i nedostaci svakog od metoda industrijalizacije zemalja u razvoju?

**27**. Kakvo je bilo iskustvo sa supstitucijom uvoza tokom proteklih decenija? Do čega je dovela supstitucija uvoza?

**28**. Koji su glavi problemi sa kojima se danas suočavaju zemlje u razvoju? Koji su njihovi uzroci?

**29**. Koji svjetski region ima najveću koncentraciju najsiromašnijih zemalja? Zbog čega su ove zemlje toliko siromašne?

**30**. Šta je uvozna kvota? Kako se ona pretežno koristi danas? Kakav je uticaj kvote na parcijalnu ravnotezu? Po cemu je on sličan, a po cemu različit od ekvivalentne uvozne carine?

**31**. Na šta se misli pod dobrovoljnim uvoznim ograničenjima? Kako su ih koristile Sjedinjene Države?

**32.** Zašto zemlje subvencionišu izvoz? Koji problem nastaju usljed ovih subvencija?

**33**. Koji su to pogrešni argumenti u prilog protekcionizma, a koji argumenti zaslužuju znak pitanja?

**34.** Šta govori argument mlade industrije u prilog zaštite? Na koji način on mora biti uslovljen?

**35**. Koji su drugi uslovni argumenti za zastitu? Na koji način oni moraju biti uslovljeni?

**36**. Na šta se misli pod pojmovima strateške i industrijske trgovinske politike? Koja je njihova relevantnost?

**37.** Koja su najveća dostignuća Kenedijeve runde? Runde iz Tokija? Šta obezbjedjuju Zakoni o trgovini iz 1984. i 1988?

**38**. Šta je postignuto Urugvajskom rundom?

**39**. Koji su to neriješeni problemi međunarodne trgovine sa kojima se svijet danas suočava?

**40**. Zašto je propala runda iz Dohe?

**41.** Na šta se misli pod *ad valorem*, specifičnom i kombinovanom carinom? Da li su uvozne ili izvozne carine više rasprostranjene u industrijskim zemljama? A u zemljama u razvoju?

**42**. Šta je primarna funkcija carina u industrijskim zemljama? A u zemljama u razvoju?

**43.** Na šta se misli pod uticajem carina na potrošnju, na proizvodnju, na trgovinu, na carinske prihode i preraspodjelu dohotka?

**44**. Na šta se misli pod troškovima zaštite, ili gubitkom blagostanja, usljed carine? Kako se ovo mjeri?

**45**. Koja je razlika između nominalne carine i efektivne carine? Koja je korist od koncepta efektivne zaštite? Kako se mjeri stopa efektivne zaštite?

**46**. Kakva je struktura carina u razvijenim zemljama? Zašto je to povod posebne zabrinutosti zemalja u razvoju? Koji su najozbiljniji nedostaci koncepta i mjere efektivne zaštite?

**47.** Kakav je uticaj carine na stepen specijalizacije proizvodnje u maloj zemlji? Na blagostanje zemlje? Na raspodjelu dohotka između relativno obilnog i relativno oskudnog faktora?

**48.** Šta se misli pod optimalnom carinom? Kakav je njen odnos prema promjenama odnosa razmjene te zemlje i obimu trgovine?

**49**. Objasniti rad WTO?

**50**. Šta je klauzula najpovlašćenije nacije?

**51**. Organizaciona struktura STO?

**52.** Šta je bio uzrok i koji su efekti velike spoljnotrgovinske ravnoteže SAD u poslijeratnom periodu?

**53.** Šta se podrazumijeva pod izvoznom portfolio investicijom? Ko su glavni investitori?

**54**. Šta se podrazumijeva pod stranim direktnim investicijama? Ko su glavni investitori SDI? Objasniti trendove u ZUR? Objasniti trendove u RZ?

**55**. Koji su osnovni motivi međunarodnih portfolio investicija? Koji su neophodni dodatni faktori kojima se mogu objasniti strane direktne investicije?

**56**. Kako se mogu objasniti međunarodni dvosmjerni tokovi kapitala? Šta se podrazumijeva pod pojmom diversifikacija rizika? Horizontalna integracija? Vertikalna integracija?

