САНКТ­ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Магистерская программа

*«Исследования Тихоокеанского региона»*

ОБРУЧКОВА Анна Дмитриевна

**НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ КИТАЯ**

**CHINA’S NEW ECONOMIC DIPLOMACY**

Диссертация

 на соискание степени магистра

 по направлению 41.04.05 ­ «Международные отношения»

 Научный руководитель -

 доктор политических наук,

доцент кафедры американских исследований,

Я.В. Лексютина

Студент:

Научный руководитель:

Санкт-Петербург

2017

**Содержание**

Введение

***Глава 1. Экономическая дипломатия в мировом дискурсе и ЭД Китая: теоретическое осмысление***

* 1. Категория «экономическая дипломатия» в мировом научном дискурсе и специфика понимания экономической дипломатии в Китае…………………………………………8

1.2. Научное сообщество о характере экономической дипломатии Китая………………....19

***Глава 2. Новая ЭД Китая: историческая ретроспектива и современность***

2.1. Развитие ЭД в контексте истории внешней политики КНР ………..…………………..26

2.2. «Один пояс и один путь» как основное направление новой экономической дипломатии КНР…………………………………………………………………………...…...49

2.3. Новая экономическая дипломатия Китая: вызовы и дальнейшее развитие……………58

Заключение

Список источников и литературы

**Введение**

**Актуальность темы исследования.** Возрастающая экономическая мощь Китайской Народной Республики, усиливающаяся вовлеченность страны в международные процессы экономического и политического характеров, выводят Китай в центр основного внимания современных исследователей. Китай, в силу достигнутых результатов экономического развития страны, переходит в период обладания особыми стратегическими возможностями для дальнейшего обеспечения стабильного внутреннего развития и расширения политического влияния на региональном и глобальном уровнях. Сегодня, практические шаги китайского правительства в сфере реализации его экономической дипломатии (ЭД) можно увидеть практически в каждом крупном регионе мира: Азии, Африке, Латинской Америке и так далее. В условиях ускоряющейся международной экономической интеграции и появлении новых характеристик международной конкуренции, данное направление требует особого глубокого анализа и освещения его основных тенденций. Экономическая дипломатия Китая и успешные результаты китайского правительства являются наглядным свидетельством вероятности экономического возвышения КНР на уровень глобальной державы. Таким образом, изучение новой экономической дипломатии Китая, окончательно сформировавшейся в 2012-2013 годах, обладающей на данный момент своей частной спецификой, особенностями и стратегическими направлениями, имеет большое значения для правильности понимания условий формирования современного международного порядка, прогнозирования дальнейших шагов Пекина на международной арене, своеобразности двустороннего (в частности, китайско-российского) и многостороннего сотрудничества.

**Объектом исследования** является экономическая дипломатия КНР. **Предмет исследования** – новая экономическая дипломатия КНР и её основные направления.

 **Цель исследования** заключается в формировании представления о новой экономической дипломатии Китая, выделении её исключительных характеристик, специфики, а также главных направлений.

 В соответствии с целью, поставлены **задачи:**

* проанализировать категорию «экономическая дипломатия» в мировом научном дискурсе и рассмотреть специфику интерпретации понятия экономической дипломатии в Китае;
* выделить основные подходы к описанию понятия экономической дипломатии и выдвинуть авторское определение данному термину;
* выявить различные подходы к интерпретации характера экономической дипломатии Китая;
* изучить главные принципы и направления внешней политики КНР с начала её образования и сформировать периодизацию становления и развития новой экономической дипломатии Китая;
* проанализировать концепцию «Пояс и путь» через призму реализации Китаем ЭД;
* раскрыть основные вызовы новой ЭД Китая и сформировать предположительные дальнейшие действия китайского правительства.

 **Методология исследования**. В работе были использованы: индуктивный метод, предполагающий сбор всех имеющихся частных подходов и выведение на их основе общих принципов и характеристик экономической дипломатии Китая); проблемно-хронологический, позволяющий рассматривать факты и события в их хронологической последовательности (анализ идеологической базы внешней политики Китая проводился поэтапно в хронологическом порядке, начиная с 1949-го года); системный метод, позволивший выявить особенности структуры экономической дипломатии КНР, «Один пояс и один путь» - как один из элементов экономической дипломатии Пекина). А также эмпирические методы: анализ документов и позиций видных политических деятелей, историков, дипломатов, помогающих сформировать собственное, основанное на различных источниках, мнение о проблеме.

 **Хронологические рамки исследования** обозначены периодом с 1949-го года и до настоящего времени. Начальная точка хронологических рамок исследования прикреплена к дате образования Китайской Народной Республики (01.10. 1949), ознаменовавшая собой период, на базе которого произошло становление новой экономической дипломатии КНР.

 **Источниковая база исследования**. Важнейшими источниками служат правовые инструменты: **двусторонние[[1]](#footnote-1) и многосторонние договора[[2]](#footnote-2)**, дающее полное представление о проведённых и планируемых мероприятиях на высшем уровне в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества. **Официальные документы основных органов власти Китая**, имеющие определенное отношение к области данного исследования, являющиеся незаменимой основой на пути выделения главных стратегических направлений, как внешней политики Китая, так и внутренней. Наравне с перечисленными материалами, важный источник – **публичные выступления и заявления представителей высшего политического слоя[[3]](#footnote-3)[[4]](#footnote-4),** строящие яркое представление о том, какие насущные проблемы и вызовы стоят перед руководством страны и китайской нацией, какие средства для преодоления современных экономических проблем международного и локального характеров.

**Степень научной разработанности темы.** Проблеме экономической дипломатии, ее теоретическим особенностям и практическим применениям в современных международных отношениях, посвящены работы отечественных и зарубежных авторов. Среди российских исследователей особенно выделяются труды В.Д. Д.А. Дегтерева[[5]](#footnote-5), Л.М. Капицы[[6]](#footnote-6) и В.Д. Щетинина[[7]](#footnote-7). Проблематика внешней экономической политики, анализ основных ее направлений, вопросы экономического взаимодействия Китая с основными партнерами исследуются в трудах Я. В. Лексютиной [[8]](#footnote-8), Bonnie S. Glaser[[9]](#footnote-9), Christpher Johnon[[10]](#footnote-10), Scott Kennedy[[11]](#footnote-11), Xu Jin[[12]](#footnote-12), Xiaoting Li[[13]](#footnote-13), Qin Yaqing[[14]](#footnote-14), Feng Zhang [[15]](#footnote-15) и других.

Огромный вклад в России в насыщении дискурса об экономической дипломатии Китая внесли несколько крупных российских исследователей. Я. В. Лексютина в своих трудах «Экономическая дипломатия Китая в XXI веке»[[16]](#footnote-16), «О «добрососедской» дипломатии Китая»[[17]](#footnote-17) поднимает вопросы особенностей экономической дипломатии Китая с соседними странными и основными партнерами. Е.И. Сафронова, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, в работах «Экономическая дипломатия Китая и стратегическая безопасность в АТР»[[18]](#footnote-18), «Особенности Экономической дипломатии КНР в Северо-Восточной Азии и безопасность региона»[[19]](#footnote-19) выявляет конкурентные преимущества Китая как фактор поддержания стратегической безопасности в регионе АТР. Американский исследователь Bonnie S. Glaser в публикации на тему: «China s Coercive Economic Diplomacy: a new and worrying trend»[[20]](#footnote-20), говорит о существовании «принудительных способов» в экономической сфере в сотрудничестве с другими странами как способа реализации национальных экономических интересов КНР. А профессор Пекинского Университета Zha Daojiong «Chinese economic diplomacy: new initiatives» исследует особенности экономической дипломатии Китая и специфику взаимоотношений в рамках основных торгово-финансовых интеграциях.[[21]](#footnote-21)

Таким образом, проблематика ЭД Китая является до сих пор недостаточно изученной, иными словами, не рассматривалась в исследовательских кругах всесторонним образом. Во-первых, можно отметить, что существует теоретическая недоработанность в описании понятия ЭД, отсутствует чёткое представление о том, как данное понятие понимается и интерпретируется в Китае. Во-вторых, такие вопросы, как специфика новой экономической дипломатии Китая, её характерные особенности, также не были предметом специальных научных исследований.

**Новизна исследования** заключается в выявлении особенностей и специфики интерпретации понятия экономической дипломатии в Китае, выдвижении авторского понятия ЭД, выделении двух главных подходов к описанию характера экономической дипломатии, раскрытии особенностей и проблем новой ЭД Китая, а также предполагаемых дальнейших шагов китайского руководства в сфере ЭД,

**Структура работы.** Диссертация включает введение, две главы и пять подглав, заключение, список используемых источников и литературы. Общий объем работы составляет 71 страницы.

**Глава 1. Экономическая дипломатия в мировом дискурсе и ЭД Китая: теоретическое осмысление**

* 1. **Категория «экономическая дипломатия» в мировом научном дискурсе и специфика понимания экономической дипломатии в Китае**

В процессе беспрерывного развития экономической мощи Китайской Народной Республики, пределы дипломатической международной работы постепенно расширяют сферы своего применения. Одновременно с этим, процессы интеграции изо дня в день набирают уровень своего влияния на всю систему и элементы международных отношений. Исходя из этих факторов, экономическое развитие страны и расширение политического влияния получают новый инструмент для их реализации – экономическая дипломатия. Экономическая дипломатия – это одна из ярких форм проявления современных процессов глобализации. Говоря об экономической дипломатии, необходимо четкое понимание того, какое содержание вкладывается в данное понятие. Понятию экономической дипломатии, как относительно новому феномену придают довольно широкое и разнообразное значение.

В мировых научных кругах до сих пор идет полемика об определении границ данного понятия и его особенных характеристиках, иными словами, необходимо сказать, что на сегодня наблюдается отсутствие общепризнанного единого понятия. Таким образом, анализируя процесс формирования и развития понятия экономической дипломатии, важным становится обращение внимания на многообразие и различие тех или иных подходов к пониманию сущности и содержания понятия, выделению его общих черт.

Рассматривая период с середины XX века, полагаясь на историю, можно считать, что относительно ранее других, в начале текущего хронологического промежутка, исследованию экономической дипломатии уделялось в Японии. Для начала, японские исследователи предполагали, что экономическая дипломатия – это незаменимое средство внешней политики страны на пути восстановления экономических дружественных связей с другими экономиками региона, в условиях сложившегося поствоенного порядка и развала японского милитаризма в ходе Второй мировой войны. Поэтому, в целях развития экономики, содействию экономического сотрудничества, понятию экономической дипломатии в Японии наделялось преимущественно «экономическое» значение. Так, один из китайских авторов Чжоу Юн Шэн: исследователь понятия экономической дипломатии, пишет, что в Большой энциклопедии от 1984 года, выпущенной в Японии, представлено следующее определение понятию экономической дипломатии. «Экономическая дипломатия – это не что иное, как элемент внешней политики страны, направленный на обеспечение таких экономических ценностей, как расширение торговли и рынка».[[22]](#footnote-22) Далее, в связи с глобальным реформирование внутри страны, и ранее сопровождавшимся отказом от применения военной силы, в категорию экономической дипломатии стали закладываться и «политические» элементы. Таким образом, экономическая дипломатия оформилась в образе, представляющимся, как, с одной стороны, средство внешней политики, направленное на достижение экономических интересов страны, с другой, - на расширение политического влияния за рубежом уже не военными, а экономическими средствами и возможностями.[[23]](#footnote-23)

 Говоря о дискурсе западных исследователей, в первую очередь, отмечается различие в терминологическом оформлении. Ряд исследователей склонны к употреблению понятия «Economic diplomacy» (Bonnie Glaser «China’s Coercive Economic Diplomacy», Gregory Chin «China’s New Economic diplomacy» и т.п.), некоторые – к понятию «Economic Statecraft» (Greg Levesque «China’s Evolving Economic Statecraft», Adam Segal «Chinese Economic Statecraft and the Political Economy of Asian Security» и так далее). Приверженность к использованию первого понятия в большей степени подчеркивает экономическую (или торговую) направленность мероприятий, а то время как второе – незаменимое значение отводит и дипломатическим/политическим элементам. Однако, в продолжение анализа западного дискурса, наблюдается представление об экономической дипломатии, как единстве экономики и политики. Так, особенно глубокое распространение содержанию понятию исходило и исходит именно со стороны Соединенных Штатов Америки. Бывший секретарь Клинтон, не раз упоминала о содержании данного понятия, декларируя его как «объединение глобальных экономических сил для достижения внешнеполитических задач США» и «использование средств внешней политики для увеличения экономической силы страны».[[24]](#footnote-24)

 Рассуждения о понятии экономической дипломатии в рамках российского научного сообщества имеет также отличительные характеристики. К описанию экономической дипломатии существуют различные точки зрения, большинство из них имеет узкую направленность исследования. Так, например, ректором МГИМО (У) МИД России, российским дипломатом, историком и политологом Торкуновым Анатолием Васильевичем в главе 5.2. об «Экономической и Культурной работе МИД России и его загранпредставительств» (издание «Дипломатическая служба» от 2002-го года) выдвинуто мнение о том, что «Экономическая дипломатия — область дипломатической деятельности, связанная с использованием экономики в качестве объекта и средства соперничества и сотрудничества в международных отношения».[[25]](#footnote-25) В данном описании преобладают политические мотивы и акцент на дипломатическую деятельность, в то же самое время, отсутствует упоминание об экономических интересах и внешнеэкономических задачах. Определение Щетинина В.Д. о том, что экономическая дипломатия – это «сплав экономики и политики, доведенный до уровня принятия и реализации решения, с помощью и при посредстве которых осуществляется сотрудничество и соперничество в современном мире, определяются формы и методы развития и совершенствования рыночной экономики, становящейся фактором общественного развития и решения ключевых проблем экономического и социального прогресса», [[26]](#footnote-26) выражает, во-первых, особенную характеристику (как и у Торкунова), что экономическая дипломатия - инструмент на пути повышения конкурентоспособности и преодоления соперничества, во-вторых, - также узкую направленность экономической дипломатии, но уже с упором только на рыночные экономические отношения. Более широкое понятие, наиболее соответствующее идеям текущего исследования, выдвинуто Орнатским И.А. Политолог пишет, что ЭД – это «использование государствами дипломатических методов и экономических средств (предоставление помощи, займов, технологий, облегчение или ужесточение условий торговли и т.д.) как на двухсторонней, так и на многосторонней основе для содействия развитию своей экономики, обеспечения собственных внешнеполитических интересов и достижения определенных политических целей».[[27]](#footnote-27) В продолжение к подобному объемному толкованию также можно добавить и более современное определение, выдвинутое заведующим департаментом международных отношений Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»Максимом Братерским: «Экономическая дипломатия – это использование полного спектра «экономических» инструментов для достижения целей и задач внешней политики страны». Так,в своей статье об экономической дипломатии «Economic Diplomacy Boom: Will It Last Long?» он пишет о том, что инструменты, применяемые в рамках экономической дипломатии, разделяются на две основные категории. Первую категорию инструментов он относит к области «негативных».[[28]](#footnote-28) Негативными инструментами могут являться экономические санкции, торговые ограничения и так далее. Вторую категорию составляют «положительные» инструменты. Положительные инструменты – это, прежде всего, различного рода «награды». [[29]](#footnote-29)К разделу награды допускается относить ту экономическую помощь, которую оказывает страна-донор: беспроцентные и низкопроцентные кредиты, предоставление услуг по заниженным рыночным ценам и так далее.

Отдельную проблему занимает специфика понимания и формирования дискурса об экономической дипломатии в Китае. Как известно, интерпретация и использование того или иного понятия в рамках одного государства позволяет сделать дальнейшие выводы касательно того, какие практические действия будут предприняты государством в конкретной сфере. Однако, изучение трудов китайских исследователей, подталкивает к выводу о том, что содержание дискурса вокруг экономической дипломатии Китая в некоторых моментах может расходиться с действительностью. Поэтому, дальнейшее составление гипотез и выводов об экономической дипломатии Китая должно проходить именно сквозь призму имеющихся реалий, а также сопоставления тех или иных идей с исследователями из-за рубежа, так как теоретические воззрения большей части китайских исследователей склонны к субъективизму и идеализированию. В некотором роде неточность границ данного понятия можно отметить, ссылаясь на работу одного из китайских исследователей. Так, согласно политологу Сюй Цзянь Хуа[[30]](#footnote-30), существуют три основные характеристики и особенности содержания понятия экономической дипломатии Китая:

1. направленность на реализацию задач, как политического, так и экономического характера;

 В рамках данной особенности, предполагается правильным выдвижение автором тезиса о том, что экономическая целесообразность – это отличительный признак экономической дипломатии от других форм внешнеполитической деятельности и видов публичной дипломатии (военная дипломатия, культурная дипломатия и так далее). В области международных отношений политизация глобальной экономики и экономизация мировой политики - это тенденция взаимного смешивания, которая день изо дня все ярче проявляет свой характер. Для большего понимания автор приводит практический пример предоставление иностранной помощи Китаем Африке и другим странам третьего мира. Он пишет о том, что Африканские страны рассматриваются Западными державами в большей части как отсталый регион с первобытнообщинным строем. Однако, после окончания холодной мировой войны, отношения между Китаем и странами Африки перешли в новую стадию своего развития, основанную на взаимной помощи и совместном экономическом развитии. Так, поддерживая ранее заложенные дружественные отношения, Африка и Китай встали на путь тесного торгового сотрудничества, таким образом, Китай решил проблему поставки ресурсов, а Африка – проблему развития национальной промышленности и народного хозяйства. Данный пример – это явный показатель экономических мотивов экономической дипломатии Китая. Однако автор также отмечает, что не любое представление иностранной помощи стоит рассматривать исключительно как экономическую цель. Например, с 1950-ых и до 1970-ых годов экономика Китая находилась в стагнационном процессе, уровень жизни большей части населения и широких слоев страны оставался на достаточно низком уровне, но иностранная помощь странам третьего мира в Азии, Африке и Латинской Америке не сбавляла своих оборотов. В то время главной движущей силой экономической дипломатии Китая никак не могло рассматриваться экономическое развитие страны, в данном случае сохранение статуса «старшего партнера» и главы союза стран третьего мира вразрез шло в противоречие с экономическими интересами Китая, а главную роль играли внешнеполитические амбиции и мотивы. Таким образом, в рамках текущей особенности китайский исследователь констатирует факт существования и политических мотивов осуществления экономической дипломатии, единства как экономических, так и политических целей проведения экономической дипломатии Китая, что вполне соответствует логике вещей и совпадает с большей частью воззрений и иностранных исследователей.

1. гибкость и миролюбивость;

 Автор пишет, что экономическая дипломатия – это составная часть внешней политики той или иной страны. Так как качество дипломатии зависит от уровня эффективности использования мирных средств в разрешении споров и противоречий, условие мирного сотрудничества и возможность пойти на взаимные уступки являются незаменимыми компонентами любой экономической дипломатии. В связи с этим, идейное насыщение понятия экономической дипломатии «миролюбивыми» понятиями и категориями – это важный инструмент развития экономической дипломатии в целом. В пример приведен ряд принципов, выдвинутых правительством КНР в области внешней политики: пять принципов мирного сосуществования, взаимовыгодна, совместное развитие и тому подобное.

В данном случае выдвижение «миролюбивой» характеристики экономической дипломатии не всегда может быть применено к реалиям событий в международных отношениях. Примером однобокости данного подхода ряда китайских исследователей к интерпретации понятия экономической дипломатии может стать отсутствие упоминания о «негативных» экономических средствах, применяемых в ходе реализации экономической дипломатии, которые были не раз освящены и отмечены большим количеством крупных исследователей.

1. периодичность и системность.

 По описанию Сюй Цзянь Хуа: согласно теории международных отношений, цель внешней политики любой страны складывается из нескольких составляющих. Первая, составляющая, – национальная безопасность. Она включает в себя меры по сохранению территориальной целостности и прав суверенного государства, защиту от иностранного вторжения или интервенции и так далее. Вторая – экономический интерес: развитие экономики страны, улучшение уровня национального благосостояния и т.п. Третья, немаловажная, особенно для Китая, - отстаивание и распространение национальной системы ценностей и культуры, служащая незаменимым фундаментом для построения благоприятного имиджа страны за рубежом. И последняя, четвертая, – принятие мер по конструированию международного или регионального порядка согласно образцу или модели развития своей страны (в данном случае рассматривается только крупные страны– лидеры). То есть на пути реализации внешней политики главными движущими силами являются безопасность и развитие, а также их взаимная коммуникация. Поэтому, с начала реализации программы экономической модернизации и открытости страны, Китай нуждается в обеспечении стабильной безопасности, а в свою очередь динамичное экономическое развитие страны даёт больше возможности и средств для сохранения и укрепления национальной внутренней и внешние систем безопасности. Как известно из мировой политики, интересы безопасности и экономические интересы являются взаимодополняющими и взаимозависимыми. Однако, согласно реальному положению дел, национальная безопасность является первоочередной, так как сохранение безопасности страны – это предпосылка к формированию экономической дипломатии и её целей. В итоге, все характеристики в данном абзаце отмечают многовекторность целей экономической дипломатии Китая и говорят о её сложном системном и периодичном характере, что в целом также соответствует реалиям.

Отличительной особенностью китайских исследователей также является и акцентирование внимания на централизованном управлении экономической дипломатией и главенствующей роли китайского правительства в сфере экономической дипломатии. Чжоу Юн Шэн в работе, затрагивающей исследование понятия экономической дипломатии, предлагает достаточно широкое определение. Экономическая дипломатия состоит из двух основных частей: первая – осуществление дипломатической деятельность от лица правительства или других государственных органов с целью реализации и защиты национальных экономических интересов, вторая – защита собственных политических интересов от лица правительства или прочих государственных учреждений при помощи экономической возможности страны. [[31]](#footnote-31)

В целом, понятие экономической дипломатии в сфере международных отношений используется на достаточно высоком частотном уровне в Китае. С исторической точки зрения, закладывание базиса для формирования новой экономической дипломатии происходило с момента образования Китайской Народной Республики и длилось до конца 1970-ых годов (в течение этого временного отрезка были предприняты первые попытки реализации экономической дипломатии: военная помощь и экономическая помощь в Корейском конфликте, войне во Вьетнаме и т.п.). Далее, когда высшее руководство Китайской Народной Республики объявило о политике мирного экономического развития и утвердило центром политики экономическую модернизацию, вместе с этим произошла и активизация становления новых форм внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности. Далее, одним из первых современных периодов, когда наблюдалось активное начало использования данного понятия в Китае, является первое и второе десятилетие XXI-го века. В 2004 году китайское правительство в лице высших руководящих слоёв официально использовало понятие «экономическая дипломатия» в одном из своих публичных выступлений. На десятом заседании китайских дипломатических посланников в 2004 году, председатель КНР Ху Цзиньтао сообщил о следующем. Защищая важное стратегическое состояние развития китайской экономики, Китай нацелен бороться за мирное стабильное международное положение, за укрепление добрососедских отношений и - поддержку равенства и взаимной выгоды в международном сотрудничестве.[[32]](#footnote-32) В связи с этим, важной задачей стало совершенствование системы предоставление экономической помощи и обогащение понятия экономической дипломатии. В дальнейшем, в 2013-ом году выдвинутая новым председателем КНР Си Цзиньпином концепция Нового экономического пояса шелкового пути или «Один пояс - Один путь», стала стимулом для последующего масштабного развития сущности, форм и понятийных рамок понятия экономической дипломатии Китая. В 2014-ому году Гао Хучжэн, министр торговли КНР в одном из китайских политических сборников написал, что, для того чтобы раскрыть перспективы нового социально-политического курса («китайская мечта»), выдвинутого в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином, необходимо смело проводить в жизнь идею экономической дипломатии китайского лидера.[[33]](#footnote-33) В течение 2015-го года, в китайских массовых средствах информации (СМИ) сообщалось о том, что в ходе официального визита председателя КНР в США, экономическая дипломатия стала новым форматом международных отношений: китайско-американских двусторонних связей.[[34]](#footnote-34) Все вышеизложенное демонстрирует тот факт, что экономическая дипломатия Китая уже вышла за рамки простой области научного исследования, следственно требует составления самостоятельного научного подхода к пониманию её сущности и понятийной составляющей.

Сущность понятия экономической дипломатии в текущем исследовании базируется на всестороннем изучении тех или иных взглядов исследователей разных стран мира, так, анализируя современную научно-политическую полемику в общем её проявлении, стало возможным выделить два главных подхода к описанию понятия экономической дипломатии: «экономический» и «политический» подходы.

Сторонники первого «экономического» подхода считают: экономическая дипломатия – это средство для достижения внешнеэкономических целей, то есть прямое служение экономике страны. Так, китайский исследователь Хэ Мао Чунь говорит о том, что экономическая дипломатия представляет собой совокупность мероприятий на уровне двустороннего и многостороннего сотрудничества для достижения целей общего экономического развития. [[35]](#footnote-35)Другой представитель текущего направления также подтверждает тот факт, что импульсивная среда экономической дипломатии на протяжении всего исторического процесса являлась и является ничем иным как экономической выгодой и интересом.[[36]](#footnote-36)

Представители второго «политического» подхода сводятся к тому, что экономическая дипломатия – это, в первую очередь, средство для достижения внешнеполитических целей, выходящих за рамки «экономического интереса». К сторонникам настоящего круга можно отнести большую часть западных исследователей: James Reilly к понятию экономической дипломатии Китая прививает расширение китайского политического пространства и сферы влияния; и российских исследователей: Сафрона Е.И. главным образом связывает экономическую дипломатия Китая с концепцией стратегической безопасности; а также ряд китайских научных деятелей.[[37]](#footnote-37)

Однако, несмотря на существование двух различных подходов, можно увидеть, что в отношении понятия экономической дипломатии, срединные связи между экономикой и политикой имеют большую точку соприкосновения и взаимодействия. Говоря иначе, на современном этапе в реалиях международных отношений экономические и политические связи являются неразрывными компонентами. Так, на фоне любой внешнеполитической концепции, возможно выделение экономических целей и, наоборот, в рамках проведения международных экономических мероприятий – политических мотивов. Из чего следует, что использование понятия экономической дипломатии является ничем иным как акцентированием внимания общности и единства двух главных категорий - экономики и политики (дипломатии). В подтверждение данного факта, можно также привести в пример систематизацию подходов к определению экономической дипломатии, в рамках которого существует направление, основанное на взаимозависимости и взаимодополняемости экономики и политики: согласно Дегтерёву Д.А., заведующему кафедры теории и истории международных отношении, Факультета гуманитарных и социальных наук РУДН, существует три основных подхода/трактовки:

1. Широкая трактовка: экономические и политические средства для достижения экономических и политических целей;
2. Узкая трактовка №1: экономические средства для достижения политических целей (соответствует вышеуказанному «политическому» подход);
3. Узкая трактовка №2: политические средства для достижения экономических целей («экономический» подход).[[38]](#footnote-38)

Изучение экономической дипломатии Китая в данной работе опирается на описание её согласно «широкому подходу», на переплетении и единстве задач, средств и инструментов, как экономики, так и политики. Из чего можно заключить авторское наиболее точное определение экономической дипломатии в пределах текущего исследования. *Экономическая дипломатия – это использование основными государственными органами экономических средств, как положительного характера (инфраструктурные инвестиции, низкопроцентные или беспроцентные кредиты, предоставление прочей иностранной помощи), так и негативного (таможенные барьеры и другие экономические санкции), проведение дипломатических мероприятий (организация официальных визитов и встреч, инициатива создания международных организаций и т. п.) в отношении одного или ряда зарубежных стран с целью развития своей экономики и обеспечения собственных внешнеэкономических интересов, а также достижения конкретных политических задач и защиты коренных национальных интересов.*

* 1. **Научное сообщество о характере экономической дипломатии Китая**

Общее определение экономической дипломатии в рамках текущего исследования выявляет применение экономических средств различного характера, а именно негативного и положительного. Приводя в пример ряд тех или иных инструментов экономической дипломатии Китая, исследователи непосредственного склоняются в разные стороны в зависимости от количества применения тех или иных инструментов и средств, неким образом формируя особый имидж экономической дипломатии Пекина или, иными словами, косвенным образом конструируют дискурс о её характере.

Так, для выявления характера экономической дипломатии Китайской Народной Республики, рядом зарубежных и китайских исследователями проведён подробный анализ инструментов, в большем количестве используемых при реализации мероприятий в сфере экономической дипломатии. В рамках проведённого анализа используемых инструментов экономической дипломатии Китая, а также разбора данных ведущими политологами и экономистами, чьи фамилии представлены в первом параграфе, становится возможным предпринять попытку теоретического оформления и систематизации их исследований. Так, согласно конструируемым тезисам международного исследовательского общества науки о международных отношениях, выделяются две основные, противоречащие друг другу, характеристики экономической дипломатии КНР:

* **агрессивный и принудительный характер;**
* **миролюбивый и дружественный характер.**

В первую группу исследователей, придерживающихся направления характеристики экономической дипломатии Китая, как *агрессивной и принудительной дипломатии*, относятся представители большей части западных исследовательских кругов. Так, ряд ведущих американских специалистов-востоковедов, активно ведут дискурс о возрастающей экономической и политической сил Китая. Наряду с этим, выделяется наиболее интенсивная частота исследований в областях военного реформирования КНР, трансформации «мягкой силы» Китая. Придавая китайской «мягкой силе» характер агрессивности, американские исследователи формируют новый образ представления характера экономической дипломатии Китая.

Bonnie S. Glaser, ведущий американский эксперт в области китаеведения, директор проекта «Китайская сила» в рамках Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, в одной из своих работ от 2012-го года о китайской внешней политике и экономической дипломатии, пишет о следующем. «Уже на протяжении более десятилетия, Китай, осуществляя реализацию своей стратегии в Юго-Восточной Азии, использует экономические средства – приманки для установления хороших взаимоотношений с другими странами».[[39]](#footnote-39) Разделяя инструменты экономической дипломатии Китая на «приманку» и «наказание», автор тем самым констатирует факт того, что иностранная помощь Китая странам Юго-Восточной Азии не что иное, как политика, направленная в дальнейшем на агрессивное принудительное решение политических и экономических вопросов согласно национальным интересам Китайской Народной Республики. Одним из примеров инструмента «наказания» исследователь описывает случай в китайско-японских отношениях в сентябре 2010 года, когда с целью давления на принятие того или иного политического решения Японии, Китай предпринял агрессивный метод, заключающийся во временном ограничении поставок минеральных ресурсов в Японию. Или мероприятия в рамках китайско-филиппинских двусторонних отношениях – арест рыболовных судов и перенесение дела в судебный процесс.

В работе под названием «China’s economic statecraft: turning wealth into power» исследователь James Reilly в Сиднейском университете также продолжает нить повествования о агрессивном характере экономической дипломатии Пекина, но описывает более мягкий её подход. Автор пишет о том, что никогда в истории не было правительства, владеющего в таком объеме экономическими богатствами. Лидеры Китая располагают гигантскими массивами средств от торгового профицита, одновременно имея статус второй по величине экономики мира и привлекательным внутренним рынком. В связи с этим, неодолимым для Китая стремлением оказывается использование своей экономической мощи для достижения стратегических целей. Наряду с развитием внешней политики Китая, её различных форм и проявлений, китайского правительство стремится к реализации той или иной внешнеполитической задачи посредством экономического принуждения. Экономическое принуждение также транслируется как использование средств «приманки» и «наказания». Однако, автор в своей работе больше склоняется к тому, что Китай в сфере своей экономической дипломатии предпочитает применение экономической «приманки», нежели «наказания», поэтому уровень угрозы в австралийско-китайских отношениях для Австралии находится на низком уровне, но не исключен.[[40]](#footnote-40)

Я. В. Лексютина, доктор политических наук, доцент кафедры американских исследований СПБГУ в работе «Экономическая дипломатия Китая в XXI веке» от 2015-го года, а также в статье «О «добрососедской» дипломатии Китая» от 2015-го года на интернет-портале «Новое Восточное обозрение» выдвигает интересное утверждения о применении Китаем в качестве инструментов экономической дипломатии средств поощрения и принуждения. Так, в целях реализации своих национальных интересов, Китай активно применяет рычаги экономических санкций, тем или иным образом влияя на дальнейшее развитие событий. Одновременно с этим, автор приводится и важное замечание. Замечание опирается на фактические материалы, на основе которых делаются выводы о том, что в большом своем случае Китай стремится к использованию ограниченного экономического наказания для избегания расшатывания мирной обстановки и эскалации конфликта или противоречия. На данный момент, правительство Пекина готово прибегнуть к применению средств так называемого принуждения, только при условии больших вызовов, способных нанести урон национальной безопасности страны, её суверенным правам и прочим базовым национальным интересам страны. В прочих случаях, согласно сегодняшней региональной и международной обстановке, более целесообразным способом реализации внешнеполитических задач является применение экономической дипломатии посредством «мягких» форм её реализации.[[41]](#footnote-41) Во второй статье, главным образом характеризующей отношения Китайской Народной Республики с соседствующими странами, поднимается дискурс об изменениях в характере экономической дипломатии Китая в отношении государств, граничащих с Китаем. Обладая более обширными ресурсами для защиты и реализации национальных интересов, Пекин, встречая проблемы территориального характера, использует рычаги различного вида давления, включая экономическое, для натиска в сторону второго участника конфликта. Однако, наряду с этим, как и в первом исследовании, Яна Валерьевна также констатирует, что успешная реализация Китаем экономической дипломатии имеет место к существованию лишь при условии поддержки «гармоничных» отношений и исключения элементов давления и принуждения.[[42]](#footnote-42)

В связи с тем, что вопрос об одной из главных задач КНР об объединении страны, иными словами решение «тайваньского вопроса» до сих пор остаётся нерешенным китайским правительством. А в последнее время также усиливается тенденция к ухудшению отношений между Тайванем и материковым Китаем. Тем самым, проблема применения принудительных экономических средств является для Пекина важным рычагом для достижения его стратегической цели объединения страны. Исследованию данного вопроса посвящено множество работ (особенно в рамках Центра стратегических исследований в Вашингтоне). В пример возьмём одну из работ тайванского исследователя Министерства иностранных дел Тайваня под названием «The Politics of Mainland China’s Economic Statecraft in Relation to Current Cross-Strait Relations». В своем труде автор пишет о том, что пройдя эволюционный путь развития отношений, Китай на современном этапе начинает активное использование средств своей экономической мощи. Так, если во второй половине XX-го века Пекин ориентировался на применение силовых военных методов в разрешении конфликта (например, 1950-е первый и второй кризисы в Тайваньском проливе). То следует заметить, что на сегодняшний день стратегическое мышление Китая, подкрепленное экономическим успехом страны, меняется в сторону того, чтобы увеличить зависимость Тайваня от материковой части Китая путем «экономического рабства». [[43]](#footnote-43) Ввиду этого, злободневной проблемой Тайваня на данный момент является поиск средств во избежание дальнейшего растущего экономического давления со стороны Пекинского правительства.

Ко второй группе исследователей, придерживающихся позиции описания характера экономической дипломатии как *миролюбивую и гармоничную дипломатию*, исключая любое напоминание о применении Китаем в его экономической дипломатии «негативных» экономических средств в виде санкций и прочих экономических ограничений, относится, как и в первом направлении также ряд крупных представителей. Большую часть из данного круга исследователей, согласно анализу имеющихся материалов об экономической дипломатии Китая, составляют российские и китайские научно-политические деятели (условно представляющиеся в роли защитников имиджа Китая), далее в противоположном меньшем случае - западные специалисты.

Один из крупных китайских специалистов, чьим главным направлением является исследования в области макроэкономики и внешних экономических связей КНР, госпожа Чжу (кит. яз. 竺彩华) в одной из своих работ о новой парадигме экономической дипломатии Китая (кит. яз. «中国经济外交新范式») затрагивает моменты, касающиеся характера экономической дипломатии. Автор в своей работе пишет о следующем. На сегодняшний день экономическая дипломатия Китая требует нового инновационного мышления с современной философией и качественными характеристиками. Начиная с 2014-го года, Китай активно реализует программу, лозунгом которой является «сотрудничество и развитие – это главные стимулы для успешного воплощения в действие великого возрождение китайской нации».[[44]](#footnote-44) Развитие сотрудничества с иностранными государствами представляется в виде стимулирования системы экономической дипломатии Китая. Причем подчеркивается важность развития международных отношений путем пропаганды характера дружественных отношений, направленных только на взаимную выгоду и отсутствие ущемления интересов другого государства в сторону интересов КНР. Подтверждением данного факту служит речь председателя компартии КНР во время официального визита Московского института Международных отношений в 2014 году. Си Цзиньмином было заявлено, что основой задачей новой китайской системы двусторонних и многосторонних отношений будет, в первую очередь, взаимовыгодное партнерство.[[45]](#footnote-45) Взаимовыгодное партнерство в данному русле, означает отсутствие элементов использования негативных экономических средства, а опору на взаимовыгодную помощь и исключительную компромиссность.