**57.** Kakav je efekat investicija na nacionalni dohodak zemlje porijekla i zemlje domaćina? Kako se mijenjaju udjeli prinosa od rada i od kapitala u svakoj zemlji?

**58**. Kakav je efekat stranih investicija na platni bilans u zemlji porijekla i u zemlji domacina na kratak i na dugi rok? Sa kakvim se problemima susreću nacije sa visokim korporativnim porezima?

**59**. Kakav je danas značaj multinacionalnih kompanija? Koji su razlozi njihovog nastanka?

**60**. Koje probleme izazivaju multinacionalne kompanije u zemlji porijekla? A u zemlji domaćina?

**61**. Kako su zemlje porijekla pokušale da ograniče štetne efekte i da povećaju povoljne efekte koje stvaraju multinacionalne kompanije?

**62**. Šta je odliv mozgova? Zašto je to problem? Kako se može prevazići?

**63**. Kako fleksibilni devizni kurs eliminiše platnu neravnotežu? Kako fiksni kursevi utiču na platnobilansnu neravnotežu? Zašto je izbor između ovih opcija tako važno pitanje?

**64.** Koje su dvije osnovne vrste prednosti fleksibilnog u odnosu na fiksni devizni kurs? Koje su to posebne prednosti režima fleksibinlog deviznog kursa?

**65.** Koje se prednosti fiksnih nad fleksibilnim režimom deviznih kurseva navode u literaturi? Kako bi na to odgovorili zastupnici fiksnog deviznog kursa?

**66.** Šta je to valutni odbor (devizno vijeće)? Dolarizacija? Zašto bi se zemlja odlučila na jedno ili na drugo? Kako svaki od njih funkcionise? Koje su tu koristi i troskovi?

**67.** Kakav je efekat povećanja dozvoljenog raspona fluktuacija deviznog kursa u režimu fiksnog deviznog kursa?

**68**. Šta se podrazumijeva pod međunarodnim monetarnim sistemom? Kako se može klasifikovati?

**69**. Koje su karakteristike dobrog međunarodnog monetarnog sistema? Kako se on može ocjenjivati?

**70**. Kako je Hjum objašnjavao platnobilansne neravnoteže u sistemu zlatnog standarda? Kako se prilagođavanje stvarno odvijalo u doba zlatnog standarda?

**71.** Koja je vrsta međunarodnog monetarnog sistema funkcionisala u periodu 1920-1924. godine? Šta se dešavalo u periodu od 1925-1931. godine? Šta se dešavalo nakon 1931. godine?

**72.** Koje su dvije osnovne funkcije Međunarodnog monetarnog fonda?

**73.** Šta znaci to što je bretonvudski sistem uspostavio zlatno-valutni standard? Kako su se u bretonvudskom sistemu određivali devizni kursevi? Kako su zemlje mogle da izmijene paritet deviznog kursa?

**74**. Koja je bila procedura pozajmljivanja od MMF-a?

**75**. U kom smislu je bretonvudski sistem funkcionisao onako kako je zamisljeno? U kom nije? Kako se odvijala evolucija bretonvudskog sistema?

**76**. Šta je to GAB-*General Arrangments to Borrow*? Stend baj aranžman? Svop aranžman? Specijalna prava vučenja? Zlatni pul? Dvojno tržište zlata?

**77.** Šta je to nestašica dolara? Natopljenost dolarima? Šta su to *Roosa* obveznice? Šta je bio cilj poreza na izjednačavanje kamata i programa za strane direktne investicije?

**78**. Kako se danas određuje vrijednost SDR? Koje su dodatne kreditne linije MMF-a?

79. Šta se podrazumijeva pod platnim bilansom? U kom smislu je to sumarni pregled? Šta su to međunarodne transakcije? Kako se definiše pojam rezidenta jedne zemlje? Na koji način je vremenska dimenzija uključena u platni bilans?

**80.** Šta je to potraživanje (kreditna transakcija)? Šta je dugovanje? Koje su osnovne stavke platnog bilansa razvrstane na potraživanja? A dugovanja?

**81.** Šta je dvojno knjigovodstvo? Zašto se kod dvojnog knjigovodstva javlja statistička razlika? Kako ova diskrepanca nastaje?

**82.** Šta je to tekući račun? Koja je karakterisitka crnogorskog tekućeg računa?

**83**. Koje su stavke kapitalnog bilansa? Šta su to autonomne transakcije (transakcije ”iznad linije”)? Šta su transakcije prilagođavanja, one “ispod linije”? Koje stavke uključuje bilans zvanične rezervne aktive?

**84**. Kako se mjeri deficit ili suficit na računu zvaničnih poravnanja? Kolika je bila vrijednost platnog bilansa u 2015/2016. godini?

**Pitanja 1-51 odnose se na Međunarodnu trgovinu (MT), a 52-78 na Međunarodne finansije (MF). Student može izabrati za prvo pitanje -pitanje iz oblasti MT ili MF.**

**2. pitanje na završnom ispitu (12 poena)**

**85.** Na šta se misli pod pojmom ekonomskih integracija? Preferencijalnih trgovinskih aranžmana? Zajedničkog trzišta? Ekonomske unije? Dajte primjer za svaki od ovih pojmova.

**86**. Na šta se misli pod pojmom stvaranja trgovine? Koji su statički efekti na blagostanje zemalja članica carinske unije koja stvara trgovinu? Na blagostanje ostalog dijela svijeta? Kako nastaju ovi statički efekti na blagostanje? Kako se mjere?

**87**. Na šta se misli pod pojmom preusmjeravanja trgovine? Koji su statički efekti na blagostanje zemalja clanica? Na blagostanje ostalog dijela svijeta? Kako nastaju ovi statički efekti na blagostanje? Kako se mjere?

**88**. Pod kojim uslovima će formiranje carinske unije vjerovatno dovesti do stvaranja trgovine i do porasta blagostanja?

**89**. Koje dinamičke koristi će vjerovatno imati zemlje koje formiraju carinsku uniju? Kako one nastaju? Koliko su one velike?

**90**. Kakvi su bili efekti formiranja EU na trgovinu industrijskim proizvodima i poljoprivrednim proizvodima sa ostalim dijelom svijeta?

**91**. Kakva je uloga statičkih i dinamičkih koristi zemalja članica usljed formiranja carinske unije ?

**92**. Koje sporazume o spoljnoj trgovini su zaključile Sjedinjene Drzave? Šta je NAFTA?

93. Koji je cilj i očekivani efekti NAFTE?

94. Asimetričnost kao karaktersitika NAFTE, objasnite.

**95**. Kako stoji EFTA u odnosu sa EU? Nastanak, članstvo, budućnost…?

**96**. Šta je to Merkosur? Zašto su pokušaji ekonomskih integracija zemalja u razvoju imali ograničen uspjeh ili su propali?

97. Prednosti integracije MERCOSUR - navesti.

98. Odnos MERCOSURA i ostalih svjetskih igrača – objasniti.

99. Koji su problemi sa kojima se susreće integracija MERCOSUR?

100. Objasniti odnos STO i regionalnih integracija.

101. Objasniti efekte carinske unije kada govorimo o evropskim integracijama.

102. Objasniti odnos malih i velikih zemalja u EU danas.

103. Koje su karakteristike osovine Njemačka-Francuska?

104. Objasniti ulogu Italije, Belgije, Luksemburga i Holandije u procesu evropskih integracija.

105. EU kao velesila – objasniti.

106. Odnosi EU sa ostalim svjetskim igračima - objasniti.

107. Šta je to CEFTA i BAFTA? Šta je njihov prevashodni cilj?

 108. Šta je cilj ASEAN-a?