Другой китайский исследователь в своей работе, посвященной анализу возрастания экономической мощи Китая, а тем самым и его экономической дипломатии, пишет также о миролюбивом характере экономической дипломатии Китая. [[46]](#footnote-46) Для КНР два элемента: сотрудничество и мир – это главные единые компоненты международной деятельности Китая. В качестве примера автор работы использует высказывание лидера Китая о том, что «китайская нация на протяжении всей своей истории всегда характеризовалась как миролюбивая страна». Китай постоянно и непрерывно стремится к распространению мира, гармонии и порядка в международных отношениях. Китайская нация никогда не предпринимала агрессивные действия для интервенции на территорию другого государства и не вмешивалась во внутренние дела партнеров по двустороннему и международному диалогу. Китайская нация также не принимает логического хода мысли о том, что сильное государство обязательно должно преследовать гегемонистские цели и мотивы, а так же не стремится к узурпации власти на уровне региона или в глобальном масштабе. [[47]](#footnote-47)

Иными словами, большинство китайских исследователей считают, что осуществляя зарубежную экономическую помощь, Китай в свою очередь основывается на отсутствии сопровождения любых политических условий, не вмешивается во внутренние дела стран реципиентов, поощряет право самостоятельного выбора пути развития страны, пропагандирует только взаимное уважение, равенство, взаимовыгоду, уважение прав голоса и не применяет никакие «негативные» инструменты на пути реализации задач экономической дипломатии.

Среди российских видных специалистов, относящихся к данному направлению по «положительному» описанию экономической дипломатии КНР, также можно отнести и Сергея Лузянина. В своей статье о внешней политике Китая и её прогнозе до 2020 года профессор пишет о трансформационных изменениях во внешней политике Китая в связи с возрастающей экономической силой государства (с 2010 года Китай занимает второе место в мире после США по объему ВВП). Среди характерных особенностей внешней политики Китая (а так как экономическая дипломатия является составной частью внешней политики страны, то и особенностей экономической дипломатии Китая) автор выделяет «совместное развитие», «гармоничный мир», «совместная ответственность», «активное участие», а также «глубинные изменения». На основе перечисленных характеристик видно, что экономическая дипломатия, по сути, обладает полностью оттенками «положительного» характера. Одновременно с этим, автор делает и немаловажный вывод. Он заключается в том, что, не смотря на продвижение идеи «гармоничного мира», китайская экономическая дипломатия, встречая проблемы национальной и региональной безопасности, а также вопросы, затрагивающие коренные интересы страны (например, «тайваньский вопрос», «вопрос корейского полуострова» и тому подобное), способна брать в расположение инструменты более жесткого характера.[[48]](#footnote-48)

Проанализировав основные утверждения международных специалистов, основанные на практических действиях китайского руководства, о главных особенностях характера экономической дипломатии Китая в двух направлениях: положительном характере и негативном, возникает возможность, посредством уже имеющейся ранее установленной ими теоретической конструкций (выводов и заключений крупных политологов), сделать авторский подход на теоретическом уровне к описанию характера экономической дипломатии Китая. Суть подхода заключается в рассмотрении экономической дипломатии Китая как сложного и комбинированного феномена с разными характеристиками. Так, при учете описания характера экономической дипломатии КНР необходимо учитывать факты, констатируемые представителями двух основных подходов к его пониманию. Представители первого подхода акцентируют внимание на возрастающую опасность со стороны Китая в виде используемых им средств «поощрения» и дальнейшего «наказания», иными словами экономических санкций и принуждений, создавая тем самым угрозу для страны-реципиента китайской иностранной помощи. Исследователи второго подхода сводятся к мнению, что центральным звеном экономической дипломатии Китая всё-таки являются миролюбивые и дружелюбные идеи. Исследователи обоих направлений сходятся в итоге к тому, что в исключительных случаях, а именно в условиях, когда затрагиваются коренные интересы Китая, применение негативных форм экономической дипломатии Китая является неотъемлемым ее компонентом. Таким образом, характер экономической дипломатии Китая (в целом и других стран также) можно смело квалифицировать как *«характер ограниченной дружественности»*, *причем «ограниченная дружественность» - это не что иное, как дифференцированный подход в рамках текущей работы к анализу международного взаимодействия Китая с другими странами и конфликтов, возникающих между ними, а «ограниченность» - необходимость защиты коренных интересов.*

**Глава 2. Новая ЭД Китая: историческая ретроспектива и современность**

**2.1. Развитие ЭД в контексте истории внешней политики КНР**

Во внешней политике многих стран Китай занимает приоритетное или даже стратегическое место. В связи с тем, что в настоящее время экономическая дипломатия как элемент внешней политики страны с каждым днём имеет всё большее значение в обеспечении экономических интересов и реализации политических целей, а Китайская Народная Республика на практике подтверждает тенденцию к совершенствованию и развитию институтов и форм экономической дипломатии, её главных направлений и элементов, проблема содержания Новой экономической дипломатии Китая принимает особую значимость.

 *Новая экономическая дипломатия Китая – это элемент внешней политики страны, стадийно формировавший свои границы и специфику в последние несколько десятилетий с середины XX века, закрепившийся на прочном базисе в 2012-2013 годах и имеющий на данный момент свои особенные характеристики и направления.*

Рассматривая исторический экскурс формирования новой экономической дипломатии Китая, стоит отметить, что на пути своего становления она прошла несколько этапов. Изучение идеологической базы внешней политики, сложившейся с момента образования КНР и до 1970-ых годов, а также рассмотрение основных векторов и принципов внешней политики, начиная с 1970-ых годов и до сегодняшнего дня, является незаменимым базисом на пути формирования полноценного представления о современном феномене новой экономической дипломатии Китая. Говоря о периодизации становления новой ЭД, стоит отметить, что существуют несколько подходов к её систематизации. Одним из примеров может стать периодизация Капицы Л.М. в труде «Экономическая дипломатия в условиях глобализации». Так, доцент кафедры Мировой экономики МГИМО пишет о следующем. В становлении китайской экономической дипломатии можно выделить два этапа: первый этап охватывает временной промежуток с 1949 по 1979 года. Этот период характеризуется попыткой ускоренного международного признания КНР со стороны других стран (установление дипломатических связей и т.д.). Приоритетным направлением экономической дипломатии Китая на тот момент являлось сотрудничество с СССР и также (в меньшей степени) - с другими странами. Второй этап – с 1979 года и до настоящего времени, в течение которого произошло становление и развития «экономического строительства» страны и переход к складыванию прочных внешнеэкономических связей с международным хозяйством.[[49]](#footnote-49)

В продолжение к идеям подобной периодизации, в пределах текущего исследования, кажется также необходимым изучением хронологического отрезка именно с 1949 года и по настоящий момент. Что обусловлено, в первую очередь, особенностями политической системы КНР, в рамках которой некоторые коммунистические традиции и принципы, провозглашенные ранее, имеют место на существование и сегодня и не могут быть исключены. Так, хотелось бы предпринять попытку к составлению следующей периодизации: *выделению четырех основных этапов зарождения и совершенствования экономической дипломатии Китая сквозь призму истории внешней политики КНР*. *Первый этап охватывает период с начала образования КНР в 1949 году и до конца 1970-ых годов. Второй этап - с 1979 по 2001 гг . Третий этап – 2001 – 2012 гг.. И, Четвёртый - с 2012 г. – до настоящего момента, это тот период, в рамках которого произошло окончательное становление уже новой экономической дипломатии Китая.*

Изучение истоков, принципов и основных особенностей идеологической базы внешней политики Китая, начиная с его образования в первые десятилетия, является незаменимым базисом для формирования общего представления о «строении» новой экономической дипломатии Китая как составной части внешнеполитического и внешнеэкономического процесса страны, на современном этапе. Построение современной основы экономической дипломатии Китая происходило, как говорилось, поэтапно, в зависимости от ряда внутриполитический и внешних импульсов и трансформаций. Процесс образования идеологической основы экономической дипломатии Китая берет своё начало с момента образования Китайской Народной Республики (до 1979 года). В условиях международной политической изоляции в связи с длительным гражданским конфликтом между коммунистической партией Китая и партией Гоминьдан. После победы коммунистов, перед новообразованным государством встала проблема международного признания. Получение признания со стороны международного сообщества в неблагоприятных условиях на тот момент, являлось сложной задачей. Признание могло быть осуществлено лишь за счет выдвижения новой идеологической базы для осуществления между новым Китаем и международным сообществом стандартного, нормализованного сотрудничества и плодотворной коммуникации. Так, как видно, *один из первых прочерчивающихся периодов, в рамках которого произошло зарождение и закладывание концептуальных истоков, представляется в виде промежутка с начала образования КНР в октябре 1949 года и до конца 1979 года.*

 Пять принципов мирного сосуществования, выдвинутые в 1950-ых годах （кит. яз. - «和平共处五项原则»）являются одними из первых критериев, выдвинутыми китайским правительством для исполнения в долгосрочной перспективе сотрудничества с другими странами и мировым сообществом. В основе содержания пяти принципов входят такие утверждения, как:

* взаимное уважение суверенных прав и территориальной целостности;
* взаимная гарантия от интервенции;
* невмешательство во внутренние дела;
* равенство и взаимная выгода;
* мирное сосуществование.

 Пять принципов мирного сосуществования представляют собой следствие поэтапной систематизации и постепенного совершенствования основных принципов внешней политики нового Китая. Еще до момента образование Китайской Народной Республики, в 1949 году 30-го апреля Мао Цзэдун сделал заявление с содержанием о том, что международные отношения между будущим новым Китаем и другими странами будет строиться на основе взаимного равенства и выгоды, взаимного уважения принципа суверенитета и сохранения территориальной целостности. Заявление отражало критерии для установления будущих дипломатических отношений с другими странами, а также носило и функцию базиса для объявления грядущих за этим пяти принципов мирного сосуществования.

 Дальнейшее закрепление принципов во внешнеполитической деятельности Китая нашло свое отражение в международном договоре между Китайской Народной Республикой и Советской Россией. В 1950 году, 14 февраля подписан «Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи между СССР и КНР». Одним из условий договора также являлись такие принципы, как невмешательство во внутренние дела противоположной стороны, взаимное уважение территориальной целостности и так далее.[[50]](#footnote-50) На основе вышеизложенных принципов между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой выстраивался базис для сотрудничества в экономической сфере, а также предоставления *экономической взаимопомощи*, что одновременно и представляет собой принципы экономической дипломатии нового Китая.

 Продолжение закрепления ранее выдвинутых принципов воплотилось и в заявлениях Чжоу Эньлая, являвшегося первым премьером Госсовета КНР начиная с момента образования страны в октябре 1949 года и до середины 1970-х годов, вплоть до его самой смерти. В 1953 году 31-го декабря, Чжоу Эньлай во время официального визита делегации Индии в Китае сообщил, что необходимо стремиться к тому, чтобы двусторонние китайско-индийские отношения были основаны на следующих принципах: взаимное уважение территориального суверенитета, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела, равенство и принципе мирного сосуществования. Так, не смотря на сложность и специфику китайско-индийских двусторонних отношений на тот момент (вопрос приграничных зон, проблема Тибета и т.д.), в 1954 году 29-го апреля между двумя сторонами подписано соглашение о торговле и связях с Тибетским районом. На основе статей договора Индия и Китай согласились о взаимном признание территориальной целостности и прав суверенитета, взаимном ненападении, взаимном невмешательстве во внутренние дела, равенстве и свободе выбора, мирном сосуществовании. Договор 1954 года стал первым документом, в котором официально закрепились все пять принципов международного мирного сотрудничества. Пять принципов мирного сосуществования, также называемые принципами «Панча Шила», стали базой для успешного осуществления экономической дипломатии Китая, одной из целью которого, с экономической точки зрения является развитие региона Тибета, с точки зрения политических мотивов – утверждение сферы влияния нового правительства в данном регионе и закрепления за собой территориальных прав. [[51]](#footnote-51)

 Подробное описание вышеизложенных принципов в текущем параграфе сводится к тому, что, не смотря на частое несовпадение декларируемых принципов с мероприятиями, проводимыми на современном этапе китайским правительством в сфере внешней политики, данные принципы послужили именно важным фундаментом для Пекина на пути становления «благоприятного» или «позитивного» имиджа экономической дипломатии Китая (например, принципы концепции Экономического пояса шелкового пути): использование их элементов в нынешних концепциях подтверждает факт актуальности и результативности благоприятного влияния этой идеологической базы на результаты налаживания тесных связей. Данный факт подтверждает и цель их дальнейшего частого использования после официального декларирования принципов (возможно также с целью «пустить пыль» или завуалировать в некоторых случаях агрессивные средства пекинского правительства).

 Тем не менее, глубина и концептуальная обоснованность пяти принципов получили широкое распространение в международных кругах. Так, далее в 1955 году в ходе проведения международной конференции в Бандунге (Индонезия), принципы «панча шила» были закреплены странами-участниками в её итоговом документе. [[52]](#footnote-52)В результате соглашения, при едином содействии стран Азии и Африки образовался единый фронт по координации движения в защиту от империализма и колониализма, принципы которого действуют до сих пор. В рамках данного исследования, Бандунгская конференция, а далее и организация Движения неприсоединения в лице большей части стран Азии и Африки, а также Китая в статусе наблюдателя, подтверждают тот факт, что закрепленные принципы мирного сосуществования являются важным первоэлементом и основой двустороннего и многостороннего сотрудничества как между странами данных двух регионов и взаимоотношений с другими странами. Таким образом, становится явным причина необходимого использования подобной идеологической основы, как принципы мирного сосуществования в экономической дипломатии Китая по отношению к странам Азии и Африки. Так, еще в 2013-ом году на одном из главных «правительственных» сайтов Китая Женьминь жибао было написано о том, что «китайская экономическая дипломатия Китая направлена на соблюдение общих интересов Китая и мира». В ходе реализации развития современной внешнеэкономической стратегии Китая (а именно Нового Экономического пояса Шелкового пути), в экономической дипломатии Китая проявляются несколько специфичных черт, одним из которых также назвали принцип «взаимная выгода и обоюдный выигрыш», являющийся прямым воплощением принципов мирного сосуществования.

 Использование в дискурсе об экономической дипломатии Китая принципов мирного сосуществования становится, как видно, необходимым, с целью формирования позитивного имиджа экономической дипломатии на тот момент, и достижения определённых успехов реализации целей экономической дипломатии. Так, с момента образования Китайской Народной Республики насущными проблемами являлось строительство стабильной мирной «окружающей среды» для реализации полномасштабных экономических реформ. Для успешного национального экономического развития страны необходимым является обеспечение условий международного устойчивого равновесия, имеющего устойчивую точку своего развития в стабильной обстановке в соседних странах и регионах. Поэтому главной целью экономической дипломатии Китая в период после образования Китая представляет собой налаживание дружественных надежных добрососедских отношений, а также, вместе с этим, формирование безупречного имиджа экономической дипломатии путём декларации определённых принципов.

 Подпромежуток формирования идеологической базы внутри временного отрезка с 1949 по 1979 года можно также представить в виде последующего десятилетия, а именно в 1956-1965 годах, во временном интервале, также называемом «десятилетием волнений и колебаний» внутри Китая. В сентябре 1956 года произошел VIII съезд Коммунистической партии Китая (КПК), который ознаменовал собой начало нового периода в построении международных связей между Китаем и другими странами. Данный отрезок, длившийся вплоть до начала Великой китайской культурной революции, характеризуется в первую очередь ориентацией на развитие и в тоже время неустойчивым политическим климатом внутри страны.

 VIII съезд КПК является одним из главных событий в исторической базе Китая. В рамках съезда было провозглашено окончание периода революционного движения (кит. «革命运动») Китая и начало движения к полномасштабному экономическому развитию. Под руководством внешнеполитического курса КПК Китая, китайское правительство в рамках вышеупомянутых десяти лет способствовало стимулированию внешних связей, поднятие влияния Китая на международной арене, особенно принимало меры по беспрерывному развитию международных отношений между Китаем и странами Азии и Африки.

 Еще начиная с 1950-х годов правительство Китая начало конструировать особенности внешнеполитического курса по отношению к данным странам. Основываясь на активном роспуске дискурса о пяти принципах мирного сосуществования, Китай встал на путь прогрессивного развития и укрепления международных связей. В рамках настоящего процесса, китайское правительство выдвинуло восемь руководящих принципов предоставления Китаем иностранной помощи (основа - ранее принятые принципы мирного сосуществования). В дальнейшем подобное развитие международных отношений между Китаем и странами азиатского и африканского регионов послужило также рычагом для расширения влияния Китая на международной арене. Следует также отметить, что развитие данных международных отношений в течение вышеописанного десятилетия имеет определенную особенность, а именно ту, что предоставление внешней помощи проводилось под лозунгами противостояния Соединенным Штатам Америки (США). Так, например, военный конфликт во Вьетнаме стал одним из первых плацдармов для предоставления полномасштабной экономической и военной помощи противникам империализма.

 Рассматривая данный промежуток формирования идеологической базы экономической дипломатии Китая, стоит обратить внимание на специфическую историческую обстановку, образовавшуюся в тот момент. Выделяя микропериод с 1952 года вплоть до 1956 года, можно проследить процесс «брожения» идей внутри страны, это также иными словами «противоречие» заключалось в первой очереди в неудовлетворении китайским обществом его запросов на ускоренное экономическое развитие страны. Возвращаясь к восьмому съезду Коммунистической партии Китая в сентябре 1956 года, видно, что китайскому правительству к концу данного периода удалось закрепить основные идеологические основы, поддерживающие два главных направления: роль и место Китая в сфере международного взаимодействия, курс внешней политики Китая. Основными постулатами разрешения вопросов в сфере международных отношений Китая стали следующие принципы. Они включают в себя пять принципов мирного сосуществования, ранее утвержденные странами Азии и Африки, нормализацию отношений по строительству совместно с Китаем культурного экономического развития, в сфере внешних связей – пропаганду развития позиций равенства и противостояние так называемому «великодержавному шовинизму» и т.д.

 Начало шестидесятых годов стало особенным период, в результате которого произошло формирование и корректировка курса Китая по стратегическому сотрудничеству с другими странами, а именно со странами Азии и Африки (как уже отмечалось ранее). Основываясь на лозунгах единого фронта, главными действующими силами которого являлось национально-освободительное движение угнетенных стран, регион Азии и Африки представился в образе нового политического центра на международной политической арене, а совместное сотрудничество и взаимодействия по основным вопросам подняло политическое влияние и силу участвующих стран. На этом фоне, в условиях зарождения новой политической силы, Китай предстал в образе главного помощника и экономического спонсора, уделяя одновременно большое внимание развитию кооперации с регионом. Одним из приоритетных идеологических концепций в данном случае стало выдвинутое Мао Цзэдуном еще в 1946 году понятие о «срединной зоне» (кит. «中间地带»). Суть концепции в том, что после окончания Второй мировой войны на мировой политической арене главными действующими силами стали три актора: Америка, Советский Союз и страны-полуколонии. Третья группа акторов разделяется снова на три части - Европейскую, Азиатскую и Африканскую. Это самая третья группа акторов и является срединной или промежуточной зоной между двумя основными игроками США и СССР. Уже в 1950-х годах Мао Цзэдуном снова была упомянута концепция о «срединной зоне», служившая на тот момент рычагом для ускорения динамичного взаимодействия стран, входящих в категорию колоний, полуколоний.