109. Kada i kako je nastao ASEAN?

110. Koje su ambicije ASEAN-a, šta je ASEAN +3, +6?

111. Budućnost ASEAN-a – objasniti.

1. Koji ulogu su imale SAD u poslijeratnoj obnovi Evrope? Objasniti ekonomsku i bezbjednosnu dimenziju?
2. Zašto su u ideji i logici evropskih integracija, sve evropske države našle svoje interese? Zašto je za SAD bila važna ekonomski jaka Njemačka?
3. Kako je osnivanje Organizacije za evropsku ekonomsku saradnju i Evropske platne unije pomoglo realizaciji projekta integracija?
4. U kojoj je mjeri politika Hladnog rata uticala na evropske integracije - objasniti.
5. Objasniti značaj nastanka Savjeta evrope i osnovanja Evropskog suda za ljudska prava, za promovisanje mira i demokratije na evropskom kontinentu.
6. Objasniti uslove nastanka i ambijet u kome je nastala zajednica za ugalj i čelik.
7. Koja su dostignuća ove Zajednice?
8. Šta se ispostavilo kao problem u funkcionisanju?
9. Objasniti potrebu za daljim integracijama tokom pedesetim godina, što je dovelo do potpisivanja Rimskih ugovora.
10. Koji su ciljevi EEZ-a? Objasniti dinamiku u realizaciji ovih ciljeva.
11. Šta je to Euroatom? Koji su njegovi ciljevi?
12. Kao je nastala EFTA? Navesti promjene u članstu EFTA-e. Kako izgleda EFTA (po pitanju članstva i veza sa EU) danas?
13. Objasniti britansku politiku prema evropskim integracijama, od kraja rata do realizacije članstva?
14. Šta je to britanski rabat?
15. Objasniti ulogu i politku Šarl de Gola prema integracijama? Koliko je pomogao samom projektu integracija a koliko je njegova politika odmogla dinamici integracija?
16. Šta je uticalo na pojavu Europesimizma? Objasniti interne i ekesterne uzroke.
17. Kako dublje integracije dovode do rješavanja tekućih pitanja, u projektu evropskih integracija? Posebno objasniti značaj monetarnih integracija.
18. Objasniti ulogu Predsjednika komisije Žaka Delora u istoriji evropskih integracija.
19. Šta je to Program jendinstvenog tržišta i šta je blijela knjiga? Koje promejne donose, kako reaguje evropska zajendica? Biznis? Objasniti implementaciju i izazove sa kojima se suočavala?
20. Koje su karakteristike trećeg mediteranskog proširenja? Uporedite ga sa četvrtim proširenjem.
21. Ugovori iz Mastrihta donose ekonomsku uniju i monetranu uniju zemljama članicama - objasniti. Objasniti četiri slobode i efekte.
22. Šta donose ugovori iz Nice i Amsterdama? Do kojih promjena dolazi sa Ugovorom iz Lisabona?
23. Koje novine je unio Lisabonski ugovor u rad Evropskog savjeta? Koje su glavne nadležnosti Evropskog savjeta? Ko čini Evropski savjet? Objasniti ulogu Predsjednika evropskog savjeta? Koja je uloga Visokog predsjednika za spoljnu i bezbjednosnu politiku? Sa kojim izazovima će se suočavati Predsjednik Savjeta i visoki predstavnik na internom i eksternom planu?
24. Objasniti nadležnosti Savjeta. Koja je uloga Predsjedništva u porocesu donošenja odluka u Savjetu? Koliko Savjet ima formacija? Čime se bavi Sekretarijat Savjeta? Objasniti korišćenje kvalifikovane većine kao načina donošenja odluka.
25. Evropska komisija je zadržala moć koju je imala i prije donošenja Lisabonskog ugovora - objasniti ovaj stav. Koje su nadležnosti komisije? Koje su nadležnosti Predsjednika Komisije? Šta je to kolegijum?
26. EU Parlament kao institucija je veliki dobitnik kada se radi o usvajanju Lisabonskog ugovora. Objasniti nadležnosti. U kojim oblastima je došlo do rasta nadležnosti kod EU Parlamenta? Kako bi komentarisali rezultate izbora za evropski parlament 2014? Objasniti proceduru saodlučivanja. Koja je uloga nacionalnih parlamenata i građanske inicijative u legislativnom postupku?
27. Koje su nadležnosti, sastav i značaj Ekonomsko socijalnog komiteta?
28. Koje su nadležnosti, sastav i značaj Regionalnog komiteta? Kako je Lisabonski ugovor uticao na povećanja značaja ovog komiteta?
29. Koje su nadležnosti i sastav Evropskog suda pravde? Zbog čega je osnovan prvostepeni sud? Koje su nadležnosti Evropskog računskog suda?
30. Objasntiti značaj nezavisnosti Evropske centralne banke u njenom radu. Objasniti razliku između Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj u pogledu članstva, odobravanja kredita i djelovanju.

**142.** Šta je bilo presudno za nastanak evropskih integracija ’50-tih godina prošlog vijeka?