 Начало 1960-х годов характеризуется также развития прежней концепции. Понятие двух промежуточных зон в маоистской идеологии подразумевает под собой разделение мира на две части: - страны Азии, Африки и Латинской Америки, - Европейский регион. В рамках данной маоистской идеологии стоит выделить два принципа или иными словами особенности. Первая особенность состоит в том, что обе части мира находятся в ярком противодействии контроля Соединенным Штатам Америки. Вторая особенность - китайское правительство, проводя строительство тесных дружественных отношений с двумя основными «зонами», продолжило также декларирование пяти принципам мирного сосуществования.

 Продолжая движение в сторону середины 1960-х годов, Китай, отстаивая концепцию «срединных зон», во взаимоотношениях с иностранными государствами начал придавать данной идеологии все более и более стратегическую направленность. Таким образом, идея о «срединных зонах» стала одной из главных руководящих принципов построения международных отношений со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Так, к примеру, Чжоу Эньлай во время визита пяти африканских стран: Ганы, Мали, Гвинеи, Эфиопии и Сомали, выдвинул восемь принципов предоставления Китаем экономической и технической иностранной помощи.

Восемь принципов предоставления иностранной помощи состоят из следующих положений и пунктов:

* экономическая и техническая помощь базируется на равенстве и взаимной выгоде: помощь не может быть рассмотрена как акт одностороннего «дарования», так как она должна быть именно взаимной;
* строго пропагандируется уважение к праву голоса и выбора: абсолютно отсутствуют ограничивающие условия для обеих сторон, не требуется признание за страной-донором, предоставление стране-помощнику определенного признания либо особенных прав;
* на беспроцентных условиях, либо на низких процентных ставках выдаются кредиты для совместного экономического развития стран, а также к пункту срока возврата кредита может быть закреплена пометка об относительно длительном периоде возврата;
* целью предоставления иностранной помощи является в первую очередь поддержка экономического развития страны-донора, а также поощрение выбора пути собственного экономического развития;
* совместное строительство объектов и общая идея инвестиций;
* Китай предоставляет собственную помощь в строительстве, причем основываясь на лучшем качестве услуг и льготных ценах, если предоставленные услуги не соответствуют нормам и требованиям, китайское правительство готово вернуть затраченные финансовые средства стороне, нанимавшей услуги;
* научно-техническая помощь на высоком уровне, доступна инженерным и техническим работникам страны-реципиента;
* поощрение коммуникации специалистов между двумя странами.[[53]](#footnote-53)

 Успешное составление комплекса идеологических мер для предоставления иностранной помощи Китаем странам Азии и Африки стало одним из главных рычагов для налаживания плодотворного дружественного международного взаимодействия и кооперации, а также расширения сферы своего влияния в данном регионе. Подобное совместное сотрудничество и преодоление общих проблем (в первую очередь экономической отсталости), стало стимулом для свободного формирования единых взглядов и воззрений.

 Анализируя исторический фон, также стоит отметить, что Китай, проводя политику противодействия США и СССР в середине и конце 1960-ых годов, реализовывал иностранную помощь в первоочередной цели, как необходимую составляющую сохранения безопасности страны (Война во Вьетнаме, 1965-1974гг., экономическая помощь коммунистическим правительствам в Камбодже, Лаосе). Даже учитывая тот факт, что 60-е годы являются периодом сильного национального экономического упадка, общая сумма затрат по предоставлению услуг и иностранной помощи на тот момент превысила допустимые возможности. Данный факт также ощутимо неблаготворно сказался на экономическом состоянии страны, и по эффекту бумеранга сослал страну к необходимости сокращения предоставления объемов иностранной помощи. Однако, в 1964 году, Чжоу Эньлай также сообщил, что, не смотря на трудности, Китай приложит все силы для расширения экономической помощи нуждающимся странам.

 Далее*,* с 1966 года и вплоть до момента ее окончания в 1977 году, идеологическая система Китая погрузилась в стадию хаоса и упадка. Данное десятилетие понесло за собой огромный ущерб как во внутриполитическом и экономическом положении страны, так и во внешних международных отношениях.

 Так, с 1960 годов и до 1970-ых, в сфере международных связей Китая и его идеологии произошли серьезные изменения. Они включают в себя Советско-китайское охлаждение отношений, а затем и их раскол, что в свою очередь вызвало деформацию прошлой концепции безопасности страны; нормализацию американо-китайских отношений, а также отношений с рядом европейских стран; поднятия политического влияния Китая в бывших колониальных регионах; восстановление статуса постоянного представительства КНР в Организации Объединенных Наций (резолюция от октября 1971 года) и тем самым полноценное вхождение Китая на мировую политическую арену. Ряд глобальных изменений способствовал тому, что Китай в сфере своих международных отношений сконструировал абсолютно новую особенную политическую обстановку, которая привела к выдвижению «освеженной» внешнеполитической идеи – «теории трех миров».

 Ещё в начале 1960х Мао Цзэдун сообщал о том, что на международной политической арене произошли глобальные перемены. Развивая свою прошлую теорию о «срединной зоне», китайский лидер в 1973-1974 годах выдвинул её обновленную версию (например, данная теория была упомянута им во время двусторонних переговоров с представителями государства Замбия в 1974 году, 22-го февраля). В понятии маоистской теории, «три мира» представляют собой мировое разделение на три части: к первой части относятся США и Советский Союз, ко второй части – Европа, Япония, Австралия, Канада и так далее, к третьей – страны Азии, Африки и Латинской Америки (азиатский страны все, помимо Японии отнесены к третьему миру). Выработка теории трех миров, на тот момент, в первую очередь отражала интересы по обеспечению безопасности страны, то есть с одной стороны – это стратегия по обеспечению той или иной международной обстановки (консолидация Китая со странами третьего мира), с другой – складывания блока по противостоянию Советскому Союзу.

 *Следующим условным периодом дальнейшего развития экономической дипломатии Китая предполагается возможным считать 1979 – 2001 года.* На тот момент, в политической жизни Китая произошли большие изменения, для международных отношений страны тоже настал новый этап развития, включающий в себя полномасштабные трансформации и динамичный скачёк в активизации внешних связей.

 Летом 1977 года в ходе XI –го съезда КПК было объявление о двух изменениях: окончании Великой пролетарской китайской культурной революции и начале реализации программы модернизации, как одной из главной стратегической цели китайского общества. Центральным звеном программы модернизации стало экономическое развитие страны. Для обеспечения стабильного процесса осуществления экономической модернизации было решено о приложении всех усилий для поддержания мирного устойчивого международного порядка. Впоследствии, высшее руководство КНР, пройдя долгий собственный путь и получив немалый опыт, выдвинуло новый внешнеполитический курс *независимой мирной дипломатической политики*. В ходе процесса новообразования внешнеполитического курса, Дэн Сяопин, великий китайский реформатор того времени, взяв под собственный контроль внешние связи Китайской Народной Республики. Он заявил о том, что дальнейшее «международное открытие» Китая станет верной опорой скоростному экономическому развитию страны.

Всестороннее развитие внешних связей КНР способствовало благоприятному исправлению состояния региона до уровня стратегической безопасности и стабильности, особенно яркие улучшения произошли в обстановке во взаимоотношениях со странами, соседствующими Китаю. Это в свою очередь привело к тому, что экономические реформы и строительство скоростного экономического развития страны были благоприятно снабжены существующими на тот момент внешними условиями. Китайское правительство, пройдя накопление успешных международных дипломатических мероприятий с отдельными странами, воздвигло базис для формирования и утверждения крепких хороших дружественных двусторонних отношений, а проведя ряд результативных действий в сфере многосторонне дипломатии – расширило международное пространство для развития китайской экономики. Расширение международного пространства включает в себя:

* прокладывание широкого пути к мировому рынку;
* приобретению научно-технических инноваций;
* возможное получение внешних прямых иностранных инвестиций;
* международная кооперация по научному, культурному и образовательному обмену и так далее.

 Беря государственные интересы в основу, Китай стал реализовывать свою обновленную программу по внешним связям. Начиная с XI го съезда КПК, все внешнеполитические связи были ориентированы на служение государственным интересам страны – а именно экономике страны (кит. яз. - «外交为国家利益服务 - 就是为经济服务»). Служение экономике страны стало той особенной характеристикой внешней политики Китая, сохранившейся и на сегодняшний день.

 С весны 1978 года отмечен яркий рост количества официальных визитов представителей Китайской Народной Республики в зарубежные страны, что означает одновременно с этим, активизировалась и экономическая дипломатическая деятельность Китая. Так, например, в 1978 году начались исследовательские иностранные мероприятия китайской делегации в пяти странах Западной Европы, в результате составлен подробный доклад о текущем положении. В январе 1979 года Дэн Сяопин с официальным визитом посетил Соединенные Штаты Америки. Все перечисленные международные мероприятия сделали незаменимый вклад в отношении понимания Китаем основных международно-политических тенденций и впоследствии - корректировку и совершенствование внешнеполитического курса КНР.

Так в следствии раннее изложенных причин и условий, в 1982 году на официальном собрании правительственных кругов КНР было представлено заявление о дальнейшем обновлении внешнеполитического курса. Новый внешнеполитический курс главным образом представился в виде трех основных стратегических направлений или задач китайского общества: - форсировать модернизацию страны, - реализовать воссоединение государства, - поддерживать международную стабильность и мирное положение. Среди всего этого центром является – экономическое строительство. В официальном докладе китайского правительства по внешнеполитическому курсу также говорилось о следующем:

* Внешняя политика Китая проводится независимо и самостоятельно (кит. яз. – «独立自主»);
* Китай защищает международный миропорядок (кит. яз. «维护世界和平»);
* Китай поддерживает развитие международных двусторонних и многосторонних отношений на основе пяти принципов мирного сосуществования (кит. яз. «在和平共处五项原则的基础上发展同其他国家的关系»);
* Китай упорно придерживается к сотрудничеству со странами третьего мира (кит. яз. «坚决同第三世界站在一起»).[[54]](#footnote-54)

 Данные направления внешней политики Китая решили в долгосрочной перспективе проблему содержания международного взаимодействия Китая с другими странами. Конец 1980-х годов отмечен положительными тенденциями в налаживании двусторонних отношении, а именно с Советским Союзом. После двусторонних компромиссов и нормализации советско-китайских отношений, Китай выбрал путь стратегического следования развитию по Советскому образцу, вставая тем самым на путь к «присоединению одной из сторон» (кит.яз. – «一边倒»).

 Конец 1980-ых годов также отмечен тем, что международным отношениям между Китаем и странами третьего мира по-прежнему отдавалось довольно большое значение. Следую непрерывным изменениям и трансформациям во внешней политике Китайской Народной Республике, принципы и идеологические основы, на основе которых быстрыми темпами развивались отношения между данными странами, также находились в постоянном обогащении и совершенствовании.

 Уделение большого внимания сотрудничеству со странами третьего мира превратилось в одну из главных составных частей нового внешнеполитического курса Китая. Объяснение данному выбору можно представить в нескольких причинах. Во-первых, - в общности наличия «тернистого опыта» в развития своей страны и таким образом необходимости выполнения схожих задач перед экономическим строительством, во-вторых, - единый исторический путь развития: защита от интервенции и противостояние бывшим колониальным державам.

 Анализ сущности принципов международного сотрудничества между Китаем и странами третьего мира, а также их исторического развития, является незаменимым составляющим для понимания современной экономической дипломатии Китая, ее целях и особенностей. Говоря обобщенно, на тот момент существовало несколько особенностей в направлении сотрудничества со странами третьего мира. Во-первых, процесс развития в странах третьего мира является значительным событием, бывшие колонии и полуколонии, представляя собой, единый фронт по противоборству империализма, получили возможность образовать новую политическую платформу для защиты своих собственных государственных интересов и суверенных прав. Китай причисляет себя в категорию стран третьего мира, поэтому развитие двусторонних и многосторонних отношений с другими странами третьего мира – это главное направление внешнеполитического курса Китая. В дальнейшем китайское правительство также отдавало немаловажное значение обогащению партнерской базы и совершенствованию принципов сотрудничества. Во-вторых, немалое количество стран третьего мира стоят перед необходимостью защиты безопасности страны, сохранения территориальной целостности, предотвращения иностранной интервенции и так далее. Китай, пропагандируя стремление к конструированию стабильного мирного международного порядка, поддерживает также стремление стран третьего мира к выбору собственного пути развития и реализации прав суверенитета без вмешательства иного иностранного империалистического государства. В-третьих, развитие стран третьего мира вступило в то время уже в его новый этап – этап построения национального хозяйства. Стремясь к скоростному изменению положения экономической отсталости, страны третьего мира встали также на путь собственной экономической модернизации, однако встретив так называемые внешние неблагоприятные импульсы (в виде неравноправных условий на международной политической и экономической аренах), активизировали усиление равноправного мирного взаимодействия среди таких же других стран третьего мира. В данных условиях, Китай является главным помощником и инициатором по созданию нового международного порядка, в рамках которого возможно строительство плодотворного экономического и политического взаимодействий на основах принципов взаимной выгоды и равенства, достижение практических результатов, многообразия, совместного развития. Таким образом, совместное развитие стран третьего мира требует тесного технического и экономического взаимодействия, предоставления взаимной экономической и другой помощи. В-четвертых, ища дополнительную почву для сотрудничества, Китай во взаимоотношения со странами третьего мира также запускает «мягкую силу» - декларирует принцип невмешательства во внутриполитические дела (хотя, в действительности часто применяет и обратные принципы). В-пятых, Китай также считает, что между странами третьего мира отсутствует столкновение фундаментальных интересов. Однако, на основе исторического опыта, между некоторыми странами третьего мира также происходили некоторые противоречия. Например, территориальные споры, вооруженные конфликты. В отношении данной ситуации, Китай стремится к тому, чтобы сотрудничество базировалось на взаимной уступчивости и взаимопонимании.

 В дополнение к этому, новый период во внешних связях Китайской Народной Республики вступил в этап своего всестороннего развития, структура китайских международных отношений также потерпела глубокие изменения. Различные уровни и виды внешних связей, - все оказались втянуты в трансформационную сеть. В процессе многовекторного развития, разного рода причины и условия оказали друг на друга взаимное действие и взаимное стимулирование. Говоря в общем, внешние связи Китая со странами третьего мира утвердились как закладной брус китайских международных отношений. В практическом пути реализации внешних связей со странами третьего мира, двусторонние и многосторонние отношения можно рассматривать на двух уровнях.

Первый уровень заключается в развитии международных отношений с соседствующими странами. Рассматривая данный вопрос с точки зрения идеи геополитической науки, следует сказать, что международная обстановка в соседних регионах и странах занимает важную роль во внешнеполитическом курсе любой страны. По мере того как происходят качественные преобразования во внешнем курсе политики Китая, китайские отношения с соседствующими странами также получают стимул для их дальнейшего развития. В рамках данных изменений, многосторонние и двусторонние отношения со странами третьего мира, территориально граничащие с Китаем, получили побуждение для их совершенствования и укрепления. Так, например, в регионе Северо-Восточной Азии, Китай, начиная с 1980-ых годов, встал на путь налаживания отношений с Внешней Монголией. Уже в конце 1980-ых годов восстановил и нормализировал двусторонние связи. В регионе корейского полуострова – укрепление двусторонних отношений с Северной Кореей: начало 1980-ых также пик двустороннего сотрудничества на высшем уровне, поиск способов решения вопросов в азиатском регионе и консолидация интересов двух стран. В Юго-Восточной Азии, многосторонние отношения со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) также имеют немаловажное значение. На этом основании, правительство Китая в течение нескольких месяцев выдвинуло четыре главных принципа во взаимоотношениях со странами АСЕАН. Четыре принципа включат в себя:

1. следование пяти принципам мирного сосуществования (кит.яз. «遵循和平共处五项原则»);
2. в любых условиях поддерживать противодействие гегемонизму (кит.яз. «反对霸权主义»);
3. в сфере экономического сотрудничества основываться на равенстве и взаимной выгоде, совместном строительстве (кит.яз «在经济关系中坚持平等互利和共同发展»);
4. в международных делах стремиться к независимости и самостоятельности, взаимному уважению, тесному сотрудничеству, взаимной поддержке (кит.яз. «在国际事务中遵循独立自主，互相尊重，密切合作，互相支持»).[[55]](#footnote-55)

 В регионе Южной Азии, китайско-пакистанские, китайско-бангладешские, китайско-непальские отношения находятся в стабильном развитии. В данном временном промежутке, китайская умелая внешняя политика в Южной Азии стала также стимулом для нормализации индийско-китайских двусторонних отношений. В 1979 году официальная делегация из Китая посетила Индию, что означало полное восстановление внешнего взаимодействия на высшем уровне (ранее раскол отношений произошел вследствие территориальных противоречий, в 1960-ых индийско-китайский пограничныйконфликт и так далее.).

 Второй уровень – развитие двусторонних и многосторонних отношений с другими странами третьего мира (не соседствующими Китаю). Двумя доминирующими регионами являются Африки и Латинская Америка. В сфере формирования международных отношений между Китаем и странами Африки, правительство Китая выдвинуло следующие идеологические принципы: равенство и взаимная выгода, достижение практических результатов, многообразие, совместное развитие и другие.[[56]](#footnote-56) Выдвижение Китаем данных принципов внешней политики в первую очередь отражает переходные процессы в национальной стратегии Китая. Во взаимоотношения со странами Латинской Америки, китайское правительство около 1983 годы представило такие принципы, как «мир и дружба», взаимная поддержка, равенство и взаимная выгода, совместное развитие. На основе изложенных принципов правительство Китая продолжило осуществление экономической дипломатии в форме предоставления кредитов, научно-технической помощи, в целом руководствуясь стимулированием взаимного тесного сотрудничества и развития.

 Внешняя политика Китая в отношении стран третьего мира – это одна из составных частей общей внешнеполитической деятельности Китая, под установкой которой она развивается в разные промежутки времени. Например, в 1980-ом году правительство Китая укрепило позиции по противостоянию «великодержавному гегемонизму», поэтому в процессе развития двусторонних и многосторонних отношений со странами третьего мира важную ступень занимает принцип совместного противоборства истокам великодержавности. Одно из заявлений китайского правительство в 1983 году было о том, что великодержавный гегемонизм это не что иное, как проведение внешней агрессии в отношение к другим странами. Рассматривая ту или иную страну как источник великодержавного гегемонизма, в учет не следует брать качественные и количественные характеристики государства: население, площадь, силу и т.д. В этой связи, в рамках ООН отдельной категорией многостороннего сотрудничества Китая стала также политика по предотвращению вооруженного военного вмешательство извне, и любой иностранной интервенции.

 Стоит отметить происходившие дальнейшие глобальные международные изменения на тот момента (распад СССР, окончание холодной войны и распад биполярной системы международных отношений). Негативные внешние импульсы, инициированные несбалансированным и неустойчивым международным порядком, оказались сильным фактором, пошатнувшим планомерное экономического развития КНР, а также устойчивость внешних связей Китая. Уже с 1992-го года правительство Китая в построении внешнеполитических задач ориентировалось на создавшиеся на тот момент новые принципы и закономерности.

 В ходе беспрерывной китайской модернизации, а также проведения политики реформ и открытости, в сфере международной деятельности Китая произошел резкий скачок. К времени окончания холодной войны Китай продолжил путь следованию прежних реформ и трансформаций. Встретив изменение в международном порядке, КНР, устанавливая свой внешнеполитический курс, а также ведя дела в сфере международных отношений, встал перед необходимостью следования двумя основными принципами.

Первый принцип – это «успокоение» (кит.яз. «冷静»), что означает «спокойно наблюдать, твердо стоять на ногах, трезво решать проблемы и так далее ( кит. яз. «冷静观察，站稳脚跟…»). Проведя большее время в условиях холодной войны и противостоянии двух блоков, Китай находился в состоянии неизвестности будущего положения дел, поэтому принял политику «отхода в сторону и выжидания». Второй принцип тесно связан с первым и является правилом о скрытии своих способностей и выжидания своего часа (кит. яз. «韬光养晦»). Не выдвигаться в лидеры - а спокойно оставаться в тени (кит. яз. «善于守拙，绝不当头»)– стало одним из главных руководств Китая на тот момент.[[57]](#footnote-57)

Важным моментом во временном периоде после окончания холодной войны стоит считать возникновение новых особенностей в регулировании международного порядка в районах и странах, прилегающих к Китаю. В связи с тем в окружающих Китай странах также произошла череда перемен (как распад Советского союза и образование ряда новых независимых государств-соседей – а именно пять новых государства в районе Северо-Западного Китая), перед Китаем образовалась явная опасность. Беспокойное положение формировалось за счет нестабильной обстановки в данных странах: экономический и финансовый кризисы, проблема беженцев и вопросов национальностей, контрабандная торговля и так далее. Все перечисленные факторы тем или иным образом повлияли на положение и состояние национальной безопасности КНР, что в свою очередь требовало срочных действий по совершенствованию системы двустороннего и многостороннего взаимодействия и сотрудничества с соседствующими странами.

Международные отношения с пятью новообразованными странами Центральной Азии: Казахстаном, Узбекистаном, Киргизстаном, Туркменистаном и Таджикистаном стало также одним из самых главных направлений по внешней политике Китая вплоть и до сегодняшнего дня. В 1992-ом году китайское официальное правительство по делам внешней торговли посетила пять перечисленных государств, что означало собой вступление на путь нового сотрудничества на высоком уровне.

После установления дипломатических отношений с пятью странами Центральной Азии, отношения Китая с каждой отдельной страной вступили в фазу скоростного развития. Так, уже в 1994-ом году правительство Китая выдвинуло несколько идеологических принципов, на основе которых предлагалось наладить тесные связи взаимодействия. К четырем главным принципам относятся следующие пункты:

1. добрососедские отношения и мирное сосуществование;
2. взаимовыгодное сотрудничество, совместное процветание;
3. уважение выбора каждой страны;
4. поддержка самостоятельности и независимости, стабильности региона.[[58]](#footnote-58)

 Основным камнем преткновения между данными странами оставались нерешенные территориальные вопросы, однако в середине и конце 90-ых годов было заключен ряд двусторонних договоров о решение обновлении границ между странами данного региона. Например, в 1994-ом году между Казахстаном и Китаем, в 1999-ом году с Таджикистаном и так далее.

 Таким образом, после окончания холодной войны китайское правительство встало на путь всестороннего развития добрососедских отношений как его главного внешнеполитического курса в отношениях с прилежащими регионами. Уже к концу 20-го века международная обстановка в окружении Китая сформировала свое стабильное и мирное длительное существование, которое сохраняется и до сегодняшнего дня. Одновременно с этим, ярко прослеживается и ориентация на активизацию своей роли в процессе формирования международной системы путем нацеленности участи в региональных и международных организациях.

*Третий важный период в закладывании основ Новой экономической дипломатии Китая – это 2001 – 2012 года.* К заметным успехам и главным направлениям данного периода относится, прежде всего, присоединение к Всемирной Торговой Организации (ВТО) в декабре 2001 года и дальнейшая адаптация экономики страны согласно принципам ВТО. Укрепление позиций Пекина на международном рынке, сопровождалось и рядом проблем (например, тарифные барьеры и ограничения). В связи с этим, необходимой повесткой дня стала направленность на адаптацию к условиям международного экономического порядка в рамках ВТО. Так, как пишет Капица, уже в сентябре 2004 года во время Рабочего совещания Министерства Коммерции КНР было выдвинуто несколько приоритетных задач внешнеэкономической политики. К ним относятся:

* досрочное получение статуса рыночной экономики;
* интенсивное создание зон свободной торговли;
* противодействие имеющемуся торговому протекционизму;
* активизация объёма экспорта товаров и услуг;
* анализ и поиск источников поступления иностранных инвестиций;
* развитие доступа к высокотехнологичным продуктам и технологиям;
* создание условий для получения зарубежного опыта местным специалистам;
* расширение предоставления помощи развивающимся странам. [[59]](#footnote-59)

В результате заручившегося фундамента, Китай активно начинает включаться в процессы региональной и международной интеграции, проводит политику увеличения своего политического влияния в Азии.

С приходом к власти нового китайского руководства в лице Си Цзиньпина в 2013 году четко начали утверждаться формы Новой экономической дипломатии Китая, это представляет собой *последний фундаментальный период закладывания особенностей Новой экономической дипломатии (с 2012 год по настоящий момент).* Так, летом 2013 года, Ван И в своей речи на Международном форуме мира в Пекине обозначил главные приоритетные направления современной внешней политики Китая:

* строительство отношений нового формата между крупными странами – основными активными акторами современных международных отношений;
* создание мирно и благоприятной обстановки с соседними странами;
* развитие отношения с другими развивающимися странами на взаимовыгодной основе;
* дальнейшее продвижение политики реформ и открытости;
* активное участие в формировании нового международного порядка и участие в региональных и глобальных организациях;
* следование принципам ООН и международного права;
* защита прав китайских граждан в стране и зарубежом.[[60]](#footnote-60)

 В продолжении к этому направлению, стоит отметить приверженность к активному налаживанию «добрососедской» дипломатии, в целях которой налаживание благоприятных отношений со странами, соседствующими Китаю, представляется главным фактором на пути дальнейшего развития страны. В 2013 году развивая так называемую «периферийную дипломатию», Китай наращивает объемы своей дипломатической и политической активности путём создания новых интеграционных объединений, к примеру, Экономического пояса шелкового пути XXI века.

 Итогом анализа вышеизложенных данных, а именно основных принципов внешней политики с 1949 года и до 2013 года, её главных стратегических направлений может стать вывод о предполагаемых особенностях и принципах Новой экономической дипломатии, вобравшей в себе, как кажется, большинство идейных воззрений периода до 1979 года и являющейся общим представление многолетнего опыта поэтапной трансформации внешнеполитических направлений. Так, во-первых, весь процесс формирования современной экономической дипломатии Китая, дозволяется условно разделить на два периода: пассивный и активный. В рамках пассивного периода (с 1949 по 2000 года) в условиях поиска международного признания, затем укрепления связей происходили первые попытки реализации экономической дипломатии (вначале экономическая помощь в военных конфликтах на территории региона, затем предоставление многовекторной иностранной помощи развивающимся странам третьего мира в виде кредитов, инфраструктурных инвестиций и так далее). Активный период (с 2000 года по настоящее время) в ходе которого правительство Китая с традиционных форм дипломатических и экономических мероприятий перешло в динамичное использование международно-институциональных структур (вступление в ВТО, создание под собственной эгидой региональных объединений – Экономический пояс шёлкового пути).

 Во-вторых, согласно проведённому контент-анализу всех предоставленных декларируемых принципов, замечено, что китайское правительство склонно к чрезмерной идеалогизации и искажению истинных средств и принципов своей экономической дипломатии. Наибольшую частотность получают распространение таких категорий, входящих в разрез с реалиями, как миролюбивость, гармоничность, взаимовыгода и так далее. В дополнение к этому, одним из главных моментов, являющимся актуальным и на современном этапе, а также выделяющих их среди других, является стремление Китая теоретически сузить или вовсе исключить политическую составляющую своей экономической дипломатии. Так, на одной из первых страниц Белой книги Китая о предоставлении иностранной помощи от 2013-го года, Китайская Народная Республика заявляет о следовании принципу отсутствия прикрепления любых политических условий (кит.яз. «中国提供对外援助，坚持不附带任何政治条件»). [[61]](#footnote-61) В продолжение данной идеи стоит отметить и то, что после окончания Великой китайской культурной революции в перечисленных ранее данных не раз говорилось об использовании экономической дипломатии Китая в качестве служения экономике Китая (кит. яз. - «外交为国家利益服务 - 就是为经济服务»). Не смотря на это, данный факт вступает в яркое противоречие с уже происшедшими историческими событиями и международными действиями Китая. Примером несоответствия декларируемых принципов и действительности, а также наличие существования именно характера «ограниченной дружественности», а не полной гармонии и миролюбивости, становятся агрессивные действия Китая в ходе решения территориальных споров с Филиппинами, Вьетнамом, Японией и так далее.

 В-третьих, исследуя историографию и события проблемы, возможным предполагается выдвижения тезиса о том, что Новая экономическая дипломатия склонна к конфронтации с другими крупными державами, иными словами предоставление экономической помощи и проведение всякого рода дипломатических мероприятий под эгидой Пекина часто имеет характер противостояния (создание единого фронта из стран-реципиентов для противодействия стране-конкуренту). К примеру, беря временной отсчет с момента образования Китая и до настоящего времени, в сфере внешней политики КНР и её экономической дипломатии всегда имела место быть тенденция к созданию политических блоков и организации или поддержки единого фронта по противодействию той или иной концепции либо государству. Образцом данного характера международного поведения может служить создание блоков противостояния СССР или США, составление комплекса частных принципов о тесном взаимодействии со странами третьего мира, беря в расчет общность исторического развития и общий путь дальнейшей модернизации, а также разработку нового международного порядка для развивающихся стран.

 В-четвёртых, рассматривая основных партнёров по сотрудничеству в сфере проведения экономической дипломатии, прослеживается тенденция к существованию, как многовекторного, так и традиционного подходов, проявляющиеся в разных объёмах. Многовекторный, менее объёмный подход, охватывает направление по трансформации внешнеполитического курса к уровню всестороннего подхода: стремление к сотрудничеству, не только с развивающимися, но и с развитыми странами (в первую очередь, с целью получения инноваций и технологий). Традиционный подход, в большей степени, представленный в сфере экономической дипломатии опирается на историческую приверженность традиционным партнёрам (развивающиеся страны и прочие страны третьего мира): в немалой степени, представленные в лице соседних Китаю стран (иначе переферийная экономическая дипломатия).

Все вышеизложенные характеристики являются той отправной точкой на пути базисной познания Новой экономической дипломатии. Новая экономическая дипломатия, собирая в себя вышеизложенные характеристики, ярко представляется посредством её главного современного направления – концепции «Одного пояса – одного пути».

**2.2. «Один пояс и один путь» как основное направление новой экономической дипломатии КНР**

С момента начала образования Китайской Народной Республики, минуя эпоху китайской модернизации и экономической реформы политики открытости, Китай прошел ряд этапов по становлению собственной специфики экономической дипломатии. Так, одним из главных современных направлений Новой экономической дипломатии является концепция «Один пояс – один путь». Внешнеэкономическая концепция Китая «Экономический пояс Шелкового пути» стала важным импульсом для развития страны, поддержания и расширении её экономического и политического потенциалов, одновременно с этим одним из главных элементов современной экономической дипломатии Китая. В начале сентября 2013 года Председатель Китайкой Народной Республики Си Цзиньпин, выступая с речью в Университете Назарбаева, Астана, выдвинул данную инициативу, главным образом включающую в себя два основных направления: Морской и Сухопутный пути.[[62]](#footnote-62)

Проект сухопутного «Экономического коридора Шелкового пути», являющийся основным объектом данного параграфа, нацелен на две составляющие. В первую очередь, во внешнеполитической и экономической сферах - на укрепление двусторонних отношений сотрудничества, содействие стабильному развитию региона, во внутренней политике – на устранение уровня экономического разрыва между западной и восточной частями страны. В рамках реализации уже относительно новой экономической программы Китая, произвелось начало работы по следующим векторам:

Укрепление:

* политической коммуникации;
* транспортной системы;
* взаимодействия в области монетарной политики;
* системы беспрепятственной и свободной торговли;
* межкультурного общения.[[63]](#footnote-63)

О важности нового экономического направления свидетельствует тот факт, что обе концепции были упомянуты в программном документе 3-го пленарного заседания ЦК КПК 18-го созыва, прошедшего в середине ноября, 2013 года, в Пекине. Так, в Главе № 7, пункте № 26, говорится о следующем. С целью развития общего благосостояния страны, преодоления экономического разрыва между развитыми городами восточной части Китая и отсталыми регионами на западе, активизации потока иностранных инвестиций и создания сети международной транспортной системы, сосредоточенной на территории государства, планируются форсированные работы по реализации планов «экономический пояс Шелкового пути» и «Морской шелковый путь».[[64]](#footnote-64)

 Основываясь на данных, размещенных на официальных сайтах государственных онлайн-изданий Китая до 2014 года, можно сделать вывод о том, что пока нет единого согласованного маршрута, по которому будет проходить «Новый Шелковый Путь». Общее представление о формировании экономического пояса можно сложить, опираясь на последние двусторонние соглашения между Китаем и странами Центральной Азии и развитие областей их сотрудничества (например, строительство транспортной сети: железные дороги, автомагистрали, мосты; соглашения в области торговли и межкультурных связей). Подтверждением данного факта может служить высказывание посла КНР в Казахстане Лэ Юйчэна. Дипломат отметил, что создание «Экономического пояса Шелкового пути» находится сейчас лишь на первоначальной стадии, и одна из главных задач в данном случае - расширение сотрудничества в области коммуникации и транспорта.[[65]](#footnote-65) Однако, начиная с 2015-го года, ярко прослеживается путь на развитие многовекторной географии проекта. Так, в официальном документе от марта 2015 года, в котором говорится об основных планах и мероприятиях по развитию Нового шелкового пути, точно описывается текущая зона распространения программы. Первый путь через Центральную Азию, Россию к Европе (Балтийскому морю). Второй путь через Центральную Азию, Западную Азию к персидскому заливу и Средиземному морю. И третий, через Юго-Восточную Азию, Южную Азию к Индийскому океану. [[66]](#footnote-66)

В рамках официального турне председателя КНР Си Цзиньпина в страны Центральной Азии, был подписан ряд двусторонних соглашений. Казахстан стал одним из первых государств, которые посетила администрация Китая. Именно там (7 сентября 2013, речь Си Цзиньпина в Университете Назарбаева) были провозглашены основные стратегические направления внешнеэкономической политики Китайского руководства. В ходе переговоров было подписано свыше 20 контрактов. К наиболее важным из них можно отнести соглашения в энергетической сфере:

* приобретение доли в Кашаганском проекте (CNPC . Китай – 8.33 %);
* открытие нового Нефтеперегабатывающего (НПЗ) завода в Казахстане;
* старт совместного проекта между Китаем и Казахстаном: газопровод «Бейнеу-Бозой» (экспорт природного газа в Китай).[[67]](#footnote-67)

Во время дальнейшего визита председателя ЦК КПК 11-го созыва в Кыргызстан и Туркменистан были подписаны двусторонние соглашения о стратегическом сотрудничестве (ранее, в мае 2013 года – с Таджикистаном, в июле 2012 – с Узбекистаном). Говоря об экономической сфере, необходимо упомянуть следующие направления двустороннего сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии. Больший процент составляет взаимодействие в таких областях, как энергетика и транспортная инфраструктура: соглашение о поставке газа и нефти из Туркменистана в Китай и строительство новой ветки поставок (поток из газового месторождения «Галкыныш»),[[68]](#footnote-68)развитие проекта строительства железнодорожной магистрали «Китай - Киргизия - Узбекистан». В продолжение к этому, в настоящее время Китай подписал свыше 10-и региональных двусторонних соглашений со странами Центральной Азии об автомобильных перевозках.[[69]](#footnote-69)

 Наряду с расширением внешнеэкономического и политического сотрудничества с соседними странами, важным моментом, как уже говорилось ранее, является нацеленность на развитие отсталых и малоразвитых регионов Китая. К данным регионам относится, прежде всего, Синьцзянь-Уйгурский и Нинся-Хуэйский автономные районы, а также провинции Шэньси, Гансу, Цинхай.

Инициатива создания «Экономического пояса Шелкового пути», выдвинутая председателем Си Цзиньпином, поддержана лидерами данных районов, которые в след за этим уже начали активные действия в этой сфере. Депутат Всекитайского Собрания Народных Представителей Китай (ВСНП), Председатель провительства Синьцзян-Уйгурского автономного района, заявил, что совместное создание «экономического пояса» предоставит СУАР возможность развить их регион, выдвинуть экономику КНР на новый уровень.[[70]](#footnote-70) На последней сессии ВСНП 12-го созыва члены правительств западных районов Китая внесли свой проекты и предложения по развитию своих округов. Так как данные субъекты страны обладают рядом преимуществ, такие как, запасы ресурсов, выгодное географическое положение и большой экономический потенциал, то развитие экономической сферы будет продвигаться в разных направлениях. Перечислим некоторые из них: развитие промышленности по производству строительных материалов (СУАР, экспорт в страны Средней Азии)[[71]](#footnote-71), поставки говядины и баранины (СУАР, экспорт в страны СА)[[72]](#footnote-72), запуск скоростной железной дороги «Ланьчжоу – Урумчи» (конец 2014 года)[[73]](#footnote-73) и другие.

«Новый Шелковый путь» открывает перспективы для стран Евроазиатского региона объединиться в более прочную сеть экономического сотрудничества. Так, с начала объявления концепции был проведён ряд мероприятий, направленных на развитие и совершенствование данного проекта. К примеру, на первой стадии китайская сторона провела череду форумов, конференций, посвященных открытию и началу воплощения новой экономической концепции. Так, летом текущего года в Пекине открылся форум мозговых центров 12 стран «Строительство и перспективы Экономического пояса Шелкового пути», в рамках которого ученые и исследователи из разных стран обменялись информацией и обсудили значение Экономического пояса.[[74]](#footnote-74) Более 100 экспертов из 23 стран мира приняли участие в Международной конференции, приобщенной созданию нового «Шелкового пути». Итогом данной встречи стало выдвижение основных концепций, по которым будет происходить строительство «экономического пояса». Как уже говорилось ранее, это – политическая коммуникация, транспортное сообщение, свободная торговля и денежное обращение, тесная связь народов.[[75]](#footnote-75)

Несмотря на то, что ряд исследователей считает: на практике проект реализуем только через несколько лет, так как остро стоит вопрос в неразвитости Западных регионов Китая и не решена проблема религиозного экстремизма, сепаратистских движений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Китай на данный момент уже добился многих результатов в строительстве нового экономического пути и его инфраструктурного обеспечения. Так, при усилии Китая, за последние несколько лет значительно усовершенствована транспортная система в рамках экономического пояса. В первую очередь ведутся работы по восстановлению Северного потока «Шелкового пути» и «соединению» разных регионов страны. Железнодорожными путями связаны восток и запад Китая (Цинхай-Тибетская железная дорога, Высокоскоростные пассажирские линии Сюйчжоу- Ланьчжоу, Шанхай-Ухань-Чэнду, Шанхай- Куньмин). Общая протяженность высокоскоростных железных дорог, связывающих все части Китая достигает 7 000 км. Также необходимо отметить и размеры строительства трубопроводов для транспортировки энергетических ресурсов. Газопровод Туркмения–Китай и его часть Казахстан – Китай. 21 мая 2014 года между Российским газовым холдингом «Газпром» и китайской государственной нефтегазовой компанией подписан договор купли-продажи природного газа с поставкой по восточному маршруту.[[76]](#footnote-76) Срок соглашения установлен на 30 лет, стоимость контракта – 400 млрд. долл.

Экономические отношения между Китаем и странами Центральной Азии настолько глубоки, что Китай становится одним из самых главных и активных инвесторов, финансовых спонсоров региона. Китай и его партнеры, в свою очередь, имеют определенные интересы в развитии двустороннего сотрудничества. Так, среди всех сфер экономики, наиболее важным направлением для Китая является импорт энергоресурсов (газа и нефти). Так, в одном из последних выпусков газеты «ЖеньМиньЖиБао» от 22 сентября 2014 года, говорится о том, что Таджикистан и Китай выходят на новый этап экономического взаимодействия и получают выгоду от совместной работы (поставки природного газа из Таджикистана, подписан договор о строительстве новой ветви газопровода в Китай). [[77]](#footnote-77) На основании статистики 2012 года, Китай импортировал 45.2 миллиардов кубометров природного газа, из них 20 млрд. приходятся на страны Центральной Азии.

Поэтому, ожидается, что «Экономический пояс Шелкового пути» позволит увеличить экономические связи между странами, входящими в экономический пояс, развить инвестиционные возможности региона и на взаимовыгодных условиях поднять их благосостояние.[[78]](#footnote-78) В связи с этим, продолжаются активные действия в сфере реализации дальнейших программ и планов в рамках текущей экономической концепции. Так, в марте 2015-го года объявлено о «Продвижении практических мер и подходов к совместному строительству экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го века».[[79]](#footnote-79)Видение необходимых действий китайским правительством согласно данному документу предоставляется в восьми частях:

1. современная обстановка/фон (кит. яз. «时代背景»);
2. принципы совместного строительства (кит. яз. «共建原则»);
3. идейные рамки (кит. яз. «框架思路»);
4. опорные точки сотрудничества (кит. яз. «合作重点»);
5. механизм сотрудничества ( кит. яз. «合作机制»);
6. состояние открытости каждого региона Китая (кит. яз. «中国各地方开放态势»)
7. практические действия страны (кит. яз. «中国积极行动»)
8. создание хорошего будущего для проекта (кит. яз. «共创美好未来»).

Современный фон или внешняя международная среда для экономической дипломатии Китая в лице Нового пояса – Нового пути характеризуется наличием ряда сложных преобразований и проблем: продолжающееся влияние международного финансового кризиса, слабая перспектива развития международного инвестиционного климата, многостороннего торгового взаимодействия. Совместное строительство Нового шелкового пути – это соответствие текущим процессам многополярности, глобализации, культурного разнообразия и так далее. Таким образом, создание общего духа регионального сотрудничества – это путь поддержания и преодоления нынешнего истощенного состояния международной экономической системы.

 В связи с тем, что экономическая дипломатия Китая должна в правовом аспекте быть ограниченна тем комплексом международных институциональных мер, в рамках которых происходит международное взаимодействие государств. То целесообразным становится факт о том, что среди наиболее важных правовых инструментов экономической дипломатии в данном документе, Китай в первую очередь отметил Устав ООН. К дальнейшему перечню принципов совместного строительства проекта причислены ранее проанализированные принципы внешней политики Китая (в главе об идеологической базе экономической дипломатии Китая): пять принципов мирного сосуществования, принцип открытого сотрудничества, принцип «гармоничного мира», принцип соблюдения торговых правил.

 Идейные рамки, отпорные точки и механизмы сотрудничества опираются на воспроизводство базы - дружественной среды, от закладывания которой в результате будут сформированы успешные совместные проекты по улучшению инфраструктуры по следующим направлениям: «континентальные мосты» (например, «Китай — Центральная Азия — Западная Азия» или « Китай – Индокитай») и далее укрепление портовых узлов. Главными направлениями сотрудничества являются коммуникации в политической сфере на высшем уровне, в сферах строительства, инвестиций, туризма и культуры, образования, финансов, науки так далее. А также укрепление интеграционного взаимодействия на платформе международных организаций, многосторонних форумов, саммитов (Шанхайская Организация сотрудничества (ШОС), Китай—АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Форум «Азия – Европа» (АСЕМ), Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА), Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество (ЦАРЭС) и т.п.).

 Состояние «открытости» проекта и уровня участия описывается по отдельности по каждому региону. Северо-западный и северные районы (например, провинции Шаньси, Ганьсу, Синцзян-Уйгурский автономный район) – это главные стратегический точки начала линии коммуникации на пути к Европе. Автономный район Гуанси – региональный канал, ориентированный на выход к АСЕАН. Развитие точек туризма в Тибетском районе, острове Хайнань и укрепление портовых городов – Нинбо, Гуанчжоу, Гонконг, Шанхай, Циндао и т.д.

 Китай активно пропагандирует лозунги построения общего будущего, основанного на взаимной выгоде и равенстве, взаимном уважении и доверии. Открыт к работе в многовекторном направлении, как в двустороннем, так и многостороннем сотрудничестве, посредством субрегиональных и региональных механизмов общения, демонстрирует поиск результата, достигнутого совместными усилиями сторон. [[80]](#footnote-80)

Исходя из вышеизложенного материла, видно, что, концепция «Один пояс – Один путь», как современное воплощение экономической дипломатии Китая, является конкретизацией социально-политического курса от 2013 года, выдвинутого лидером Китая - Си Цзиньпином – «Китайская мечта».[[81]](#footnote-81) Так, в своей книге «О государственном управлении» Си Цзиньпинь пишет: «Китайская мечта станет выгодна не только Китаю, но и другим государствам». Таким образом, можно констатировать тот факт, что Экономический пояс шелково пути связан как с задачами развития на макроуровне, на уровне региона, так и ,возможно, на глобальном уровне. Вследствие этого, исследование процессов по расширению направлений и усложнению форм экономической дипломатии Китая, анализ конкретных статистических и экономических данных по двустороннему и многостороннему сотрудничеству в рамках концепции Экономического пояса шелкового пути представляет собой незаменимым компонентом оценки дальнейшего экономического развития КНР, расширения его политического влияния, а также грядущих изменений в международном экономическом и политическом порядках.

Центральная Азия в рамках «Одного пояса, одного пути» - это ключевой район, обладающий не только высоким уровнем запасов природных ресурсов, но и общим культурным и историческим наследием вместе с Китаем. В данных условиях Пекинское правительство продолжает также направлять многочисленные инструменты энергетической дипломатии в сторону Центральной Азии. Однако в ряде документов китайского правительства говориться о то, что китайской энергетической политике необходимо пройти еще долгий путь для достижения широкомасштабных результатов. Например, в нормативном заявлении китайского правительства «Международное энергетическое сотрудничество Китая в долгосрочной перспективе» от августа 2016 года, говорится о «недоработанности» эффективных механизмов многостороннего взаимодействия, констатируется тенденция к отходу от многосторонних международных энергетических организациях, что не отвечает китайским национальным интересам и так далее.[[82]](#footnote-82) В документе от марта 2016 года «Ускорение китайской энергетической революции и благоприятный случай для международного общества» пишется о необходимости проведения всесторонних реформ в области энергетики. Также отмечается, что «Экономический пояс шелкового пути», как главное событие энергетической дипломатии Китая, на пути не только защиты энергетической безопасности страны, но и для принесения благоприятной возможности другим странам.[[83]](#footnote-83) Потребность на упрочение создания дружественной и миролюбивой обстановки ни раз также поднималось китайским правительством. Так, в ноябре 2014 года в рамках церемонии открытия форума АТЭС в 2014 году в Пекине, председатель КНР во время своего выступления выразил подход к созданию идеи «Азиатско-тихоокеанской мечты» (кит. яз. «亚太梦»). [[84]](#footnote-84) Сущность идеи заключается в желании Китая создать благоприятные условия для развития своей экономической дипломатии в отношении стран Азиатско-тихоокеанского региона и реализации общей мечты.[[85]](#footnote-85)

**2.3. Новая экономическая дипломатии Китая: вызовы и дальнейшее развитие.**

Для экономической дипломатии Китая, её текущее динамичное развитие вызывает и ряд противоречий, выдвигая для Китая череду новых проблем. Не смотря на то, что Китай вполне в состоянии сейчас воспользоваться всей мощью экономических ресурсов в дипломатических мероприятиях, вопрос о постоянных негативных импульсах из внешней среды становится для китайского правительства барьером для достижения своих внешнеэкономичесикх целей и защиты национальных интересов. Поэтому, одним из первых вызовов на пути экономической дипломатии Китай (одновременно и значимый стимул для её развития) является, прежде всего, международная экономическая и политическая обстановка.

Согласно структурной теории, внешняя или международная среда представляет собой один из элементов целой системы, способной влиять на структурные элементы подсистемы, такие как государства, их интересы и цели. В настоящий момент трансформация статуса великой державы и перенос её владения с одного государство на другое на международной политической арене способны привести к структурному конфликту. Одновременно с этим, усиление конкуренции в мировой экономике между развитыми и развивающимися странами, среди развивающихся стран между собой, развитие политики протекционизма, попытка США удержать своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах, возрастающая зависимость экономики Китая от экспорта своих товаров и импорта энергоресурсов. Всё это негативные импульсы внешней среды, или иными словами «входы системы», тем или иным образом способные влиять на результаты выполнения национальных задач китайским правительством.

Рис. 1. Взаимодействие системы и внешней среды (источник URL: http://inf.1september.ru/2000/3/art/chub.htm)

Так, компонуя вышеизложенные «входы системы», можно попытаться сделать главный вывод и прогноз касательно того, какие «выходы» последуют за ними или, иначе говоря, какие категорий выделяет и выделит Пекин в направлении реализации своей экономической дипломатии, основываясь на внимании к внешнему окружению:

* *активное формирование новой внешней среды* для расширения возможностей экономической дипломатии Китая:

Примером уже может стать международная финансовая организация, созданная в 2014 году под эгидой Китайской Народной Республики – Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ)[[86]](#footnote-86), ставшая на данный момент явным конкурентом уже имеющимся западным финансовым организациям и диктующая свои международные принципы и порядки для стран-участников. В сфере многостороннего взаимодействия Китая с другими странами в рамках данного исследования предполагается выдвижение прогноза о том, что китайским правительством будет предпринят ряд дальнейших мер по формированию новых платформ для многостороннего сотрудничества в виде международных экономических организаций, саммитов или форумов. Причем хотелось бы отметить создание именно «экономических» организаций, исключающих демонстрацию политических мотивов и целей. Малочастотность приведения в действия новых чисто «политических» организаций представляется согласно текущему исследованию средством преодоления международной полемики о китайских целях на пути к политическому лидерству и доминированию в регионе.

Анализируя китайскую национальную систему изнутри, необходимо отметить и вынужденность её внутренней трансформации, она проявляется, прежде всего, в таком моменте, как:

* *усиление национальной силы* для укрепления успеха экономической дипломатии Китая*:*

Для сокращения внешних потерь и наращивания дипломатического массива, предполагается, что Пекин продолжит путь последующих реформ и внутрисистемных изменений. Например, модернизация Народно-освободительной Армии Китая (НАОК) демонстрирует факт глобальных трансформаций внутриполитической системы власти для защиты внешнеполитических интересов зарубежом и внутри страны. Явным становится подтвержденным данным фактом тезис о том, что имеет своё право на существование дальнейшее реформирование аппаратов власти (как цель для систематизации рычагов экономической дипломатии и регуляции её основных акторов). В данном разделе также предполагается динамичное развитие национальной силы путём использования ряда дипломатических инструментов политики. Прогнозируется, что в стратегическом треугольнике наращивания национальной мощи государства неразрывным компонентом наряду со средствами экономической дипломатии Китая будет играть политика «мягкой силы». Изучая в первом разделе данного исследования идеологические основы экономической дипломатии Китая, выявлены такие черты политики китайского правительства, как стремление к образованию прочной идеологической базы с целью стимулирования высоких результатов в дипломатических мероприятиях в разных сферах. Так, ранее описанные «пять принципов мирного существования» и их выдвижение стало в дипломатической истории Китая знаменательным событие в развитии двусторонних и многосторонних отношений. Поэтому, думается, что дальнейшая реализация экономической дипломатии Китая будет также тесно связана с другими инструментами мягкой силы (распространение китайской культуры, языка, традиций и так далее, развитие международных образовательных программ и обменов).

Напоследок, предполагаются и изменения на теоретическом уровне:

* *совершенствование и дальнейшая идеализация концептуальных обоснований экономической дипломатии Китая.*

Наличие серьезных узлов конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (территориальные споры) подталкивают китайское правительство к необходимости зарождения дальнейших благоприятного для Пекина дискурса о «положительном» характере экономической дипломатии Китая и её выгодном имидже с целью устранения информационной угрозы о «китайской угрозе». Так, уже были предприняты к созданию такие идеи, как «Азиатско-Тихоокеанская мечта» или «Азиатское сообщество общей судьбы». В базе концепции лежат идейные основы о процветании безопасности и стремлении к поиску компромиссов и солидарности.[[87]](#footnote-87) В след текущего вызова Поднебесной также уже были предприняты попытки нового теоретического оформления некоторых базисных понятий, например, категории «безопасности». Так, к примеру, в 2013 году в ходе восьмого Восточноазиасткого форума, господином Ли Кэцян выражена так называемая новая концепция безопасности, которая содержит в себе следующие принципы: единый диалог, всеобъемлемость, сотрудничество и т.п.[[88]](#footnote-88)

**Заключение**

C начала образования КНР, страна прошла ряд этапов по становлению современной экономической дипломатии. Перегнав главного соперника в лице США по масштабу экономики в 2012 году, Пекин заручился эффективным инструментом в виде экономической дипломатии на пути защиты и продвижения своих интересов. Экономическая дипломатия особенно получила своё широкое распространение в период власти нынешнего китайского руководства, чем объявлено становление форм новой экономической дипломатии Китая в 2012-2013 гг.

Понятию экономической дипломатии дано множество определений и характеристик, однако до сегодняшнего момента отсутствуют общепринятые рамки и границы данного понятия. Выделяются два главных подхода к описанию понятия экономической дипломатии: «экономический» и «политический» подходы. Сторонники первого «экономического» подхода считают: экономическая дипломатия – это средство для достижения внешнеэкономических целей, то есть прямое служение экономике страны.

Представители второго «политического» подхода сводятся к тому, что экономическая дипломатия – это, в первую очередь, средство для достижения внешнеполитических целей, выходящих за рамки «экономического интереса».

Специфика понимания и интерпретации ЭД в Китае имеет свои особенные характеристики и специфику. Ряд китайских авторов закладывают исключительно миролюбивые характеристики в понятие. Идейное насыщение понятия экономической дипломатии «миролюбивыми» понятиями и категориями – это важный инструмент китайского правительства для развития экономической дипломатии КНР агрессивными способами. Выдвижение «миролюбивой» характеристики экономической дипломатии не всегда может быть применено к реалиям событий в международных отношениях. Так, у китайских исследователей отсутствует упоминания о «негативных» экономических средствах, применяемых в ходе реализации экономической дипломатии, которые были не раз освящены и отмечены большим количеством крупных исследователей. Другой отличительной особенностью китайских исследователей также является и акцентирование внимания на централизованном управлении экономической дипломатией и главенствующей роли китайского правительства в сфере экономической дипломатии.

Во-первых, существуют различные подходы, разграничивающие экономику и политику, но остаётся фактом, что срединные связи между данными двумя категориями имеют большую точку соприкосновения и взаимодействия. На фоне любой внешнеполитической концепции, возможно выделение экономических целей и, наоборот, в рамках проведения международных экономических мероприятий – политических мотивов. Поэтому, понятие экономической дипломатии является ничем иным как акцентированием внимания общности и единства двух главных категорий - экономики и политики (дипломатии).

Во-вторых, различие в описании понятия экономической дипломатии в международном дискурсе и в Китае дают представление о наличии широкого угла распространения феномена в современных реалиях. В подтверждение чему целесообразным является использование понятия ЭД в его «широкой трактовке»: экономическая дипломатия - экономические и политические средства для достижения экономических и политических целей. Таким образом, авторское определение экономической дипломатии следующее. Экономическая дипломатия – это использование основными государственными органами экономических средств, как положительного характера (инфраструктурные инвестиции, низкопроцентные или беспроцентные кредиты, предоставление прочей иностранной помощи), так и негативного (таможенные барьеры и другие экономические санкции), проведение дипломатических мероприятий (организация официальных визитов и встреч, инициатива создания международных организаций и т. п.) в отношении одного или ряда зарубежных стран с целью развития своей экономики и обеспечения собственных внешнеэкономических интересов, а также достижения конкретных политических задач и защиты коренных национальных интересов.

В оценке экономической дипломатии Китая различными исследователями встречаются два основных подхода. Первый подход - «агрессивный», содержит в себе тезисы о том, что средства и инструменты экономической дипломатии Китая преимущественно обладают агрессивными характеристиками. Так, новая экономическая дипломатия Китая опирается на использование «кнута и пряника», причем «кнут» - это средство насильственного принуждения, к которому прибегает Пекин для реализации своих целей в отношениях с другими странами. «Миролюбивый» подход, представители которого в большей части своей являются китайскими исследователями, формируют «оборонный лагерь», целью которого является защита имиджа страны и констатация фактов об исключительно мирных и гармоничных взаимоотношениях с зарубежными странами. Авторский подход – оценка новой экономической дипломатии КНР с использованием такого понятия, как «ограниченная дружественность». В сущность понятия закладывается миролюбивый характер экономической дипломатии Китая, с границей в виде коренных интересов и задач страны (например, тайванский вопрос). Подтверждением возможности существования данного подхода является работа Лексютиной Яны Валерьевны, в которой утверждается, что Китаю на данный момент «не интересен» негативный исход событий в двусторонних и многосторонних отношениях, в связи с этим, Пекин в большей мере нацелен на ограничение применения «агрессивных» методов в сфере экономической политики Китая.

 Экономическая дипломатия КНР на основе истории её вешней политики характеризуется следующими особенностями. Так, во-первых, весь процесс формирования экономической дипломатии Китая, дозволяется условно разделить её на два периода: пассивный и активный. В рамках пассивного периода (с 1949 по 2000 года) в условиях поиска международного признания, затем укрепления связей происходили первые попытки реализации экономической дипломатии (вначале экономическая помощь в военных конфликтах на территории региона, затем предоставление многовекторной иностранной помощи развивающимся странам третьего мира в виде кредитов, инфраструктурных инвестиций и так далее). Активный период (с 2000 года по настоящее время) в ходе которого правительство Китая с традиционных форм дипломатических и экономических мероприятий перешло в динамичное использование международно-институциональных структур (вступление в ВТО, создание под собственной эгидой региональных объединений – Экономический пояс шёлкового пути). Причем 2012-2013 гг. – это начальный период утверждения форм новой экономической дипломатии КНР. Во-вторых, китайское правительство склонно к чрезмерной идеалогизации и искажению истинных средств и принципов своей экономической дипломатии. Наибольшую частотность получают распространение таких категорий, входящих в разрез с реалиями, как миролюбивость, гармоничность, взаимовыгода и так далее. В-третьих, новая экономическая дипломатия склонна к конфронтации с другими крупными державами, иными словами предоставление экономической помощи и проведение всякого рода дипломатических мероприятий под эгидой Пекина часто имеет характер противостояния (создание единого фронта из стран-реципиентов для противодействия стране-конкуренту). К примеру, беря временной отсчет с момента образования Китая и до настоящего времени, в сфере внешней политики КНР и её экономической дипломатии всегда имела место быть тенденция к созданию политических блоков и организации или поддержки единого фронта по противодействию той или иной концепции либо государству. Образцом данного характера международного поведения может служить создание блоков противостояния СССР или США, составление комплекса частных принципов о тесном взаимодействии со странами третьего мира, беря в расчет общность исторического развития и общий путь дальнейшей модернизации, а также разработку нового международного порядка для развивающихся стран. В-четвёртых, прослеживается тенденция к существованию, как многовекторного, так и традиционного подходов, проявляющиеся в разных объёмах. Многовекторный, менее объёмный подход, охватывает направление по трансформации внешнеполитического курса к уровню всестороннего подхода: стремление к сотрудничеству, не только с развивающимися, но и с развитыми странами (в первую очередь, с целью получения инноваций и технологий). Традиционный подход, в большей степени, представленный в сфере экономической дипломатии, опирается на историческую приверженность традиционным партнёрам (развивающиеся страны и прочие страны третьего мира): в немалой степени, представленные в лице соседних Китаю стран (иначе переферийная экономическая дипломатия).

 Одно из текущих главных стратегических направлений ЭД Китая является концепция Экономический пояс шелкового пути, как платформа усиления всестороннего взаимодействия в сфере экономики и политики. Концепция Экономического пояса шелкового пути, выдвинутая в сентябре 2013 года китайским лидером Си Цзиньпином в Казахстане. Включает в себя такие особенности, как развитие политической коммуникации в регионе, совершенствование инфраструктурной транспортной сети, трансформацию валютной системы, развитие мягкой силы и так далее. Предполагается, что в данных условиях Пекинское правительство продолжит также направлять многочисленные инструменты энергетической дипломатии в сторону других развивающихся стран. Данной инициативой Китай стремиться добиться складывания стабильной новой системы безопасности под эгидой и расширить сферу своего политического и экономического влияний. Способность использовать подобные ресурсы ограничивается рядом проблем: вызовами со стороны международного политического сообщества (противник США и его партнеры) и мировой финансовой конъектуры (финансовые кризисы, международная экономическая нестабильность) и так далеею

На основе проведенного исследования можно прогнозировать дальнейшие усилия Китая, во-первых, по реконструкции внешней среды (создание новых международных организаций под эгидой Пекина, например, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), во-вторых, по реформированию внутренней системы (упрочение влияние политической власти коммунистической партии, усиление тенденции авторитарного режима, например, как совершенствование системы Народно-освободительной армии Китая). В-третьих, по созданию новых теоретических обоснований понятий с целью поддержки имиджа страны и обеспечивании результативности дальнейших действий.

**Список источников и литературы**

**Источники**

 «Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи между СССР и КНР» от 14.02.1950 года//[«Ведомости Верховного Совета СССР»](https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0), 16 ноября 1950 г. № 36(651), С. 4.

Заключительное коммюнике Бандунгской конференции от 24 апреля 1995 года URL: <http://helpiks.org/7-40267.html> (дата обращения: 15.03.2017).

Речь Си Цзиньпиня в университете Назарбаева URL: <http://news.xinhuanet.com/world/2013-09/07/c_117272280.htm> (дата обращения: 07.09.2013).

中国的对外援助.2014 [Иностранная помощь Китая. 2014.]/ 中华人民共和国国务院新闻办公室著. – 北京: 人民出版社，2014.7. 36页.

兰新铁路第二双线海拔最高牵引变电所主变压器就 URL: <http://www.gov.cn/jrzg/2013-10/23/content_2512882.htm> (дата обращения: 23.10.2013).

推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动 [Меры по продвижению строительства сухопутного и морского экономических поясов нового шелкового пути в 21 веке ] Ministry of Commerce Of people’s republic of China. URL: <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/l/201504/20150400933572.shtml> (дата обращения: 04.2015).

中国能源国际合作任重道远 [Международное энергетическое сотрудничество Китая в долгосрочной перспективе] // Официальный сайт Национальной энергетической администрации КНР URL: <http://www.nea.gov.cn/2016-08/01/c_135555019.htm> (дата обращения: 01.08.2016 )

中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定 [ЦК КПК о решении проблем проведения всесторонних реформ] URL:

http://wenku.baidu.com/link?url=QBQdpUBefledqaw0XhEjOvcAzk9ljcniKahyKrUZv4OZVGZVjVcEigRAI\_4Kook8HUqoXFqsOtNZQE0Ubbt8ru2tX5sStcmgwK0lX8LYLTy (дата обращения: 15.09.2013)

О компании BEINEUSHYMKENTURL URL: <http://bsgp.kz/sections/about_us>

**Литература**

Гельбрас В. Г. Экономика Китайской Народной республики. Важнейшие этапы развития 1949-2007. Курс лекций. Ч.1 / В.Г. Гельбрас; МГУ им. Ломоносов, Ин-т стран Азии и Африки. М.: Гуманитрий, 2007. – 265 с.

Дегтерев Д.А. Экономическая дипломатия: экономика, политика, право. – М.: Навона, 2010. – 517 с.

Дипломатическая служба. Учебное пособие / Под ред. *А.В.Торкунова*. Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. - 251 с.

Капица Л.М. Экономическая дипломатия в условиях глобализации// Учебник. — М.: МГИМО, 2009. – 544 с.

Лексютина Я.В. О «добрососедской» дипломатии Китая //Новое Восточное обозрение/ Политика. URL: <http://ru.journal-neo.org/2015/10/19/o-dobrososedskoj-diplomatii-kitaya/> (дата обращения: 19.10.2015.)

Лексютина Я.В. Экономическая дипломатия Китая в XXI веке // Проблемы Дальнего Востока,  № 2. 2015. C. 24-37

Лузянин *С.Г.* Внешняя политика Китая до 2020 г. Прогностический дискурс // Перспективы. URL: 1<http://www.perspektivy.info/book/vneshnaja_politika_kitaja_do_2020_g_prognosticheskij_diskurs_2011-11-29.htm> (дата обращения: 29.11.2011).

Мокрецкий А.Ч. Основные направления китайской дипломатии// Проблемы Дальнего Востока. 2015, № 1. С. 44.

Муромцева З. А. Китайская Народная Республика: путь к индустриализации нового типа. М.: ИДВ РАН, 2009.

Халанский И. В. Политика КНР в постсоветском сегменте Центральной Азии: решение пограничного вопроса // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета.  2015.  Т. 15. № 5.  С. 58

Bonnie S. GlaserChina’s Coercive Economic Diplomacy – A New and Worrying Trend// CSIS. URL: <https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/Pac1246.pdf> (дата обращения: 23.07.2013)

Carl Thayer. China`s New Regional Security Treaty With ASEAN//The Diplomat. October 16, 2013. URL: <http://thediplomat.com/2013/10/chinas-new-regional-security-treaty-with-asean/> (дата обращения: 08.02.2016).

James Reilly China’s economic statecraft: turning wealth into power// International relations. 11/2013. URL: <http://sydney.edu.au/arts/government_international_relations/downloads/documents/Reilly_China_Economic_Statecraft.pdf>

Kwei-Bo Huang The Politics of Mainland China’s Economic Statecraft in Relation to Current Cross-Strait Relations∗/ World Scientific. URL: <http://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789814713474_0001> (дата обращения: 2014)

Justyna Szczudlik-Tatar China’s New Silk Road Diplomacy/ Policy paper, The Polish Institute of international affairs URL: <https://www.pism.pl/files/?id_plik=15818>С.2 (дата обращения: 12.2013)

The Silk Road Project and Strategic Interests of Russia and China// Russian affairs international council/ Central and South Asia/ Analysis. URL: <http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=2884#top> (дата обращения: 20.12.2013)

Maxim BraterskyEconomic Diplomacy Boom: Will It Last Long? // Российский совет по международным делам. URL: <http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=4578#1> (дата обращения: 14.10.2014).

Zha Daojiong. Chinese economic diplomacy: new initiatives//Policy Report. RSIS Nanyang Technological University. 2015. 15

陈亚威 中国能源外交研究 [Анализ энергетической дипломатии Китая] // Журнал китайских академических публикаций. 08.2016 Т.4. № 17. - 188 с.

王树春 “经济外交”的内涵及其特点. [Ван Шу Чхунь. Содержание экономической дипломатии и её особенности.]// 国际资料 信. 2007. № 2. С. 8-10.

竺彩华 中国经济外交新范式 [Новая форма экономической дипломатии Китая]// Журнал китайских академических публикаций . 2015. С. 40

“一带一路”：中国经济外交新发展的关键一步 [«Один пояс – один путь»: Новая ступень развития экономической дипломатии Китая] // 王慧梅武汉理工大学华夏学院，湖北 武汉2015 第 1页

袁 培, 刘明辉, 葛晓燕“一带一路”背景下中国与中亚国家能源安全链构建 [«Один пояс, один путь» и энергетическая цепь в рамках энергетической дипломатии Китая в отношении Центральной Азии]// Экономические исследования центральной Азии. 2015. № 4. -.63 с.

济外交的作用及其演变 [Трансформация роли экономической дипломатии]// 日本学刊， 1995. № 4. С. 89-96.

一带 一跆背景下中国经济外交的战略转型 任晶晶 [Трансформация экономической дипломатии Китая в рамках концепции Одного пояса- одного пути]// 新视野 ·国际王炙 与经济 2015.06

何茂春. 经济外交学教程[ Хэ МаоЧхунь. Экономическая дипломатия] // 北京：世界知识出版社， 2010

陈志敏. 吸引性经济权力 在中国外交中的运动[Чэнь Чжи Минь. Привлечение экономической силы для реализации мероприятий в сфере экономической дипломатии ] URL: <http://www.faobserver.com/NewsInfo.aspx?id=10661> (дата обращения: 29.10.2014).

周永生 近 50年经济外交概念研究述评 [Чжоу Юн Шэн Анализ исследование понятия экономической дипломатии за последние 50-ят лет]// 北京: 杭州师范学院学报交社会科学版面, 2006.05 第6期

改革开放以来的中国外交 [Экономическая дипломатия в период проведения политики открытости] // 世界知识出版社1993年版，第127页

吴恩远，上海合作组织发展报告, 2010 [У Энь Юань Доклад о развитии в рамках ШОС］． 北京: 社会科学文献出版社，2010: 91页

**Сообщения СМИ**

第十次驻外使节会议在京举行 胡锦涛温家宝讲话 [речь ХуЦиньтао на десятом съезде китайских дипломатов за рубежом]// Агенство Синьхуа. URL: <http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-08/30/content_1920365.htm> (дата обращения: 30.08.2004).

让中国梦点亮美好世界—— 学习贯彻习近平总书记经济外交思想 [Китайская мечта – для улучшения мира – Исследование идейных воззрений Си Цзиньпина об экономической дипломатии] // Официальный информационный портал Коммунистической Партии Китая. URL: <http://theory.people.com.cn/n/2014/0401/c83846-24794560.html> (дата обращения: 01.04.2014)

盛卉 «习近平访美主打经济外交 夯实中美新型大国关系» [Шэн Хуэй. Си Цзиньпин во время официального визита США представил экономическую дипломатию – как новый формат двусторонних отношений между двумя большими странами] // Газета ЖеньМинь Жибао URL: <http://politics.people.com.cn/n/2015/1004/c1001-27661573.html> (дата обращения: 04.10.2015).

在泰国总理举行的晚宴上李鹏宣布同东盟关系四原则 [Выдвижение четырех принципов международного сотрудничества стран АСЕАН на торжественном ужине в Таиланде]// Газета ЖеньМинь Жибао. 1988/11/12.

人民日报 [Газета ЖеньМинь Жибао]“ 1994年4月20日4页.

习近平在莫斯科国际关系学院发表重要演讲时强调建立以合作共赢为核心 的新型国际关系 [Выступление Си Цзиньпина в Московском институте международных отношений о строительстве сотрудничества, основанного на взаимной выгоде]// Агентство Синьхуа. URL: <http://news.xinhuanet.com/world/2013/03/24/c_124495567_2.htm> (дата обращения: 24.03.2014).

Первоочередная задача совместного строительства "экономического пояса Шелкового пути" - транспорт и коммуникации - посол КНР в Казахстане. // Российские новости. URL: <http://russian.people.com.cn/n/2014/0603/c31519-8735794.html> (дата обращения: 03.06.2014).

Потребление нефти достигнет в Китае пика примерно в 2030 году - эксперт КННК // Российские новости. URL: <http://russian.news.cn/2015-09/20/c_134642387.htm> (дата обращения: 20.09.2015).

背景资料：中国国家主席访问非洲大事记 [Справочные материалы: Визит Председателя КНР в страны Африки] // Китайский информационный интернет-центр. URL: <http://www.chinanews.com/gn/2013/03-24/4670928.shtml> (дата обращения: 24.03.2013).

Си Цзиньпин предложил создать "экономический коридор Шелкового пути" // Китайский информационный интернет-центр. URL: <http://russian.news.cn/china/2013-09/07/c_132700806.htm> (дата обращения: 07.09.2013).

习近平发表重要演讲吁共建“丝绸之路经济带” [Речь Си Цзиньпина о строительстве “Нового экономического пояса шелкового пути”] // Агентство Синьхуа. URL: <http://news.xinhuanet.com/world/2013-09/07/c_117272280.htm> (дата обращения:07.09.2013).

中国梦、亚洲梦之后，习近平为何又提出“亚太梦” [Китайская мечта, Азиатская мечта, Си Цзиньпин снова выдвинул лозунг «Азиатско-тихоокеанская мечта»] \\ Китайский информационный интернет-центр. URL: [http://news.china.com.cn/2014-11/10/content\_34014123.htm](http://news.china.com.cn/2014-11/10/content_34014123.htm%2010.11.2014) (дата обращения: 10.11.2014).

Состоялся первый Транспортный саммит экономического пояса Шелкового пути// Российские новости. URL: [http://russian.people.com.cn/n/2014/0903/c31518-8777949.html](http://russian.people.com.cn/n/2014/0903/c31518-8777949.html%2003/09/2014)  (дата обращения: 03.09.2014).

Создание "экономического пояса Шелкового пути" придаст новый импульс развитию западных районов Китая// Российские новости. URL: <http://russian.news.cn/economic/2014-03/14/c_133185956.htm> (дата обращения: 14.03.2014).

Рост экспорта стройматериалов из Синцзян-Уйгурского автономного района в страны Средней Азии // Газета «ЖэньМиньЖиБао»- онлайн. URL: <http://russian.people.com.cn/31518/6341824.html> (дата обращения: 21.01.2008).

Создание "экономического пояса Шелкового пути" придаст новый импульс развитию западных районов Китая// Российские новости. URL: <http://russian.news.cn/economic/2014-03/14/c_133185956.htm> (дата обращения: 14.03.2014).

В Пекине открылся форум мозговых центров 12 стран "Строительство и перспективы Экономического пояса Шелкового пути"// Российские новости. URL: <http://russian.news.cn/economic/2014-06/27/c_133443937.htm> (дата обращения: 27.06.2014).

Завершилась международная конференция по созданию экономического пояса Шелкового пути// Российские новости. URL: [http://russian.news.cn/economic/2014-06/28/c\_133444440.htm](http://russian.news.cn/economic/2014-06/28/c_133444440.htm28/06/2014) (дата обращения: 28.06.2014).

1. «Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи между СССР и КНР» от 14.02.1950 г. //[«Ведомости Верховного Совета СССР»](https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0). - 1950 г. № 36(651), С. 4 [↑](#footnote-ref-1)
2. Заключительное коммюнике Бандунгской конференции от 24 апреля 1995 года URL: <http://helpiks.org/7-40267.html> (дата обращения: 15.03.2017) [↑](#footnote-ref-2)
3. Речь Си Цзиньпиня в университете Назарбаева от 07.09.2013 г. URL: <http://news.xinhuanet.com/world/2013-09/07/c_117272280.htm> (дата обращения: 07.09.2016) [↑](#footnote-ref-3)
4. «第十次驻外使节会议在京举行 胡锦涛温家宝讲话»[Речь Ху Цзиньтао на 10-ом заседании китайских дипломатических посланников] // 新华网2004年8月30日 URL: <http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-08/30/content_1920365.htm> (дата обращения: 30.08.2004) [↑](#footnote-ref-4)
5. Дегтерев Д.А. Экономическая дипломатия: экономика, политика, право. М.,2010. – 176 с. [↑](#footnote-ref-5)
6. Капица Л.М*.* Экономическая дипломатия в условиях глобализации. М.: МГИМО, 2009. – 280 с. [↑](#footnote-ref-6)
7. Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия: Учебное пособие для вузов/ Дипломат. акад. МИД России.- М.: Международные отношения,2001. -280с. [↑](#footnote-ref-7)
8. Лексютина *Я.В.* Китай в мировой и региональной политике. Учебно-методическое пособие// СПб,2011. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bonnie S. Glaser Comparative Connections/ A triannual E-Journal on East Asian Bilateral relations [↑](#footnote-ref-9)
10. Christopher Johnson Decording Chins s emerging “great power” strategy in Asia/ Center for Strategic and International Studies/ A report of the CSIS Freeman Chair in China studies. 2014 [↑](#footnote-ref-10)
11. Scott Kennedy One Belt, One Road/ Center for Strategic and International Studies/ CSIS official Questions. 2015 [↑](#footnote-ref-11)
12. The dominant thinking Sets in Chinese Foreign Police Research: A criticism/ The Chinese Journal Of international Politics,2015 - 251-279 с. [↑](#footnote-ref-12)
13. Applying offensive realism to the rise of China: structural incentives and Chinese diplomacy toward the neighboring states/ International relations of the Asia-Pacific, 2015 [↑](#footnote-ref-13)
14. Qing Yaqing Continuity thought Change: Background Knowledge and China s International strategy/ The Chinese Journal Of international Politics, 2014 . - 285-314 с. [↑](#footnote-ref-14)
15. Feng Zhang Confucian Foreign Policy Traditions in Chinese History/ The Chinese Journal Of international Politics,2015. - 197-218 с. [↑](#footnote-ref-15)
16. Лексютина Я.В. Экономическая дипломатия Китая в XXI веке// Институт Дальнего Востока. 2015 №2. – С. 24-37 [↑](#footnote-ref-16)
17. Лексютина Я.В. О «добрососедской» дипломатии Китая / Новое Восточное обозрение URL: http://ru.journal-neo.org/2015/10/19/o-dobrososedskoj-diplomatii-kitaya/ (дата обращения: 24.10.2015) [↑](#footnote-ref-17)
18. Сафронова Е.И. Экономическая дипломатия Китая и стратегическая безопасность в АТР// Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XVIII.М.: ИДВ РАН,2013. – С. 143-157. [↑](#footnote-ref-18)
19. Сафронова Е.И. Особенности экономической дипломатии КНР в Северо-Восточной Азии и безопасность региона// Северо-Восточная Азия: региональные измерения безопасности и российско-китайское сотрудничество.- ИДВ РАН, 2014. – С. 98-136. [↑](#footnote-ref-19)
20. Bonnie S. Glaser Coercive Economic Diplomacy – A new and worrying trend// Pacific Forum CSIS, Hawaii, 2012 URL: <https://www.cogitasia.com/china%E2%80%99s-coercive-economic-diplomacy-%E2%80%93-a-new-and-worrying-trend/> (дата обращения: 27.07.2012) [↑](#footnote-ref-20)
21. Zha Daojiong Chinese Economic Diplomacy: new initiatives// Nanyang Technology University Press, 2015. – P. 398-420. [↑](#footnote-ref-21)
22. 周永生 经济外交面临的机遇和挑战 [Чжоу Юн Шэн Экономическая дипломатия перед возможностями и проблемами]// 北京: 世界经济与政治，2003.07 第二页 [↑](#footnote-ref-22)
23. Там же. [↑](#footnote-ref-23)
24. Infopack in support of Global Economic Statecraft Day/ W.: The American library URL: <http://photos.state.gov/libraries/mumbai/498320/fernandesma/Infopack.pdf> (дата обращения 06. 2012) [↑](#footnote-ref-24)
25. Дипломатическая служба. Учебное пособие / Под ред. А.В.Торкунова — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002.- С. 251 [↑](#footnote-ref-25)
26. Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия / Диплом. акад. МИД России. – М.: Международные отношения, 2001. - С. 280 [↑](#footnote-ref-26)
27. Орнатский И.А. Экономическая дипломатия. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения,1985. -С. 336 [↑](#footnote-ref-27)
28. Maxim Bratersky Economic Diplomacy Boom: Will It Last Long?//Российский совет по международным отношениям. URL: <http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=4578#1> ( дата обращения: 14.10.2014 ) [↑](#footnote-ref-28)
29. Там же. [↑](#footnote-ref-29)
30. 徐建华 经济外交：概念与特征辨析 [Cюй Цзянь Хуа Экономическая дипломатия: понятие и анализ]// 深圳大学学报（人文社会科学版）, 2016.09， 第 33 卷 第 5 期 [↑](#footnote-ref-30)
31. 周永生 近 50年经济外交概念研究述评 [Чжоу Юн Шэн Анализ исследование понятия экономической дипломатии за последние 50-ят лет]// 北京: 杭州师范学院学报交社会科学版面, 2006.05 第6期 [↑](#footnote-ref-31)
32. «第十次驻外使节会议在京举行 胡锦涛温家宝讲话»[Речь Ху Цзиньтао на 10-ом заседании китайских дипломатических посланников] // 新华网. URL: <http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-08/30/content_1920365.htm> (дата обращения: 30.08.2004) [↑](#footnote-ref-32)
33. 高虎城 “让中国梦点亮美好世界—— 学习贯彻习近平总书记经济外交思想”[Гоа ХуЧхен. Китайская мечта – для улучшения мира – Исследование идейных воззрений Си Цзиньпина об экономической дипломатии]//中国共产党新闻网. URL: <http://theory.people.com.cn/n/2014/0401/c83846-24794560.html> (дата обращения:01.04.2014) [↑](#footnote-ref-33)
34. 盛卉、肖红 «习近平访美主打经济外交 夯实中美新型大国关系» [Шэн Хуэй. Си Цзиньпин во время официального визита США представил экономическую дипломатию – как новый формат двусторонних отношений между двумя большими странами] // 人民网. URL: <http://politics.people.com.cn/n/2015/1004/c1001-27661573.html> (дата обращения: 04.10.2015) [↑](#footnote-ref-34)
35. 何茂春 经济外交学教程[ Хэ Маочунь Экономическая дипломатия].// 北京：世界知识出版社， 2010.6. [↑](#footnote-ref-35)
36. 王树春“经济外交”的内涵及其特点.[Ван ШуЧхунь. Содержание и особенности экономической дипломатии]// 国际资料 信息，2007，（2）第8-10页 [↑](#footnote-ref-36)
37. 济外交的作用及其演变[Трансформация роли экономической дипломатии Китая].日本学刊， 1995，（4）：第89-96页 [↑](#footnote-ref-37)
38. Дегтерев Д.А. Экономическая дипломатия: экономика, политика, право. – М.: Навона, 2010. - С.5-12. [↑](#footnote-ref-38)
39. Bonnie S. GlaserChina’s Coercive Economic Diplomacy – A New and Worrying Trend// CSIS URL:

<https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/Pac1246.pdf> (дата обращения: 23.07.2012) [↑](#footnote-ref-39)
40. James Reilly China’s economic statecraft: turning wealth into power// International relations. URL:

<http://sydney.edu.au/arts/government_international_relations/downloads/documents/Reilly_China_Economic_Statecraft.pdf> (дата обращения: 11.2013) [↑](#footnote-ref-40)
41. ЛексютинаЯ.В. Экономическая дипломатия Китая в XXI веке// Проблемы Дальнего Востока,  № 2, 2015, C. 24-37 [↑](#footnote-ref-41)
42. Лексютина Я.В. О «добрососедской» дипломатии Китая//Новое Восточное обозрение/ Политика. URL: <http://ru.journal-neo.org/2015/10/19/o-dobrososedskoj-diplomatii-kitaya/> (дата обращения: 19.10.2015.) [↑](#footnote-ref-42)
43. Kwei-Bo Huang The Politics of Mainland China’s Economic Statecraft in Relation to Current Cross-Strait Relations∗/ World Scientific. URL: http://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789814713474\_0001 (дата обращения: 24.05.2017) [↑](#footnote-ref-43)
44. 竺彩华 «中国经济外交新范式»[Новые формы экономической дипломатии Китая] [↑](#footnote-ref-44)
45. 习近平在莫斯科国际关系学院发表重要演讲时强调建立以合作共赢为核心的新型国际关系 [Выступление Си Цзиньпина в Московском институте международных отношений о строительстве сотрудничества, основанного на взаимной выгоде]// 新华网. URL: <http://news.xinhuanet.com/world/2013/03/24/c_124495567_2.htm> (дата обращения: 24/03/2014 ) [↑](#footnote-ref-45)
46. 陈志敏 吸引性经济权力 在中国外交中的运动 [Чхэн ДжиХань. Привлечение экономической силы для реализации мероприятий в сфере экономической дипломатии] URL: <http://www.faobserver.com/NewsInfo.aspx?id=10661> (дата обращения: 19/10/2014) [↑](#footnote-ref-46)
47. 陈志敏 吸引性经济权力 在中国外交中的运动 [Чхэн ДжиХань. Привлечение экономической силы для реализации мероприятий в сфере экономической дипломатии] URL: <http://www.faobserver.com/NewsInfo.aspx?id=10661> (дата обращения: 29.10.2014) [↑](#footnote-ref-47)
48. Лузянин *С.* Внешняя политика Китая до 2020 года. Прогностический дискурс. // Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. URL: <http://www.perspektivy.info/book/vneshnaja_politika_kitaja_do_2020_g_prognosticheskij_diskurs_2011-11-29.htm> (дата обращения: : 29.11.2011) [↑](#footnote-ref-48)
49. Капица Л.М. Экономическая дипломатия в условиях глобализации// Учебник. — М.: МГИМО, 2009.- С. 207 [↑](#footnote-ref-49)
50. «Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи между СССР и КНР» от 14.02.1950 года//[«Ведомости Верховного Совета СССР»](https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0), 16 ноября 1950 г. № 36(651), - С. 4 [↑](#footnote-ref-50)
51. Шаумян Т. Л. Соглашение между Индией и Китаем 1954 года: из истории подписания // Принципы Панча шила в современном мире (К пятидесятилетию со дня подписания Соглашения между Индией и Китаем о торговле и связях с Тибетским районом Китая). — Москва, 2004. - С. 27 [↑](#footnote-ref-51)
52. Заключительное коммюнике Бандунгской конференции от 24 апреля 1995 года URL: <http://helpiks.org/7-40267.html> (дата обращения: 15.03.2016) [↑](#footnote-ref-52)
53. 中华人民共和国对外关系史概论[Исторический обзор внешних связей Китайской Народной Республики]：1949-2000/牛军编著. - 北京：北京大学出版社，2010.5 第177页 [↑](#footnote-ref-53)
54. 中华人民共和国对外关系史概论[Исторический обзор внешних связей Китайской Народной Республики]：1949-2000/牛军编著. - 北京：北京大学出版社，2010.5 第254页 [↑](#footnote-ref-54)
55. «在泰国总理举行的晚宴上李鹏宣布同东盟关系四原则» [Выдвижение четырех принципов международного сотрудничества стран АСЕАН на торжественном ужине в Таиланде]// 人民日报 1988/11/12 [↑](#footnote-ref-55)
56. 改革开放以来的中国外交[Экономическая дипломатия в период проведения политики реформ открытости]// 世界知识出版社1993年版，第127页 [↑](#footnote-ref-56)
57. 中华人民共和国对外关系史概论[Исторический обзор внешних связей Китайской Народной Республики]：1949-2000/牛军编著. - 北京：北京大学出版社，2010.5 第307页 [↑](#footnote-ref-57)
58. ”人民日报“[ ЖеньМинь Жибао] 1994年4月20日 [↑](#footnote-ref-58)
59. Капица Л.М. Экономическая дипломатия в условиях глобализации// Учебник. — М.: МГИМО, 2009. -С. 211 [↑](#footnote-ref-59)
60. Мокрецкий А.Ч. Основные направления китайской дипломатии// Проблемы Дальнего Востока. 2015, № 1. -С. 44. [↑](#footnote-ref-60)
61. 中国的对外援助.2014 [Иностранная помощь Китая. 2014.]/ 中华人民共和国国务院新闻办公室著. – 北京: 人民出版社，2014.7. 第1页 [↑](#footnote-ref-61)
62. Си Цзиньпин предложил создать "экономический коридор Шелкового пути" // URL: <http://russian.news.cn/china/2013-09/07/c_132700806.htm> (дата обращения: 07.09.2013) [↑](#footnote-ref-62)
63. # 习近平发表重要演讲吁共建“丝绸之路经济带”[Речь Си Цзиньпина о строительстве Нового экономического пояса шелкового пути]URL: <http://news.xinhuanet.com/world/2013-09/07/c_117272280.htm> (дата обращения: 07.09.2013)

 [↑](#footnote-ref-63)
64. «中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定» («Zhonggongzhongyangguanyuquanmianshenhuagaigeruoganzhongdawentidejueding (quanwen)»). Глава 7, пункт 26, Xinhua. URL: http://wenku.baidu.com/link?url=QBQdpUBefledqaw0XhEjOvcAzk9ljcniKahyKrUZv4OZVGZVjVcEigRAI\_4Kook8HUqoXFqsOtNZQE0Ubbt8ru2tX5sStcmgwK0lX8LYLTy ( дата обращения: 15.09.2013) [↑](#footnote-ref-64)
65. # Первоочередная задача совместного строительства "экономического пояса Шелкового пути" - транспорт и коммуникации - посол КНР в Казахстане. URL: <http://russian.people.com.cn/n/2014/0603/c31519-8735794.html> (дата обращения: 03.06.2014)

 [↑](#footnote-ref-65)
66. 三部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 Ministry of Commerce Of people’s republic of China URL: <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/l/201504/20150400933572.shtml> ( дата обращения: 04. 2015) [↑](#footnote-ref-66)
67. О компании / BEINEUSHYMKENTURL URL:http://bsgp.kz/sections/about\_us [↑](#footnote-ref-67)
68. Justyna Szczudlik-Tatar - China’s New Silk Road Diplomacy/ Policy paper, The Polish Institute of international affairs URL: <https://www.pism.pl/files/?id_plik=15818>С.2 ( дата обращения: 12.2013) [↑](#footnote-ref-68)
69. # Состоялся первый Транспортный саммит экономического пояса Шелкового пути URL:

<http://russian.people.com.cn/n/2014/0903/c31518-8777949.html> (дата обращения: 03.09.2014) [↑](#footnote-ref-69)
70. Создание "экономического пояса Шелкового пути" придаст новый импульс развитию западных районов Китая. URL: <http://russian.news.cn/economic/2014-03/14/c_133185956.htm> ( дата обращения: 14.03.2014) [↑](#footnote-ref-70)
71. Рост экспорта стройматериалов из Синцзян-Уйгурского автономного района в страны Средней Азии / Газета «ЖэньМиньЖиБао»- онлайн. URL: <http://russian.people.com.cn/31518/6341824.html> (дата обращения: 21.01.2008) [↑](#footnote-ref-71)
72. Создание "экономического пояса Шелкового пути" придаст новый импульс развитию западных районов Китая. URL: <http://russian.news.cn/economic/2014-03/14/c_133185956.htm> (дата обращения: 14.03.2014) [↑](#footnote-ref-72)
73. 兰新铁路第二双线海拔最高牵引变电所主变压器就 URL: <http://www.gov.cn/jrzg/2013-10/23/content_2512882.htm> (дата обращения: 23.10.2013) [↑](#footnote-ref-73)
74. В Пекине открылся форум мозговых центров 12 стран "Строительство и перспективы Экономического пояса Шелкового пути". URL: <http://russian.news.cn/economic/2014-06/27/c_133443937.htm> (дата обращения: 27.06.2014) [↑](#footnote-ref-74)
75. Завершилась международная конференция по созданию экономического пояса Шелкового пути. URL: <http://russian.news.cn/economic/2014-06/28/c_133444440.htm> (дата обращения: 28.06.2014) [↑](#footnote-ref-75)
76. # Маршрут газопровода из России в Китай. Инфографика/ Аргументы и Факты. URL: <http://www.aif.ru/infographic/1174438> (дата обращения: 20.05.2014)

 [↑](#footnote-ref-76)
77. 天然气管道工程建设对中塔民众都有利/ RENMINRIBAO,№ 24 , 22/09/2014 P. 3 [↑](#footnote-ref-77)
78. The Silk Road Project and Strategic Interests of Russia and China// Russian affairs international council/ Central and South Asia/ Analysis. URL: <http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=2884#top> ( дата обращения: 20.12.2013) [↑](#footnote-ref-78)
79. 三部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 [Меры по продвижению строительства сухопутного и морского экономических поясов нового шелкового пути в 21 веке]Ministry of Commerce Of people’s republic of China. URL: <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/l/201504/20150400933572.shtml> (дата обращения: 04.2015) [↑](#footnote-ref-79)
80. Там же. Раздел «Китайская мечта» - статья «The Chinese Dream Will Benefit Not only the People of China, But Also of Other Countries» [↑](#footnote-ref-80)
81. “一带一路”：中国经济外交新发展的关键一步 [один пояс – один путь: новый этап в развития экономической дипломатии Китая]// 王慧梅武汉理工大学华夏学院，湖北 武汉2015 - С. 1 [↑](#footnote-ref-81)
82. 中国能源国际合作任重道远 [Международное энергетическое сотрудничество Китая в долгосрочной перспективе] //Официальный сайт Национальной энергетической администрации КНР. URL: <http://www.nea.gov.cn/2016-08/01/c_135555019.htm> (дата обращения: 01.08.2016) [↑](#footnote-ref-82)
83. 中国能源革命提速 世界将迎机遇 [Ускорение китайской энергетической революции и благоприятный случай для международного общества]// Официальный сайт Национальной энергетической администрации КНР . URL: <http://www.nea.gov.cn/2016-03/09/c_135171387.htm> (дата обращения: 01.08.2016 ) [↑](#footnote-ref-83)
84. 中国梦、亚洲梦之后，习近平为何又提出“亚太梦” [Китайская мечта, Азиатская мечта, Си Цзиньпин снова выдвинул лозунг «Азиатско-тихоокеанская мечта»]. URL: <http://news.china.com.cn/2014-11/10/content_34014123.htm> ( дата обращения: 10.11.2014 [↑](#footnote-ref-84)
85. 竺彩华 中国经济外交新范式 [Новая форма экономической дипломатии Китая]/ )// Журнал китайских академических публикаций . 2015.- С. 40 [↑](#footnote-ref-85)
86. Официальный сайт Международной Финансовой Организации Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)/ about AIIB URL: https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html [↑](#footnote-ref-86)
87. Zha Daojiong. Chinese economic diplomacy: new initiatives//Policy Report. RSIS Nanyang Technological University. 2015. P. 3 [↑](#footnote-ref-87)
88. Carl Thayer. China`s New Regional Security Treaty With ASEAN//The Diplomat. October 16, 2013. URL: <http://thediplomat.com/2013/10/chinas-new-regional-security-treaty-with-asean/> (дата обращения: 08.02.2016.) [↑](#footnote-ref-88)